
**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO CUỐI KỲ**

Project: Phần mềm học từ vựng

Môn học: Nghiên cứu tốt nghiệp 1 - IT5021

| Giảng viên hướng dẫn | : | Đỗ Quốc Huy |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | : | Đinh Thị Hồng Phúc - 20215118 |
| Lớp | : | Việt Nhật 03 - K66 |

**Mục lục**

[**I. Khảo sát ứng dụng hiện có 3**](#_heading=h.4d34og8)

[1. Mở đầu 3](#_heading=h.shzic4l2j8ik)

[2. Anki 3](#_heading=h.h2tcmrx295h1)

[a. Tính năng hiện có 3](#_heading=h.dlrk7dffdwpm)

[b. Ưu điểm 3](#_heading=h.dr3enav2xsvn)

[c. Nhược điểm 3](#_heading=h.ubqmcgazeyix)

[3. Quizlet 4](#_heading=h.8uvojc3euahk)

[a. Tính năng hiện có 4](#_heading=h.bg6agzodv0d1)

[b. Ưu điểm 4](#_heading=h.osy2ek6dgdg)

[c. Nhược điểm 4](#_heading=h.h1d84ep8d4mh)

[4. Kết luận 4](#_heading=h.xp6zhyfjweuy)

[**II. Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm 5**](#_heading=h.m2i6gjm1d6dt)

[1. Giới thiệu 5](#_heading=h.gfnk41vmat4b)

[2. Mô tả tổng quan 5](#_heading=h.tgfaydx4voeq)

[a. Các tác nhân 5](#_heading=h.asqooe8vak5k)

[b. Biểu đồ use case tổng quan 5](#_heading=h.mmmxbu5qdmxa)

[c. Biểu đồ use case phân rã 7](#_heading=h.xl32muc37ho4)

[- Phân rã use case “Manage public collections” 7](#_heading=h.26in1rg)

[- Phân rã use case “Study collections” 7](#_heading=h.p74ivyuvm20e)

[- Phân rã use case “View statistics” 8](#_heading=h.stvxxi8rg93o)

[d. Quy trình sử dụng phần mềm 8](#_heading=h.8r7mp2fek9v5)

[3. Đặc tả một số chức năng 9](#_heading=h.qcjeo69dkpot)

[a. Đặc tả use case UC001 “Login” 9](#_heading=h.wlvtph4pj5r1)

[b. Đặc tả use case UC002 “Create menu” 10](#_heading=h.hwnwg3ho68yp)

[c. Đặc tả use case UC003 “Change password” 11](#_heading=h.2xcytpi)

[d. Đặc tả use case UC005 “CRUD collections” 12](#_heading=h.3whwml4)

[**III. Một số lớp phân tích 15**](#_heading=h.gsptbslkgt4c)

[1. Sequence Diagram 15](#_heading=h.psel08njdj4a)

[a. Use case “Login” 15](#_heading=h.3goq81m3kg6g)

[b. Use case “Create menu” 16](#_heading=h.75767urvtzj)

[c. Use case “CRUD collections” 16](#_heading=h.cvv0xst7o7i2)

[d. Use case “Search public collections” 18](#_heading=h.89mw88knod4d)

[2. Lớp phân tích 18](#_heading=h.5j4yo1dpmjvo)

[a. Use case “Login” 18](#_heading=h.ltlzr6tke0lg)

[b. Use case “Create menu” 19](#_heading=h.j51vg9usz9n7)

[c. Use case “CRUD collections” 19](#_heading=h.ipeds6lun0pm)

[d. Use case “Search public collections” 20](#_heading=h.o3g1sxhrjpyk)

[**IV. Thiết kế cơ sở dữ liệu 21**](#_heading=h.f7zgijq245f)

[1. Sơ đồ thực thể liên kết ERD 21](#_heading=h.refack6afb9w)

[2. Sơ đồ quan hệ 22](#_heading=h.tu3ve0u9j9yh)

[3. Xây dựng bảng 22](#_heading=h.z7g293yv76c5)

[**V. Thiết kế mockup 24**](#_heading=h.u8e6j4pgk9w7)

[1. Figma 24](#_heading=h.1rywgymzxs7d)

[2. Mẫu thử tương tác độ tin cậy thấp 29](#_heading=h.bmvklj8s96l4)

