
**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**PBL4: DỰ ÁN HỆ ĐIỀU HÀNH & MẠNG MÁY TÍNH**

**Đề tài: Website Cờ Vua**

**SINH VIÊN THỰC HIỆN:**

**Lê Phước Duy LỚP: 20TCLC-DT3 NHÓM: 21.10C**

**Huỳnh Văn Lộc LỚP: 20TCLC-DT3 NHÓM: 21.10C**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Nguyễn Công Danh**

**Đà Nẵng, 12/2023**

# MỤC LỤC

[DANH MỤC HÌNH VẼ 4](#_Toc154777184)

[DANH MỤC BẢNG 4](#_Toc154777185)

[CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG 7](#_Toc154777186)

[LỜI NÓI ĐẦU 8](#_Toc154777187)

[QUY TRÌNH TRIỂN KHAI 9](#_Toc154777188)

[1. Kế hoạch thực hiện 9](#_Toc154777189)

[2. Bảng phân công nhiệm vụ 9](#_Toc154777190)

[3. Quản lý dự án 10](#_Toc154777191)

[3.1. Quá trình quản lý dự án 10](#_Toc154777192)

[3.2. Quy trình code 10](#_Toc154777193)

[3.3. Công cụ và môi trường phát triển dự án 11](#_Toc154777194)

[GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 11](#_Toc154777195)

[1. Mục đích đề tài 11](#_Toc154777196)

[2. Phạm vi đề tài 12](#_Toc154777197)

[CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12](#_Toc154777198)

[2.1. Mô hình Client - Server 12](#_Toc154777199)

[2.2. Giao thức TCP (Transmission Control Protocol) 13](#_Toc154777200)

[1.2.1. Khái niệm cơ bản về TCP 13](#_Toc154777201)

[1.2.2. Truyền dữ liệu 13](#_Toc154777202)

[1.2.3. Đặc điểm dữ liệu 13](#_Toc154777203)

[1.2.4. Ứng dụng và Ưu điểm 14](#_Toc154777204)

[2.3. Mô hình WebSocket 14](#_Toc154777205)

[2.3.1. Khái niệm cơ bản về WebSocket 14](#_Toc154777206)

[2.3.2. Ưu điểm và Ứng dụng 14](#_Toc154777207)

[2.4. Kiến trúc MVC trong Spring Boot 15](#_Toc154777208)

[CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 16](#_Toc154777209)

[2.1. Usecase tổng quan 16](#_Toc154777210)

[2.2. Cơ sở dữ liệu 17](#_Toc154777211)

[2.3. Biểu đồ lớp 18](#_Toc154777212)

[2.4.1. PhÍa Client 18](#_Toc154777213)

[2.4.2. PhÍa Server 18](#_Toc154777214)

[2.4. Biểu đồ tuần tự (sequence diagram) 19](#_Toc154777215)

[2.5.1. Chức năng đăng ký 19](#_Toc154777216)

[2.5.2. Chức năng đăng nhập 19](#_Toc154777217)

[2.5.3. Chức năng chơi cờ 20](#_Toc154777218)

[2.5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 20](#_Toc154777219)

[2.5.1. Yêu cầu về tổ chức, tiến trình phát triển 20](#_Toc154777220)

[2.5.2. Yêu cầu về độ tin cậy 20](#_Toc154777221)

[2.5.3. Yêu cầu về sản phẩm 21](#_Toc154777222)

[2.5.4. Khả năng tái sử dụng 21](#_Toc154777223)

[CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 21](#_Toc154777224)

[3.1. Triển khai mô hình 21](#_Toc154777225)

[3.2.1. Cách thức hoạt động 21](#_Toc154777226)

[3.2.2. Định danh client khi kết nối đến server 23](#_Toc154777227)

[3.2.3. Xử lý thời gian 24](#_Toc154777228)

[3.2.4. Xử lý phân trang 25](#_Toc154777229)

[3.2.5. Xử lý logic cờ vua 25](#_Toc154777230)

[3.2. Kết quả 27](#_Toc154777231)

[3.2.1. Chức năng đăng nhập, đăng kí 27](#_Toc154777232)

[3.2.2. Chức năng xem thông tin cá nhân 29](#_Toc154777233)

[3.2.3. Chức năng nhắn tin tổng, nhắn tin riêng 31](#_Toc154777234)

[3.2.4. Chức năng chơi cờ 32](#_Toc154777235)

[3.2.5. Chức năng phía server 35](#_Toc154777236)

[KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 36](#_Toc154777237)

[1. Kết luận 36](#_Toc154777238)

[2. Hướng phát triển 36](#_Toc154777239)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 37](#_Toc154777240)

[PHỤ LỤC A 38](#_Toc154777241)

[PHỤ LỤC B 39](#_Toc154777242)

# DANH MỤC HÌNH VẼ

[Hình 1: Mô hình Client – Server. 12](#_Toc154778113)

[Hình 2: Mô hình xử lý phân tán. 13](#_Toc154778114)

[Hình 3: Minh họa giao thức TCP. 13](#_Toc154778115)

[Hình 4: Minh họa giao thức WebSocket. 14](#_Toc154778116)

[Hình 5: Kiến trúc Spring Boot. 15](#_Toc154778117)

[Hình 6: Sơ đồ Usecase tổng quan. 16](#_Toc154778118)

[Hình 7: Cơ sở dữ liệu. 17](#_Toc154778119)

[Hình 8: Biểu đồ lớp phía Client. 18](#_Toc154778120)

[Hình 9: Biểu đồ lớp phía Server. 18](#_Toc154778121)

[Hình 10: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký. 19](#_Toc154778122)

[Hình 11: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập. 19](#_Toc154778123)

[Hình 12: Biểu đồ tuần tự chức năng chơi cờ. 20](#_Toc154778124)

[Hình 13: Mô hình hoạt động dự án. 21](#_Toc154778125)

[Hình 14: Thêm phụ thuộc websocket. 22](#_Toc154778126)

[Hình 15: Cấu hình Endpoint và STOMP phía server. 22](#_Toc154778127)

[Hình 16: Nơi xử lý nhận và phát tin nhắn phía server 22](#_Toc154778128)

[Hình 17: Import thư viện và cấu hình các giá trị STOMP phía client 22](#_Toc154778129)

[Hình 18: Đăng ký và lắng nghe phía client 23](#_Toc154778130)

[Hình 19: Định danh client trong WebSocket. 23](#_Toc154778131)

[Hình 20: Cấu hình các thông số định danh. 24](#_Toc154778132)

[Hình 21: Thực hiện quản lý thời gian phía server 24](#_Toc154778133)

[Hình 22: Hàm sắp xếp user theo elo. 25](#_Toc154778134)

[Hình 23: Hàm trả về danh sách các user. 25](#_Toc154778135)

[Hình 24: Ví dụ chức năng của hàm isAllValidMove(). 26](#_Toc154778136)

[Hình 25: Ví dụ trường hợp hòa cờ. 26](#_Toc154778137)

[Hình 26: Giao diện chức năng đăng ký. 27](#_Toc154778138)

[Hình 27: Giao diện chức năng đăng nhập. 28](#_Toc154778139)

[Hình 28: Giao diện xem thông tin cá nhân và bảng xếp hạng. 29](#_Toc154778140)

[Hình 29: Giao diện xem thông tin bạn bè. 30](#_Toc154778141)

[Hình 30: Giao diện chức năng nhắn tin tổng. 31](#_Toc154778142)

[Hình 31: Giao diện chức năng nhắn tin riêng. 31](#_Toc154778143)

[Hình 32: Giao diện chức năng chơi với bạn. 32](#_Toc154778144)

[Hình 33: Giao diện chức năng chơi thế giới. 33](#_Toc154778145)

[Hình 34: Giao diện khi trong trận. 33](#_Toc154778146)

[Hình 35: Giao diện server. 35](#_Toc154778147)

[Hình 36: Quản lí mã nguồn 38](#_Toc154778148)

# DANH MỤC BẢNG

[Bảng 1: Quá trình triển khai. 9](#_Toc154777795)

[Bảng 2: Quá trình phân công nhiệm vụ. 10](#_Toc154777796)

[Bảng 3: Công cụ và môi trường phát triển. 11](#_Toc154777797)

[Bảng 4: Mô tả các bảng trong cơ sở dữ liệu. 17](#_Toc154777798)

[Bảng 5: Mô tả giao diện đăng ký. 27](#_Toc154777799)

[Bảng 6: Mô tả giao diện đăng nhập. 28](#_Toc154777800)

[Bảng 7: Mô tả giao diện xem thông tin cá nhân. 29](#_Toc154777801)

[Bảng 8: Mô tả giao diện xem thông tin bạn bè. 30](#_Toc154777802)

[Bảng 9: Mô tả giao diện nhắn tin tổng. 31](#_Toc154777803)

[Bảng 5.2.6: Mô tả giao diện nhắn tin riêng. 32](#_Toc154777804)

[Bảng 10: Mô tả chức năng chơi với bạn. 32](#_Toc154777805)

[Bảng 11: Mô tả chức năng chơi thế giới. 33](#_Toc154777806)

[Bảng 12: Mô tả giao diện trong trận đấu. 34](#_Toc154777807)

[Bảng 13: Mô tả giao diện server. 35](#_Toc154777808)

# CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG

|  |  |
| --- | --- |
| **Thuật ngữ** | **Diễn giải** |
| Piece | Quân cờ |
| Rook | Quân xe |
| Knight | Quân mã (quân ngựa) |
| Bishop | Quân tượng |
| Queen | Quân hậu |
| King | Quân vua |
| Pawn | Quân tốt (quân chuột) |
| Chiếu vua | Trong một ván cờ vua, chiếu vua xảy ra khi quân vua của một bên đang bị đe dọa bắt mất trong nước kế tiếp. |
| Interceptor | Được sử dụng để kiểm soát truy cập vào các tài nguyên, quản lý phiên và ghi nhật ký. |
|  |  |

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại 4.0, ngành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) ngày càng chiếm vị thế quan trọng đối với sự phát triển đất nước nói riêng và của cả nhân loại nói chung. Ngày nay, những thành tựu của ngành CNTT được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực (từ giải trí, y tế, giáo dục, nghệ thuật, sản xuất, …). Điều đó đòi hỏi các lập trình viên phải không ngừng cải tiến công nghệ, xây dựng và tối ưu hóa thuật toán nhằm thiết kế thêm nhiều tính năng có thể ứng dụng vào đời sống.

Từ đó, nhóm em đã quyết định chọn đề tài “**Website *Cờ vua***” làm đề tài cho **PBL 4*.*** Đề tài này sẽ áp dụng các kiến thức đã được học trong các môn học liên quan đến phát triền phần mềm, như Công nghệ phần mềm, Phân tích và thiết kế hướng đối tượng, Lập trình Java, Lập trình mạng. Qua đó mang lại website chơi game công nghệ, hiện đại hơn tối ưu hóa hơn so với mô hình chơi cờ vua truyền thống.

Trong quá trình thực hiện, dù có cố gắng nhưng chúng em không tránh khỏi những sai sót. Chúng em kính mong quý thầy cô sẽ thông cảm và tận tình chỉ dẫn, góp ý để đề tài của chúng em ngày càng hoàn thiện hơn.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô đã và đang giảng dạy vì đã giúp chúng em có các kiến thức nền tảng trong ngành học.