[**VI. Khảo sát ngôn ngữ 30**](#_heading=h.2i54p5ivnmg0)

[1. Ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng trong lập trình web 30](#_heading=h.2s8eyo1)

[2. Cơ sở dữ liệu thường được sử dụng 36](#_heading=h.w66zt4pyhe9z)

[3. Kết luận 37](#_heading=h.qzy0j63vi8et)

[3.1. Sơ đồ thực thể liên kết ERD 37](#_heading=h.glqddbdljc6a)

[3.2. Kỹ thuật sử dụng](#_heading=h.wjqlmnbx5v6q) 38

# Khảo sát ứng dụng hiện có

## Mở đầu

* Mong muốn phát triển: Sản phẩm giúp ôn tập, ghi nhớ từ vựng.
* Mục tiêu: Phân tích các sản phẩm hiện có trên thị trường: Anki, Quizlet

## Anki

Anki là một công cụ mạnh mẽ giúp học và ghi nhớ hầu hết mọi thứ, từ ngoại ngữ, y tế, lịch sử đến toán học và nhiều lĩnh vực khác. Được xây dựng trên hệ thống flashcards, Anki cho phép người dùng tạo ra các bộ thẻ ghi nhớ điện tử. Mỗi thẻ chứa một cặp từ hoặc ngữ cảnh học tập, ví dụ như một từ vựng tiếng Anh và nghĩa tương ứng, hoặc một câu hỏi và câu trả lời.

### Tính năng hiện có

* Tạo và quản lý flashcard với nhiều chủ đề khác nhau. Tùy chỉnh flashcard: thêm hình ảnh, âm thanh... với nhiều loại thẻ khác nhau (thẻ điền vào chỗ trống, lựa chọn trắc nghiệm....)
* Tùy chỉnh giao diện: thay đổi màu sắc, phông chữ, bố cục…
* Học qua thuật toán Spaced Repetition System (SRS) để lên lịch ôn tập tối ưu dựa trên khả năng ghi nhớ của người dùng.
* Hỗ trợ đa nền tảng: máy tính, thiết bị di động, trình duyệt web.
* Chia sẻ và tải xuống gói thẻ.
* Thống kê quá trình học tập

### Ưu điểm

* Tối ưu quá trình học tập bằng cách lên lịch ôn tập vào thời điểm tối ưu để tăng khả năng ghi nhớ lâu dài.
* Tự động hóa quá trình ôn tập: Lên lịch tự động, đảm bảo ôn tập hiệu quả.
* Giúp gợi nhớ lại kiến thức, bắt não phải nhớ lại → biết được phần nào còn yếu, đã quên để ôn tập nhiều hơn.
* Đồng bộ trên nhiều nền tảng: máy tính, điện thoại, thiết bị thông minh. Cho phép ôn tập mọi lúc mọi nơi.

### Nhược điểm

* Nhiều chức năng và chưa phổ biến ở Việt Nam nên người mới tiếp cận khó sử dụng và khiến nhiều người bỏ cuộc.
* Nếu tạo flashcards thủ công sẽ tốn nhiều thời gian công sức nên nhiều người sẽ không sử dụng.
* Kiến thức nắm bắt được còn phụ thuộc vào chất lượng thẻ đã tạo.
* Giao diện đơn giản, không thu hút như các ứng dụng khác.

## Quizlet

Quizlet là một nền tảng học tập trực tuyến phổ biến được sử dụng để tạo, chia sẻ và ôn tập thẻ ghi nhớ. Đây là một công cụ mạnh mẽ cho việc học và ghi nhớ thông tin thông qua các hoạt động như flashcards, trò chơi trực tuyến, bài kiểm tra và tài liệu học tập.

### Tính năng hiện có

* Tạo, tùy chỉnh flashcard.
* Chia sẻ, tìm kiếm bộ flashcard từ cộng đồng người dùng.
* Cung cấp các trò chơi trực tuyến (hoạt động nhóm, lớp học...)
* Cung cấp bài kiểm tra giúp ôn tập kiến thức.
* Hỗ trợ đa nền tảng: máy tính, thiết bị di động, trình duyệt web.

### Ưu điểm

* Ứng dụng di động cho phép người dùng tải bộ flashcard để học offline.
* Đồng bộ trên nhiều nền tảng: máy tính, điện thoại, thiết bị thông minh. Cho phép ôn tập mọi lúc mọi nơi.
* Khi tạo flashcard, ứng dụng gợi ý ý nghĩa (khi nhập từ mới), hình ảnh tương ứng với từ đã nhập. Tích hợp sẵn âm thanh của bộ flashcard.
* Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.

### Nhược điểm

* Các bộ thẻ chỉ đơn giản như một từ vựng tiếng Anh và nghĩa tương ứng.
* Việc ôn tập và ghi nhớ hoàn toàn phụ thuộc vào người dùng, ứng dụng không gợi ý thời gian ôn tập.

## Kết luận

Xây dựng ứng dụng kết hợp những ưu điểm của Anki và Quizlet: Áp dụng kĩ thuật lặp lại ngắt quãng (giúp ghi nhớ dễ dàng hơn) và xây dựng giao diện dễ sử dụng tránh cho người sử dụng nhàm chán.

# Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

## Giới thiệu

Trong thời đại hiện nay, việc học các ngôn ngữ khác ngày càng trở nên phổ biến và quan trọng, và phương pháp sử dụng flashcard để học từ vựng đã trở thành một cách thức học tập hiệu quả. Các hệ thống học tập dựa trên flashcard cho phép người học tự tạo flashcard từ vựng phù hợp với mục tiêu học của mình, và cũng tạo điều kiện để hình thành cộng đồng, nơi mà mọi người có thể chia sẻ flashcard và nguồn tài liệu học ngoại ngữ với nhau. Điều này giúp việc học ngoại ngữ trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Mục đích của phần mềm nhằm tạo ra hệ thống học từ vựng với các chức năng (function) mà người dùng/vai trò người dùng có thể sử dụng tại thời điểm chạy.

Trước khi đăng nhập, người dùng có thể xem các public collection và standard collection nhưng không thể tương tác hoặc tạo collection riêng. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký, đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ tính năng. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng được cấp một không gian lưu trữ cho collection cá nhân, có thể tạo và quản lý collection chứa flashcards theo nhu cầu bản thân. Người dùng có thể học, thêm mới, xem, chỉnh sửa, hoặc xóa flashcard. Có thể thiết lập quyền riêng tư cho collection của mình là public hoặc private. Người dùng cũng có thể xem, tìm kiếm public collection của người khác và sử dụng standard collection của hệ thống, và clone collection đó vào không gian lưu trữ cá nhân.

Quản trị hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thông báo và người dùng, đảm bảo an ninh, quyền riêng tư, và bảo trì hệ thống. Họ chịu trách nhiệm cập nhật và duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cũng như quản lý dữ liệu để bảo đảm nội dung luôn chất lượng và hiện đại.

## Mô tả tổng quan


### Các tác nhân

Phần mềm có 3 tác nhân là Guest, User và System Admin.

### Biểu đồ use case tổng quan

Khi chưa đăng nhập, khách có thể đăng ký tài khoản mới, đăng nhập, yêu cầu thiết lập lại mật khẩu khi quên mật khẩu, và thiết lập lại mật khẩu khi nhận được chỉ dẫn thiết lập qua email. Đồng thời, khách cũng có thể xem các collection đã được public, nhưng không tương tác được với các collection. Khi khách đăng nhập thành công, khách trở thành người dùng, và sử dụng được các chức năng của hệ thống như tạo collection mới, tạo lớp,.... Khi khách yêu cầu thiết lập lại mật khẩu, hệ thống thực hiện tạo token và gửi chỉ dẫn thiết lập lại mật khẩu qua email.


Sau khi đăng nhập, người dùng có thể xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình, và có thể thay đổi thay đổi mật khẩu.




Quản trị viên có thể quản lý người dùng, chức năng và loại chức năng có trong hệ thống. Các use case của quản trị viên trong biểu đồ use case tổng quan này là use case phức hợp của một nhóm các use case. Chi tiết về các use case phức này được đưa ra trong các biểu đồ phân rã ở phần sau.