Đặc biệt, chúng em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn Công Danh (Giảng viên trường ĐHBK Đà Nẵng) đã tận tình hướng dẫn đồ án môn học này cho chúng em.

|  |
| --- |
| **Nhóm sinh viên thực hiện đề tài** |
|  |
| **1. Lê Phước Duy** |
| **2. Huỳnh Văn Lộc** |

# QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

## Kế hoạch thực hiện

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Nội dung công việc** | **Sản phẩm** |
| 08/09/2023 – 22/09/2023 | Phân tích, chọn đề tài. Xác định các ngôn ngữ, mô hình sử dụng. |  |
| 23/09/2023 – 14/10/2023 | Học, làm chủ các ngôn ngữ sử dụng. |  |
| 16/10/2023 – 20/10/2023 | Thiết kế Database. | db\_pbl4.sql |
| 21/10/2023 – 27/10/2023 | Thiết kế giao diện phía client. | Client UI |
| 28/10/2023 – 31/10/2023 | Tổng kết lần 1, giải quyết các vấn đề phát sinh.  Thông nhất quy tắc code, các công cụ sử dụng. |  |
| 01/11/2023 – 08/11/2023 | Thiết kế phía server | Các endpoint server |
| 09/11/2023 – 16/11/2023 | Xử lý gửi nhận trao đổi thông tin 2 phía | Tương tác gửi nhận thông được cả 2 phía |
| 17/11/2023 - 14/12/2023 | Các chức năng còn lại. | Chế độ chơi với bạn, chế độ chơi thế giới, chat tổng, chat riêng |
| 15/12/2023 – 24/12/2023 | Kiểm thử và viết báo cáo. | BaoCao.docx |

Bảng 1: Quá trình triển khai.

## Bảng phân công nhiệm vụ

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ tên** | **Nhiệm vụ** |
| 1. Lê Phước Duy | - Thiết kế cơ sở dữ liệu.  - Thiết kế UI/UX.  - Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu về TypeScript.  - Thiết kế phía Client  - Hỗ trợ phía Server.  - Test hệ thống, chỉnh sửa sai sót.  - Viết báo cáo. |
| 2. Huỳnh Văn Lộc | - Thiết kế cơ sở dữ liệu.  - Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu về WebSocket.  - Test hệ thống, chỉnh sửa sai sót.  - Thiết kế phía Server.  - Hỗ trợ phía Client.  - Viết báo cáo. |

Bảng 2: Quá trình phân công nhiệm vụ.

## Quản lý dự án

### Quá trình quản lý dự án

- Các thành viên thực công việc đã giao trên, trao đổi trực tiếp qua hoặc thông qua Google Meet, MS Team.

- Sau khi hoàn thành từng module, chức năng, các thành viên sẽ họp để xem một cách kĩ càng, đưa ra các giải pháp cải tiến, nếu khả thi và các thành viên trong nhóm đồng ý thì giải pháp sẽ được thực hiện.

### Quy trình code

#### Đối với class, function

- Khai báo tên phải có mục đích rõ ràng, mô tả được công việc của nó thực hiện. Tên function không được bắt đầu bằng số, bắt buộc bằng chữ cái theo cú pháp cammelCase.

Ví dụ: createRoom(), login(), register(),…

- Tên các class được đặt theo cú pháp PascalCase.

Ví dụ: LoginController(), RoomService(),…

#### Đối với biến

- Tên biến phải mô tả rõ ràng nội dung nó sẽ đảm nhận.

- Tên biến được đặt theo cú pháp cammelCase.

Ví dụ: timeStart, timeEnd, mode,…

#### Một số quy tắc khác

- Nếu một hàm có nhiều cấp lồng nhau, mỗi cấp nên xuống dòng.

- Các đoạn code bằng cấp nên ở cùng một cột với nhau, dòng xuống hàng nên bắt đầu cùng cấp với dòng phía trên.

- Hạn chế dùng comment để giải thích code hoặc chú thích những sự thật hiển nhiên.

- Comment cảnh báo hậu quả, làm rõ ý nghĩa của code.

- Sau khi code xong một module, chức năng, các thành viên trong nhóm sẽ push source code lên Github, phải ghi rõ nội dung hoàn thành khi push.

### Công cụ và môi trường phát triển dự án

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **Công cụ** | **Phiên bản** |
| Server (Java) | IntelliJ IDEA Ultimate | 2023.2.1 |
| Client ( TypeScript, CSS, HTML) | Visual Studio Code | Visual Studio Code 1.78.1 |
| Database | MySQL Workbench |  |
| Môi trường test | Microsoft Edge | Microsoft Edge 112.0 |
| Công cụ thiết kế các sơ đồ | Draw.io |  |
| Quản lý source code | Github |  |

Bảng 3: Công cụ và môi trường phát triển.

# GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## Mục đích đề tài

Trong thời đại phát triển ngày càng nhanh chóng, với sự gia tăng đáng kể của nhu cầu giải trí, trò chơi trí tuệ ngày càng trở thành một phần quan trọng của cuộc sống. Cờ vua, với tính chất chiến thuật và trí tuệ, không chỉ là một trò chơi truyền thống mà còn là một ứng cử viên xuất sắc trong thế giới giải trí hiện đại.

Đề tài của chúng em hướng đến việc tạo ra một nền tảng chơi cờ vua đơn giản, linh hoạt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cộng đồng người chơi cờ vua. Chúng em tin rằng sản phẩm của mình sẽ mang lại nhiều lợi ích và tạo ra một môi trường chơi cờ vua thú vị và chuyên nghiệp.

## Phạm vi đề tài

Đề tài sau khi hoàn thiện phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có giao diện thân thiện người dùng.

- Triển khai cơ sở dữ liệu trên cùng máy chủ.

- Người dùng có thể truy cập được được trò chơi khi chung mạng LAN với máy chủ.

- Dành cho người chơi:

* Đăng nhập, đăng ký.
* Xem thông tin cá nhân, bạn bè, thêm mới bạn.
* Chơi cờ với bạn, chơi thế giới.
* Trò chuyện trong trận, trò chuyện tổng.

- Dành cho quản lý:


* Xem số người chơi đang online.
* Xem thông tin phòng đang diễn ra.

# CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT



## Mô hình Client - Server

Mô hình Client - Server là mô hình giúp các máy tính giao tiếp truyền tải dữ liệu cho nhau qua mạng. Trong mô hình này, Client gửi yêu cầu đến Server, Server xử lý yêu cầu và gửi lại phản hồi.



Hình 1: Mô hình Client – Server.

Một mô hình xử lý Client-Server phải có 3 thành phần cơ bản:

* Frontend Client: chạy trên trạm làm việc (Workstation), mà ở đó người sử dụng giao tiếp với ứng dụng để yêu cầu cung cấp dịch vụ.
* Backend Server: chạy trên máy chủ (Host) tiếp nhận thông tin và cung cấp dịch vụ được yêu cầu, cũng như phản hồi truy vấn.
* Mạng máy tính: Có chức năng truyền tài thông tin.

Trong đồ án này, sử dụng mô hình xử lý phân tán. Mô hình này chia sẻ năng lượng tính toán trên máy chủ cho máy trạm. Máy trạm ngoài chức năng quả lý giao diện còn được phân bổ chức năng tính logic của cờ vua.

A diagram of a network


Description automatically generated

Hình 2: Mô hình xử lý phân tán.

## Giao thức TCP (Transmission Control Protocol)

### Khái niệm cơ bản về TCP

TCP là một trong hai giao thức chính trong bộ giao thức TCP/IP. Nó đảm bảo việc truyền thông tin giữa các ứng dụng trên mạng bằng cách tạo ra các kết nối ảo và đảm bảo rằng dữ liệu được gửi đi một cách tin cậy. TCP đảm bảo rằng dữ liệu được chia thành các gói nhỏ và gửi đi theo đúng thứ tự, đồng thời cũng đảm bảo rằng các gói dữ liệu được nhận đúng và không bị mất trong quá trình truyền.



Hình 3: Minh họa giao thức TCP.

### Truyền dữ liệu

Phía gửi chia dữ liệu thành các gói tin nhỏ hơn và gắn các số thứ tự vào mỗi gói tin để đảm bảo thứ tự chính xác khi nhận dữ liệu.

Với mỗi gói tin nhận được, yêu cầu bên nhận phải gửi phản hồi thông qua một gói xác nhận (ACK). Sau khi hết thời gian chờ hoặc không nhận được xác nhận, nguồn gửi sẽ gửi lại gói tin bị mất hoặc bị hoãn. Nhờ vậy, các vấn đề về lặp gói tin, truyền lại các gói dữ liệu bị hỏng hoặc mất và sai thứ tự gói tin đều được giải quyết.

### Đặc điểm dữ liệu

*Segmentation (phân đoạn):* Dữ liệu truyền qua TCP được chia thành các phân đoạn (segments) để truyền đi qua mạng. Mỗi phân đoạn bao gồm dữ liệu và header chứa thông tin điều khiển.

*Đảm bảo độ tin cậy:* TCP sử dụng cơ chế ACK (Acknowledge) để xác nhận việc nhận dữ liệu từ phía máy nhận và có thể gửi lại các gói tin bị mất.

### Ứng dụng và Ưu điểm

TCP được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy cao như truyền file, trình duyệt web, email, và các ứng dụng yêu cầu kết nối ổn định.


Độ tin cậy và khả năng đảm bảo việc truyền tải dữ liệu một cách an toàn và chính xác là những ưu điểm chính của TCP.

TCP là một trong những giao thức quan trọng trong mạng máy tính, cung cấp cơ chế để truyền tải dữ liệu một cách tin cậy và hiệu quả trên mạng Internet.

## Mô hình WebSocket

### Khái niệm cơ bản về WebSocket

WebSocket là một giao thức truyền tải dữ liệu hai chiều (full-duplex), cho phép truyền tải dữ liệu trong thời gian thực giữa trình duyệt web và máy chủ. WebSocket cho phép một kết nối duy trì giữa máy khách và máy chủ, vì vậy các thông tin có thể được gửi đi và nhận lại một cách hiệu quả và nhanh chóng mà không cần phải thiết lập kết nối mới mỗi khi truyền tải thông tin.



Hình 4: Minh họa giao thức WebSocket.


### Ưu điểm và Ứng dụng

*Truyền tải dữ liệu thời gian thực:* WebSocket cung cấp kết nối liên tục, phù hợp cho việc truyền tải dữ liệu thời gian thực như trò chơi trực tuyến, ứng dụng trò chuyện, và thông tin thị trường tài chính.

*Hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên:* So với việc sử dụng HTTP truyền thống, WebSocket giúp truyền tải dữ liệu nhanh chóng và tiết kiệm tài nguyên máy chủ và máy khách.

## Kiến trúc MVC trong Spring Boot

Kiến trúc MVC trong Spring Boot được xây dựng dựa trên tư tưởng "độc lập" kết hợp với các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng. Độc lập ở đây chỉ việc các layer phục vụ các mục đích nhất định, khi muốn thực hiện một công việc ngoài phạm vi thì sẽ đưa công việc xuống các tầng thấp hơn.




Hình 5: Kiến trúc Spring Boot.

* Tầng Controller: là tầng giao tiếp với bên ngoài, xử lý các yêu cầu và trả dữ liệu cho người dùng.
* Tầng Service: thực hiện các logic nghiệp vụ và xử lý các yêu cầu từ tầng Controller.
* Tầng Repository: chịu trách nhiệm giao tiếp với cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác truy vấn và cung cấp dữ liệu mà tầng Service yêu cầu.
* Entity: chứa các thực thể tương ứng với các table trong cơ sở dữ liệu.
* DTO: là các class đóng gói data để chuyển giữa Client - Server hoặc giữa các Service. Mục đích tạo ra DTO là để giảm bớt lượng thông tin không cần thiết phải chuyển đi, và cũng tăng cường độ bảo mật.


# CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## Usecase tổng quan



Hình 6: Sơ đồ Usecase tổng quan.

## Cơ sở dữ liệu



Hình 7: Cơ sở dữ liệu.

Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số thứ tự** | **Tên bảng** | **Mô tả** |
| 1 | account | Lưu thông tin tài khoản. |
| 2 | user | Lưu dữ liệu của người dùng. |
| 3 | friend | Lưu danh sách bạn bè của người dùng |
| 4 | room | Lưu thông tin phòng. |
| 5 | roomuser | Liên kết phòng và người dùng. |

Bảng 4: Mô tả các bảng trong cơ sở dữ liệu.

## Biểu đồ lớp

### Phía Client

A diagram of a game

Description automatically generated

Hình 8: Biểu đồ lớp phía Client.

### Phía Server


Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, biểu đồ, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động

Hình 9: Biểu đồ lớp phía Server.