### Biểu đồ use case phân rã


### Phân rã use case “Manage public collections”



### Phân rã use case “Study collections”




### Phân rã use case “View statistics”



### Quy trình sử dụng phần mềm

Khách có thể đăng ký để tạo ra tài khoản cho mình. Sau đó có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của phần mềm. Nếu khách quên mật khẩu, khách có thể yêu cầu hệ thống cho phép mình thiết lập lại mật khẩu. Lúc này, hệ thống sẽ gửi token trong liên kết kèm gửi qua email đã đăng ký. Khách có thể vào liên kết đó để thực hiện việc thiết lập lại mật khẩu.

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, người dùng có thể sử dụng các chức năng như Xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình, Thay đổi mật khẩu, và các chức năng được người quản trị cấp phép cho các nhóm người dùng mà họ tham gia.



## Đặc tả một số chức năng

Chi tiết về các use case được đưa ra trong phần 2 được đặc tả đầy đủ trong [file](https://docs.google.com/document/d/1dxP5qsmNYHBpWK_SzOF_1bNw-hmcLiHB/edit?usp=sharing&ouid=110889198594032750292&rtpof=true&sd=true).

### Đặc tả use case UC001 “Login”

| **Mã Use case** | UC001 | **Tên Use case** | Login |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tác nhân** | Guest | | |
| **Tiền điều kiện** | Không | | |
| **Luồng sự kiện chính**  **(Thành công)** | | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | |  | Guest | chọn chức năng *Login* | |  | Hệ thống | hiển thị giao diện đăng nhập | |  | Guest | nhập email và mật khẩu (mô tả phía dưới \*) | |  | Guest | yêu cầu đăng nhập | |  | Hệ thống | kiểm tra xem khách đã nhập các trường bắt buộc nhập hay chưa | |  | Hệ thống | kiểm tra email và mật khẩu có hợp lệ do khách nhập trong hệ thống hay không | |  | Hệ thống | gọi use case *Study collections* kèm email của khách đăng nhập | | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | | 6a. | Hệ thống | thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu khách nhập thiếu | | 7a. | Hệ thống | thông báo lỗi: Email và/hoặc mật khẩu chưa đúng nếu không tìm thấy email và mật khẩu trong hệ thống | | 7b. | Hệ thống | thông báo lỗi: Tài khoản bị khoá, nếu email/mật khẩu đúng như tài khoản đang bị admin khoá. | | 7c1. | Hệ thống | gọi use case *Change password* nếu đúng email và mật khẩu; nhưng người dùng được đánh dấu là cần thay đổi mật khẩu | | 7c2. | Hệ thống | gọi use case *Study collections* kèm email của khách đăng nhập | | | |
| **Hậu điều kiện** | Không | | |

\* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

| **STT** | **Trường dữ liệu** | **Mô tả** | **Bắt buộc?** | **Điều kiện hợp lệ** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Email |  | Có |  | h.anh@gmail.com |
|  | Mật khẩu |  | Có |  | ToiLa12#$ |

### b. Đặc tả use case UC002 “Create menu”

| **Mã Use case** | UC002 | **Tên Use case** | Create menu |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tác nhân** | Hệ thống | | |
| **Tiền điều kiện** | Guest đăng nhập thành công với vai trò User | | |
| **Luồng sự kiện chính**  **(Thành công)** | | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | |  | Hệ thống | gọi tới use case *Create menu* kèm email của người dùng đăng nhập | |  | Hệ thống | kiểm tra người dùng có sở hữu collection nào không | |  | Hệ thống | lấy danh sách các collection theo tag mà người dùng sở hữu | |  | Hệ thống | hiển thị danh sách các collection đó (như mô tả \*) | | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | | 3a. | Hệ thống | thông báo: Không có collection nào nếu trả về danh sách rỗng | | | |
| **Hậu điều kiện** | Không | | |

\* Dữ liệu đầu ra khi hiển thị danh sách collection:

| **STT** | **Trường dữ liệu** | **Mô tả** | **Định dạng hiển thị** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STT | Số thứ tự |  | 1 |
|  | Tên collection |  |  | TOEIC Writing Essential 1 |
|  | Collection tag |  |  | #toeic, #english |
|  | Số flashcard mới tạo |  |  | 30 |
|  | Số flashcard đến hạn |  |  | 20 |

### c. Đặc tả use case UC003 “Change password”

| **Mã Use case** | UC003 | **Tên Use case** | Change password |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tác nhân** | User | | |
| **Tiền điều kiện** | Guest đăng nhập thành công với vai trò User | | |
| **Luồng sự kiện chính**  **(Thành công)** | | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | |  | User | chọn chức năng *Change password* | |  | Hệ thống | hiển thị form thay đổi mật khẩu | |  | User | nhập các thông tin (mô tả phía dưới \*) | | 1. U | User | yêu cầu thay đổi mật khẩu | |  | Hệ thống | kiểm tra các trường bắt buộc đã được nhập hay chưa | |  | Hệ thống | kiểm tra mật khẩu mới có khác mật khẩu cũ không | |  | Hệ thống | kiểm tra mật khẩu có đủ mức độ an toàn hay không | |  | Hệ thống | kiểm tra mật khẩu nhập lại và mật khẩu có trùng nhau hay không | |  | Hệ thống | cập nhật mật khẩu mới trong cơ sở dữ liệu và thông báo thay đổi mật khẩu thành công | | | |
| **Luồng sự kiện thay thế** | | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | | 6a. | Hệ thống | thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nếu người dùng nhập thiếu | | 7a. | Hệ thống | thông báo lỗi: Mật khẩu mới và mật khẩu cũ là giống nhau nếu hai mật khẩu giống nhau | | 8a. | Hệ thống | thông báo lỗi: Mật khẩu cần đảm bảo độ an toàn nếu mật khẩu không đảm bảo độ an toàn được quy định bởi hệ thống (có ít nhất 8 ký tự, trong đó có cả chữ cái thường và chữ cái hoa, ít nhất 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt) | | 9a. | Hệ thống | thông báo lỗi: mật khẩu xác nhận không trùng với mật khẩu nếu hai mật khẩu không trùng nhau | | | |
| **Hậu điều kiện** | Không | | |

\* Dữ liệu đầu vào của thông tin cá nhân gồm các trường dữ liệu sau:

| **STT** | **Trường dữ liệu** | **Mô tả** | **Bắt buộc?** | **Điều kiện hợp lệ** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mật khẩu cũ |  | Có |  | ToiLa12#$ |
|  | Mật khẩu mới |  | Có | Ít nhất 8 ký tự, gồm cả chữ cái hoa và thường, ít nhất 1 chữ số và ký tự đặc biệt | Sausau12! |
|  | Xác nhận mật khẩu |  | Có | Trùng với mật khẩu mới | ToiLa12#$ |

### d. Đặc tả use case UC005 “CRUD collections”

| **Mã Use case** | UC005 | **Tên Use case** | CRUD collections |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tác nhân** | User | | |
| **Tiền điều kiện** | Guest đăng nhập thành công với vai trò User | | |
| **Xem (R):**   | **Luồng sự kiện chính** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | --- | |  | Hệ thống | gọi tới use case *Create menu* kèm email của khách đăng nhập | |  | Hệ thống | lấy danh sách tất cả collection | |  | Hệ thống | hiển thị giao diện Xem danh sách collection gồm:   * Phía trên: Danh sách collection để người dùng có thể lọc collection theo tag * Trung tâm: Danh sách collection (mô tả phía dưới \*) | | **Luồng sự kiện thay thế** | 5a1 | User | lựa chọn một hoặc nhiều tag | | 5a2 | Hệ thống | lấy các collection thuộc (các) tag đã chọn, hiển thị lên giao diện |   **Sửa:**   | **Luồng sự kiện chính** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | --- | |  | User | chọn một collection và yêu cầu sửa | |  | Hệ thống | lấy thông tin chi tiết của collection và hiển thị thông tin cũ của collection trên giao diện sửa collection | |  | User | chỉnh sửa các thông tin collection (mô tả phía dưới \*\*) và yêu cầu sửa | |  | Hệ thống | kiểm tra các trường bắt buộc nhập | |  | Hệ thống | cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công. | | **Luồng sự kiện thay thế** | 5a | Hệ thống | thông báo lỗi: chưa nhập đủ các trường cần thiết nếu người dùng nhập thiếu trường |   **Xoá:**   | **Luồng sự kiện chính** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | --- | |  | User | chọn một collection và yêu cầu xoá | |  | Hệ thống | hiển thị thông báo yêu cầu người dùng xác nhận việc xoá | |  | User | xác nhận xoá collection | |  | Hệ thống | xoá collection và thông báo xoá thành công | | **Luồng sự kiện thay thế** | 4a | Hệ thống | kết thúc use case nếu người dùng xác nhận không xoá |   **Thêm:**   | **Luồng sự kiện chính** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** | | --- | --- | --- | --- | |  | User | yêu cầu thêm collection mới | |  | Hệ thống | hiển thị giao diện thêm collection | |  | User | nhập các thông tin collection (mô tả phía dưới \*\*) và yêu cầu thêm | |  | Hệ thống | kiểm tra các trường bắt buộc nhập | |  | Hệ thống | thêm collection mới và thông báo thành công. | | **Luồng sự kiện thay thế** | 5a | Hệ thống | thông báo lỗi: chưa nhập đủ các trường cần thiết nếu người dùng nhập thiếu trường | | | | |
| **Hậu điều kiện** | Không | | |