## Biểu đồ tuần tự (sequence diagram)

### Chức năng đăng ký



Hình 10: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng ký.


### Chức năng đăng nhập

A diagram of a login system

Description automatically generated

Hình 11: Biểu đồ tuần tự chức năng đăng nhập.

### Chức năng chơi cờ



Hình 12: Biểu đồ tuần tự chức năng chơi cờ.

## YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

### Yêu cầu về tổ chức, tiến trình phát triển

- Hệ thống được viết bằng ngôn ngữ Java, triển khai theo theo giao thức WebSocket, sử dụng Spring Boot.

- Phía Client được thiết kế bằng HTML, CSS, Typescript.

- Hệ thống sử dụng hệ quản trị Cơ sở dữ liệu MySQL.

- Dữ liệu trên cơ sở dữ liệu phải được đồng bộ liên tục, hợp lí, tránh thất thoát và dư thừa dữ liệu, gây ra những ảnh hưởng không tốt lên các chức năng của trang web.

### Yêu cầu về độ tin cậy

- Hệ thống phải đảm bảo mật khẩu khách hàng, mật khẩu của người dùng được mã hóa thông qua hash password hỗ trợ của framework.

### Yêu cầu về sản phẩm

- Giao diện người dùng của hệ thống phải dễ sử dụng và thân thiện với người dùng. Các chức năng và tính năng phải được đơn giản hóa và dễ hiểu để người dùng có thể tương tác với hệ thống một cách thuận tiện và nhanh chóng.

- Hệ thống cung cấp các hướng dẫn sử dụng rõ ràng và hỗ trợ người dùng khi gặp vấn đề.

- Màu sắc sử dụng phải hài hòa, hợp lý, không gây khó chịu cho người dùng.

- Giao diện ngôn ngữ Tiếng Việt.

### Khả năng tái sử dụng

- Tổ chức các folder, source code một cách hợp lý, dễ hiểu. Phân chia thành các lớp riêng biệt, giảm thiểu sự phụ thuộc lẫn nhau.


- Đảm bảo khả năng phát triển, mở rộng trở thành một phần mềm ngày càng chuẩn hóa, sát với thực tế.

# CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

## Triển khai mô hình

### Cách thức hoạt động

Dự án sẽ hoạt động dựa trên giao thức WebSocket và STOMP, sử dụng Java cho phần máy chủ và TypeScript cho phần máy khách, được hỗ trợ bởi các thư viện cần thiết.




Hình 13: Mô hình hoạt động dự án.

*Bước 1:* Thêm phụ thuộc (dependency) WebSocket vào dự án



Hình 14: Thêm phụ thuộc websocket.

*Bước 2:* Cấu hình các endpoint WebSocket và STOMP phía server



Hình 15: Cấu hình Endpoint và STOMP phía server.

*Bước 3:* Triển khai các controller xử lý các yêu cầu của người dùng – nơi phát và nhận tin nhắn của người dùng đã đăng ký.

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phần mềm, Phông chữ

Mô tả được tạo tự động


Hình 16: Nơi xử lý nhận và phát tin nhắn phía server

*Bước 4:* Thiết lập socket ở client để kết nối tới server và cấu hình các giá trị mặc định cho mỗi client.



Hình 17: Import thư viện và cấu hình các giá trị STOMP phía client

*Bước 5:* Thực hiện đăng ký (subscribe) và gửi thông điệp (publish) tới các endpoint đã cài đặt ở phía server để tiến hành trao đổi thông tin.



Hình 18: Đăng ký và lắng nghe phía client

### Định danh client khi kết nối đến server thông qua WebSocket

* Cấu hình WebSocket và thêm một interceptor để thực hiện định danh cho mỗi kết nối đến server.



Hình 19: Định danh client trong WebSocket.

* Tạo class PricipalCustomer implement interface Principal đại diện cho mỗi client kết nối, với 2 thuộc tính userID (dùng để danh client) và status (dùng để chỉ trạng thái client).
* Tạo class UserInterceptor implement interface ChannelInterceptor. Class này sẽ override phương thức preSend và có một danh sách chứa các PricipalCustomer đang kết nối đến server.
* Phương thức preSend sẽ giúp server nhận diện client qua userID. Việc sử dụng userID (mỗi client chỉ có 1 userID duy nhất) thay vì UUID sẽ giúp server nhận biết nếu client đăng nhập trên nhiều thiết bị.

A computer screen shot of text

Description automatically generated

Hình 20: Cấu hình các thông số định danh.

### Xử lý thời gian

Để tăng tính bảo mật, việc đếm và quản lý thời gian sẽ được thực hiện ở Server thông qua thư viện hỗ trợ là CountdownTimerListener, được chạy trên một luồng riêng, độc lập bằng ScheduledExecutorService. Mỗi lần đếm ngược, thông tin sẽ được gửi về cho Client để hiển thị. Trong trường hợp thời gian kết thúc, một thông báo về việc hết giờ sẽ được gửi và bộ đếm sẽ được loại bỏ khỏi vùng nhớ.

* Bộ đếm thời gian thực, tránh trường hợp xung đột thời gian và gian lận Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phần mềm

  Mô tả được tạo tự động

Hình 21: Thực hiện quản lý thời gian phía server

### Xử lý phân trang trong chức năng xem bảng xếp hạng

* Trong quá trình sử dụng chức năng xem bảng xếp hạng dựa trên điểm số của người chơi trên toàn máy chủ, việc gửi toàn bộ dữ liệu mỗi khi client yêu cầu có thể gây quá tải cho hệ thống. Do đó, kỹ thuật phân trang được áp dụng để giảm tải áp lực cho hệ thống.
* Tạo interface UserRepository extends JpaRepository, trong đó có hàm sắp xếp user theo elo.

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Hình 22: Hàm sắp xếp user theo elo.

* Tại UserService, tạo một hàm chuyển đổi Page thành List, trả về dữ liệu của trang tương ứng do client yêu cầu.

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình 23: Hàm trả về danh sách các user.