\* Dữ liệu đầu ra khi hiển thị danh sách collection:

| **STT** | **Trường dữ liệu** | **Mô tả** | **Định dạng hiển thị** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | STT | Số thứ tự |  | 1 |
|  | Tên collection |  |  | TOEIC Writing Essential 1 |
|  | Collection tag |  |  | #toeic, #english |
|  | Ngày tạo | Chỉ chọn trong DatePicker | dd/mm/yyyy | 12/12/2005 |


\*\* Dữ liệu đầu vào khi thêm/sửa collection:

| **STT** | **Trường dữ liệu** | **Mô tả** | **Bắt buộc?** | **Điều kiện hợp lệ** | **Ví dụ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên collection |  | Có |  | TOEIC Writing Essential 1 |
|  | Collection tag |  | Có |  | #toeic, #english |
|  | Collection privacy | Lựa chọn Public hoặc Private | Có |  | Lựa chọn Public |
|  | Mô tả |  | Không |  | Từ vựng TOEIC |


# Một số lớp phân tích

## Sequence Diagram


### Use case “Login”




### Use case “Create menu”



### Use case “CRUD collections”




### Use case “Search public collections”




## Lớp phân tích


### Use case “Login”




### Use case “Create menu”



### Use case “CRUD collections”




### Use case “Search public collections”




# Thiết kế cơ sở dữ liệu

## Sơ đồ thực thể liên kết ERD



## Sơ đồ quan hệ



## Xây dựng bảng

1. Thuộc tính bảng **users**:

| * user\_id (serial) (PK) | ID người dùng |
| --- | --- |
| * username (character) | Tên người dùng |
| * password (integer) | Mật khẩu |
| * email (character) | Email của người dùng |
| * role (character) | Vai trò của người dùng (guest, user) |
| * statistics (character) | Thống kê quá trình học của người dùng |

1. Thuộc tính bảng **collection**:

| * collection\_id (serial) (PK) | ID của collection |
| --- | --- |
| * name (character) | Tên collection |
| * description (text) | Mô tả về collection |
| * privacy (boolean) | Collection công khai hay riêng tư |
| * tag (text) | Tag của collection |
| * star\_count (int) | Số sao collection được đánh giá |

1. Thuộc tính bảng **flashcard**:

| * flashcard\_id (serial) (PK) | ID của flashcard |
| --- | --- |
| * front (text) | Mặt trước của thẻ |
| * back (text) | Mặt sau của thẻ |
| * audio\_file (character) | File phát âm của từ vựng |
| * vocabulary\_meaning (character) | Nghĩa của từ vựng |
| * image (character) | Hình ảnh miêu tả từ vựng |
| * status (character) | Trạng thái của từ vựng (long\_term, short\_term, forgotten, known, favorite) |

1. Thuộc tính bảng **system\_admin**:

| * admin\_id (serial) (PK) | ID của người quản trị hệ thống |
| --- | --- |


1. Thuộc tính bảng **chatbot**:

| * message\_id (serial) (PK) | ID của tin nhắn với chatbot |
| --- | --- |
| * message\_content (text) | Nội dung của tin nhắn với chatbot |
| * message\_time (timestamp) | Thời gian nhắn tin với chatbot |


# Thiết kế mockup

## [Figma](https://www.figma.com/design/Ff4vsVGrs6gSs9Ax3tHps5/%E3%83%A1%E3%83%A2%E5%AE%9D?node-id=2240-6212&t=IHOcmeboX2HzE5V5-1)


* Landing page




* Sign up (Login)




* Dashboard




* Statistics



* Settings



* Study Sets - detail



## [Mẫu thử tương tác độ tin cậy thấp](https://www.figma.com/proto/Ff4vsVGrs6gSs9Ax3tHps5/%E3%83%A1%E3%83%A2%E5%AE%9D?node-id=2240-9298&t=EM6gBpzykdVSByOz-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=2240%3A6212)

# Khảo sát ngôn ngữ

## Ngôn ngữ lập trình thường được sử dụng trong lập trình web[[1]](#footnote-0)

| Ngôn ngữ lập trình (Framework) | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Python  (Django) | * Sử dụng mô hình MVT (Model View Template) thay vì MVC (Model View Controller). Mô hình này kết hợp HTML và Django Templage Language. Điều này cho phép Django tập trung vào quản lý và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời phân chia rõ ràng giữa logic của ứng dụng và giao diện người dùng. * Các template của Django bao gồm HTML tích hợp sẵn, định tuyến URL, ORM, và quản lý phiên làm việc. Với bảng quản trị độc đáo, Django cung cấp một lợi thế so với các framework khác như Laravel, đặc biệt là trong việc quản lý. | * Chu kỳ phát triển nhanh hơn do mã ngắn gọn và dễ đọc, nguyên tắc DRY: có thể tái sử dụng code hiện có. * Đảm bảo an ninh bằng cách ngăn chặn các lỗ hổng bảo mật thường gặp như: Cross-site request forgery, SQL injection. * Cài đặt dễ dàng thông qua dòng lệnh và hỗ trợ bởi tài liệu chi tiết, cập nhật thường xuyên. * Các thư viện như numpy, pandas… thúc đẩy sự phát triển trong khoa học dữ liệu và học máy. * Django cung cấp các tính năng như quản lý đăng nhập, quyền truy cập, bảo mật, và xử lý form, giúp tăng tốc độ và đơn giản hóa quá trình phát triển web. | * Django không thích hợp với các dự án nhỏ do yêu cầu lượng code nhiều. * Đặc tính monolithic của nó có thể làm phức tạp việc mở rộng và quản lý dự án. * Django gặp hạn chế trong việc xử lý đồng thời nhiều request. * Tiêu thụ bộ nhớ cao, không áp dụng cho các tác vụ đòi hỏi nhiều bộ nhớ. |
| PHP  (Laravel) | * Mô hình MVC được áp dụng để tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua Eloquent ORM, giúp thao tác dữ liệu bằng cách sử dụng cú pháp giống như ngôn ngữ lập trình, không cần viết truy vấn SQL. * Tích hợp sẵn các chức năng bảo mật như xác thực người dùng, phân quyền, và chống lại các cuộc tấn công CSRF. * Công cụ migration và seed được cung cấp để quản lý cấu trúc và dữ liệu mẫu của cơ sở dữ liệu, với khả năng chỉnh sửa và tạo dữ liệu mẫu một cách linh hoạt, hỗ trợ quá trình phát triển và kiểm thử. Kết nối với dịch vụ thư điện tử thông qua nền tảng đám mây hoặc hệ thống cục bộ sử dụng API đơn giản từ thư viện SwiftMailer. | * Đảm bảo an ninh thông tin mức độ cao, và đã tích hợp sẵn các hệ thống lưu trữ đệm như Memcached và Redis. * Laravel có cộng đồng lớn và nhiều tài nguyên hỗ trợ. * Blade template engine của Laravel mạnh mẽ và dễ sử dụng, giúp tạo giao diện người dùng nhanh chóng. * Laravel hỗ trợ Artisan - công cụ dòng lệnh giúp quản lý các tác vụ lặp lại dễ dàng. | * Việc quản lý gặp trở ngại vì sự đa dạng của các phiên bản và sự không tương thích giữa chúng. * Tốc độ tải trang cũng bị ảnh hưởng do mã nguồn Laravel có phần nặng. * Laravel có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu do số lượng tính năng và công cụ đi kèm. * Cấu hình và quản lý mối quan hệ giữa các module trong ứng dụng lớn có thể gặp nhiều khó khăn. |