### Xử lý logic cờ vua

* Lớp cơ sở **Piece.ts** là lớp trừu tượng, trong đó có các phương thức với quyền truy cập public:
* *Constructor:* được định nghĩa dùng để khởi tạo quân cờ.
* *canMove():* là hàm thuần ảo yêu cầu các lớp dẫn xuất phải định nghĩa lại, mục đích của hàm là xây dựng quy tắc di chuyển của quân cờ.
* *isPathClear():* là hàm thuần ảo yêu cầu các lớp dẫn xuất phải định nghĩa lại, mục đích của hàm là kiểm tra có quần cờ nào nằm giữa đường đi từ vị trí xuất phát đến vị trí đích.
* Lớp dẫn xuất: **Rook.ts**, **Knight.ts**, **Bishop.ts**, **Queen.ts**, **King.ts**, **Pawn.ts**
* Tạo class game đại diện cho ván cờ. Class game sẽ có 2 phương thức chính:
* *isInCheck():* kiểm tra xem ván cờ có đang bị chiếu hay không. Trong quá trình kiểm tra, chỉ cần xem xét các hướng chiếu cơ bản như hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo của quân vua và 8 vị trí có thể chiếu vua của quân mã. Điều này giúp giảm độ phức tạp của vòng lặp, tối ưu hóa hiệu suất của chức năng.
* *A screenshot of a game

  Description automatically generatedisAllValidMove():* kiểm tra còn nước đi hợp lệ nào không. Cách thức hoạt động của hàm là lựa chọn một quân cờ bất kỳ thuộc phe của người chơi hiện tại và sau đó sử dụng thuật toán vét cạn để tìm ra nước đi hợp lệ giúp quân vua thoát khỏi thế bị chiếu.

*Quân tượng đi đến ô f4 là một nước đi hợp lệ giúp vua trắng thoát khỏi thế bị chiếu.*

Hình 24: Ví dụ chức năng của hàm isAllValidMove().

* Sau mỗi nước đi của đối thủ, phương thức isInCheck() và isAllValidMove() sẽ được kích hoạt để kiểm tra tình trạng của ván cờ:
* Nếu đang bị chiếu vua và không còn nước đi hợp lệ, phe người chơi hiện tại bị xử thua.
* Nếu không bị chiếu vua và nhưng không còn nước đi hợp lệ, trận đấu kết thúc với tình trạng hòa.
* Các trường hợp còn lại, ván cờ sẽ tiếp tục diễn ra với lượt đi của người chơi tiếp theo.

A screenshot of a game

Description automatically generated

*Quân trắng không bị chiếu, tuy nhiên không tồn tại nước đi hợp lệ nên ván cờ này được xử hòa.*

Hình 25: Ví dụ trường hợp hòa cờ.

## Kết quả

### Chức năng đăng nhập, đăng kí

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 26: Giao diện chức năng đăng ký.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện đăng ký. | |
| **Mô tả** | Sử dụng cho chức năng đăng ký. | |
| **Nội dung màn hình** | | |
| **Mục** | **Kiểu** | **Mô tả** |
| Tên tài khoản | Text | Tên tài khoản đăng ký (nếu tài khoản đã tồn tại, thông báo lỗi). |
| Mật khẩu | Password | Mật khẩu tài khoản đăng ký (tối thiểu 5 kí tự). |
| Xác nhận mật khẩu | Password | Nhập lại mật khẩu. |
| Avatar | RadioButton | Ảnh đại diện tài khoản. |
| Ok | Button | Người dùng đăng ký mới tài khoản. |

Bảng 5: Mô tả giao diện đăng ký.

A screenshot of a computer


Description automatically generated

Hình 27: Giao diện chức năng đăng nhập.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện đăng nhập. | |
| **Mô tả** | Sử dụng cho chức năng đăng nhập. | |
| **Nội dung màn hình** | | |
| **Mục** | **Kiểu** | **Mô tả** |
| Tên tài khoản | Text | Tên tài khoản người truy cập. |
| Mật khẩu | Text | Mật khẩu người truy cập (tối thiểu 5 kí tự). |
| Ok | Button | Đăng nhập vào tài khoản người dùng nếu hợp lệ và thông báo lỗi nếu thất bại. |

Bảng 6: Mô tả giao diện đăng nhập.


### Chức năng xem thông tin cá nhân



Hình 28: Giao diện xem thông tin cá nhân và bảng xếp hạng.

|  |  |
| --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện thông tin cá nhân. |
| **Mô tả** | Sử dụng cho chức năng xem thông tin cá nhân. |
| **Nội dung màn hình** | * Hiển thị tên, elo, avatar tài khoản. * Thống kê tổng số trận thắng, thua, hòa. * Hiển thị thứ hạng tài khoản. * Bảng xếp hạng người chơi (sắp xếp theo elo, bao gồm tên, tổng số trận thắng, thua, hòa). |

Bảng 7: Mô tả giao diện xem thông tin cá nhân và bảng xếp hạng.



Hình 29: Giao diện xem thông tin bạn bè.

|  |  |
| --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện xem thông tin bàn bè. |
| **Mô tả** | Sử dụng cho chức năng xem thông tin bạn bè. |
| **Nội dung màn hình** | * Hiển thị danh sách bạn bè (bao gồm thông tin về tên, elo, trạng thái hoạt động). * Trạng thái hoạt động được hiển thị bằng 3 màu sắc: màu vàng (người chơi đang không hoạt động), màu đỏ (người chơi đang trong trận đấu), màu xanh (người chơi đang hoạt động). * Chức năng mời chỉ đối với người chơi đang hoạt động (nhưng không trong trận). |

Bảng 8: Mô tả giao diện xem thông tin bạn bè.

### Chức năng nhắn tin tổng, nhắn tin riêng

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 30: Giao diện chức năng nhắn tin tổng.

|  |  |
| --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện chức năng nhắn tin tổng. |
| **Mô tả** | Sử dụng để nhắn tin đến toàn bộ người chơi trên hệ thống. |
| **Nội dung màn hình** | * Hiển thị avatar bản thân. * Hiển thị tên, avatar tài khoản nhắn đến. * Hiển thị nội dung tin nhắn. |

Bảng 9: Mô tả giao diện nhắn tin tổng.

A screenshot of a computer


Description automatically generated

Hình 31: Giao diện chức năng nhắn tin riêng.

|  |  |
| --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện chức năng nhắn tin riêng. |
| **Mô tả** | Sử dụng để nhắn tin đến đối thủ đang trong trận. |
| **Nội dung màn hình** | * Hiển thị avatar bản thân. * Hiển thị tên, avatar tài khoản đối thủ. * Hiển thị nội dung tin nhắn. |

Bảng 5.2.6: Mô tả giao diện nhắn tin riêng.

### Chức năng chơi cờ

****

Hình 32: Giao diện chức năng chơi với bạn.

|  |  |
| --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện chức năng chơi với bạn. |
| **Mô tả** | Người chơi có thể tự tạo phòng để mời người khác tham gia. |
| **Nội dung màn hình** | * Người chơi tạo phòng, hiển thị ID phòng. * Đối thủ nhập ID phòng để tham gia trận. |

Bảng 10: Mô tả chức năng chơi với bạn.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 33: Giao diện chức năng chơi thế giới.

|  |  |
| --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện chức năng chơi thế giới. |
| **Mô tả** | Hệ thống tự động tạo phòng dựa trên số người đang tham gia. |
| **Nội dung màn hình** | * Sau 20 giây, nếu chưa phòng chưa được tạo sẽ quay về giao diện trang chủ. |

Bảng 11: Mô tả chức năng chơi thế giới.

*A screenshot of a computer


Description automatically generated*

Hình 34: Giao diện khi trong trận.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện trong trận đấu. | | |
| **Mô tả** | Giao diện khi 2 đối thủ trong trận, cùng các chức năng kèm theo. | | |
| **Nội dung màn hình** | | | |
| **Mục** | **Kiểu** | **Ghi chú** | **Mô tả** |
| Quân phong cấp | RadioButton | Khi người dùng kích chọn, quân tốt sẽ được phong cấp thành quân tương ứng (mặc định sẽ phong quân hậu). | Gồm các lựa chọn quân phong cấp khi quân tốt đi đến hàng cuối phía bên kia bàn cờ. |
| Cầu hòa | Button | Khi người dùng kích chọn, đối thủ sẽ nhận thông báo chấp nhận hoặc từ chối cầu hòa. | A screenshot of a cellphone  Description automatically generated |
| Đầu hàng | Button | Khi người dùng kích chọn, đối thủ sẽ nhận thông báo chiến thắng do đầu hàng. | A screenshot of a video game  Description automatically generated |
| Thêm bạn bè | Button | Khi người dùng kích chọn, đối thủ sẽ nhận thông báo chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn. | A screenshot of a video game  Description automatically generated |
| Trang cá nhân | Button |  | Hiển thị trang cá nhân (trận đấu vẫn tiếp tục). |
| Đăng xuất | Button | Đăng xuất tài khoản, đối thủ nhận được thông báo thắng trận. | A screenshot of a video game  Description automatically generated |

Bảng 12: Mô tả giao diện trong trận đấu.

### Chức năng phía server



Hình 35: Giao diện server.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Màn hình** | Giao diện server. | | |
| **Nội dung màn hình** | | | |
| **Mục** | | **Kiểu** | **Mô tả** |
| Số lượng truy cập | | Text | Hiển thị số người dùng đang truy cập. |
| Lịch sử truy cập | | Text | Hiển thị thông tin người dùng đang truy cập. |
| Số lượng phòng đang chơi | | Text | Hiển thị số phòng đang tạo. |
| Lịch sử phòng | | Table | Hiển thị thông tin trạng thái phòng. |

Bảng 13: Mô tả giao diện server.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, chúng em đã tìm hiểu và nắm vững hơn các kiến thức liên quan về lập trình mạng, giao thức WebSocket truyền tin thời gian thực,… Ngoài ra nhóm chúng em cũng học hỏi, ứng dụng được nhiều công nghệ như: mã hóa password, Java Spring Boot, Typescript, sử dụng các thư viện, công cụ hỗ trợ thiết kế web (Bootstrap, SweetAlert2, Snowpack), …

Chương trình đáp ứng được nhu cầu của đề tài, với các chức năng cơ bản, giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng. Tuy nhiên, đề tài này vẫn còn mang tính chất học hỏi, trao đổi và bắt đầu làm quen với thực tế, nên thuật toán còn chưa được tối ưu.

## Hướng phát triển

- Thêm các chức năng đánh với máy để đem đến những trải nghiệm tốt hơn cho người dùng muốn cải thiện khả năng chơi cờ vua.

- Mở rộng chức năng voice chat đối với người chơi đang trong trận.

- Tích hợp các chức năng đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google, Facebook, Instagram,…

- Ứng dụng thêm các thuật toán tối ưu, rút ngắn thời gian khi chơi cờ, giảm thiểu khối lượng xử lý của Server để nâng cao khả năng đa luồng, đa nhiệm.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

**[1].** TS. Lê Thị Mỹ Hạnh, Slide bài giảng “Phân tích thiết kế hướng đối tượng”.

**[2].** ThS. Mai Văn Hà, Slide bài giảng “Chương 3 Các giao thức cơ bản”.

**[3].** ThS. Mai Văn Hà, Slide bài giảng “Chương 4 Lập trình Websocket với TCP”.

**[4].** Hà Mạnh Đào, giáo trình “Lập trình mạng”.


**[5].** Jan Graba, giáo trình “An Introduction to Network Programming with Java”.

**[6].** Hướng dẫn lập trình Typescript [*https://www.typescriptlang.org/docs/*](https://www.typescriptlang.org/docs/)

**[7].** STOMP documents: *https://docs.spring.io/springframework/reference/web/websocket/stomp.html*

# PHỤ LỤC A

* Source code: <https://github.com/Le-Phuoc-Duy/Chess_MultiPlayer>
* Quản lí mã nguồn :



Hình 36: Quản lí mã nguồn

# PHỤ LỤC B

* **Chức năng đánh cờ :**

@MessageMapping("/chessMove")  
public void chessMove(ChessGame message) {  
 String AccId = accountService.getAccID(message.getUserName());  
 String UserId = userService.getIdUserByIdAcc(AccId);  
 String AccOppId = accountService.getAccID(message.getUserReceiveName());  
 String UserOppId = userService.getIdUserByIdAcc(AccOppId);  
 int mode = roomService.getRoomById(message.getiDRoom()).getMode();  
 System.*out*.println("mode: "+ mode);  
 ChessGame chessGameUserReceive = new ChessGame();  
 chessGameUserReceive.setiDUserSend(UserOppId);  
 chessGameUserReceive.setiDRoom(message.getiDRoom());  
 chessGameUserReceive.setUserSendAva(message.getUserSendAva());  
 message.setUserSendAva(userService.getUserById(UserOppId).getAva());  
 if(getRoomuserIdByRoomIdAndUserId(message.getiDRoom(), UserOppId)!=null){  
 chessGameUserReceive.setIdRoomUser(getRoomuserIdByRoomIdAndUserId(message.getiDRoom(), UserOppId));  
 chessGameUserReceive.setChessMove(message.getChessMove());  
 chessGameUserReceive.setBoard(reverseString(message.getBoard()));  
 chessGameUserReceive.setColor(!message.getColor());  
 chessGameUserReceive.setUserReceiveName(userService.getUsernameByUserID(UserId));  
 if(containsCountdownTimerWithIdUser(message.getIdRoomUser()) && containsCountdownTimerWithIdUser(chessGameUserReceive.getIdRoomUser())){  
 switch (mode){  
 case -1 -> {  
 stopCountdownTimerWithIdRoomUser(message.getIdRoomUser(), 2);  
 }  
 case -2 -> {  
 stopCountdownTimerWithIdRoomUser(message.getIdRoomUser(), 3);  
 }  
 default -> {  
 stopCountdownTimerWithIdRoomUser(message.getIdRoomUser(), 1);  
 }  
 }  
 startCountdownTimerWithIdRoomUser(chessGameUserReceive.getIdRoomUser());  
 }else{  
 switch (mode){  
 case -1 -> {  
 createCountdownTimer(120, message.getIdRoomUser(),false, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserId, UserOppId);  
 createCountdownTimer(120, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(),true, message.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserOppId, UserId);  
 }  
 case -2 -> {  
 createCountdownTimer(180, message.getIdRoomUser(),false, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserId, UserOppId);  
 createCountdownTimer(180, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(),true, message.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserOppId, UserId);  
 }  
 case -3 -> {  
 createCountdownTimer(300, message.getIdRoomUser(),false, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserId, UserOppId);  
 createCountdownTimer(300, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(),true, message.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserOppId, UserId);  
 }  
 case -4 -> {  
 createCountdownTimer(600, message.getIdRoomUser(),false, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserId, UserOppId);  
 createCountdownTimer(600, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(),true, message.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserOppId, UserId);  
 }  
 default ->{  
 createCountdownTimer(mode, message.getIdRoomUser(),false, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserId, UserOppId);  
 createCountdownTimer(mode, chessGameUserReceive.getIdRoomUser(),true, message.getIdRoomUser(), message.getiDRoom(), UserOppId, UserId);  
 }  
 }  
 }  
 message.setUserCountdownValue(getCountdownTimerWithIdRoomUser(message.getIdRoomUser()));  
 message.setOppCountdownValue(getCountdownTimerWithIdRoomUser(chessGameUserReceive.getIdRoomUser()));  
 System.*out*.println("countDown: " + getCountdownTimerWithIdRoomUser(chessGameUserReceive.getIdRoomUser()));  
 chessGameUserReceive.setUserCountdownValue(getCountdownTimerWithIdRoomUser(chessGameUserReceive.getIdRoomUser()));  
 chessGameUserReceive.setOppCountdownValue(getCountdownTimerWithIdRoomUser(message.getIdRoomUser()));  
  
 messagingTemplate.convertAndSendToUser(UserId, "/queue/chessMoveSuccess",message);  
 messagingTemplate.convertAndSendToUser(UserOppId, "/queue/chessMove",chessGameUserReceive );  
 }else{  
 messagingTemplate.convertAndSendToUser(UserId, "/queue/chessMove", null);  
 }  
}

* **Chức năng trò chuyện:**

@MessageMapping("/chatRoom")  
public void chatRoom(ChatRoom message) {  
 roomuserService.updateChatById(message.getIdRoomUser(),message.getChat());  
 ChatRoom chatRoomUserReceive = new ChatRoom();  
 String AccOppId = accountService.getAccID(message.getUserReceiveName());  
 String UserOppId = userService.getIdUserByIdAcc(AccOppId);  
 chatRoomUserReceive.setIdUserSend(UserOppId);*//ban than* chatRoomUserReceive.setUserSendName(userService.getUsernameByUserID(message.getIdUserSend()));  
 chatRoomUserReceive.setUserSendAva(userService.getUserById(message.getIdUserSend()).getAva());  
 chatRoomUserReceive.setIdRoom(message.getIdRoom());  
 chatRoomUserReceive.setUserReceiveName(userService.getUsernameByUserID(message.getIdUserSend()));*//doi thu* if(getRoomuserIdByRoomIdAndUserId(message.getIdRoom(), UserOppId)!=null){  
 chatRoomUserReceive.setIdRoomUser(getRoomuserIdByRoomIdAndUserId(message.getIdRoom(), UserOppId));  
 chatRoomUserReceive.setChat(message.getChat());  
 messagingTemplate.convertAndSendToUser(UserOppId, "/queue/chatRoom",chatRoomUserReceive );  
 }else{  
 messagingTemplate.convertAndSendToUser(UserOppId, "/queue/chatRoom", null);  
 }  
}

@MessageMapping("/publicChat")  
@SendTo("/topic/publicChat")  
public publicChat publicChat(publicChat message) {  
 if(userService.getUserById(message.getIdDUserSend())!=null){  
 message.setUserSendName(userService.getUsernameByUserID(message.getIdDUserSend()));  
 message.setAva(userService.getUserById(message.getIdDUserSend()).getAva());  
 return message;  
  
 }else{  
 return null;  
 }  
}