| Java  (Spring) | * Spring Framework được thiết kế theo các nguyên lý Dependency Injection và Aspect Oriented Programming, bao gồm nhiều module hỗ trợ mục tiêu đa dạng như kiểm thử, quản lý core, data access, integration và web. * Tương thích với nhiều công nghệ như ORM, logging, JEE và các thư viện lịch trình như Quartz và JDK Timer. * Spring MVC, một phần của Spring Framework, chủ yếu được sử dụng để tạo ứng dụng web theo mô hình MVC. * Spring Boot, cũng là một phần của Spring Framework, giúp phát triển ứng dụng độc lập một cách nhanh chóng và hiệu quả với ít cấu hình hơn. Truy cập nhanh chóng vào các cơ sở dữ liệu và dịch vụ hàng đợi như MySQL, Oracle… | * Tích hợp trơn tru trong hệ sinh thái Spring: Spring Boot, Spring MVC,... * Cấu hình tự động toàn bộ các thành phần cần thiết cho một ứng dụng Spring sẵn sàng cho sản xuất. * Spring Boot cung cấp một hệ sinh thái hoàn chỉnh với khả năng cấu hình tự động và môi trường phát triển nhanh chóng, giúp các nhà phát triển tiết kiệm thời gian. * Spring Security giúp bảo vệ ứng dụng web với các tính năng bảo mật tích hợp sẵn. | * Quản lý nhiều phiên bản và module đòi hỏi nhiều thời gian. * Việc cấu hình có thể trở nên phức tạp do việc định nghĩa bean và quản lý các mối quan hệ phụ thuộc. * Spring có thể tốn nhiều tài nguyên và đồi hỏi một lượng lớn bộ nhớ, đặc biệt trong các ứng dụng lớn. * Việc học và làm quen với Spring có thể mất nhiều thời gian do độ phức tạp của nó. |
| C#  (.NET) | * .NET là một framework của Microsoft hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó C# là ngôn ngữ chính. * Sử dụng mô hình MVC, .NET giúp phát triển ứng dụng mạnh mẽ và có khả năng mở rộng. * Hỗ trợ tích hợp với nhiều dịch vụ và công cụ của Microsoft như Azure, SQL Server và Active Directory. * Được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp và web, đặc biệt trong môi trường Windows. | * Hiệu suất cao, bảo mật tốt và hỗ trợ mạnh mẽ từ Microsoft. * Công cụ phát triển và IDE như Visual Studio cung cấp nhiều tiện ích và tính năng mạnh mẽ cho lập trình viên. * .NET Core (phiên bản mã nguồn mở của .NET) hỗ trợ đa nền tảng, cho phép phát triển ứng dụng trên Windows, macOS và Linux. * .NET có thư viện phong phú và hỗ trợ tốt cho phát triển ứng dụng web, desktop và mobile. | * Chi phí cao cho giấy phép và dịch vụ của Microsoft. * Khả năng tùy biến thấp so với một số framework khác. * Đôi khi các bản cập nhật và thay đổi trong .NET có thể gây ra sự không tương thích và yêu cầu điều chỉnh mã nguồn. |
| Ruby  (Ruby on Rails - RoR) | * Sử dụng mô hình MVC, RoR là một framework mạnh mẽ và dễ sử dụng để phát triển ứng dụng web. * RoR nổi tiếng với nguyên tắc “Convention over Configuration” (Ưu tiên quy ước hơn cấu hình) và “Don’t Repeat Yourself” (Không lặp lại chính mình), giúp tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu lỗi. | * Tốc độ phát triển nhanh, cộng đồng hỗ trợ mạnh mẽ và nhiều thư viện phong phú. * Cung cấp các công cụ và tính năng giúp kiểm thử và triển khai dễ dàng. * RoR có các tính năng tích hợp sẵn cho quản lý cơ sở dữ liệu, kiểm thử và bảo mật, giúp giảm bớt khối lượng công việc cho các nhà phát triển. * Rails cũng có hệ sinh thái phong phú với nhiều gem (thư viện mở rộng) giúp giải quyết hầu hết các yêu cầu phát triển. | * Hiệu suất không cao bằng các framework khác như Django hay Spring, đặc biệt là với các ứng dụng lớn. * RoR có thể trở nên chậm và khó bảo trì khi ứng dụng phát triển lớn và phức tạp. * Rails cần một lượng lớn bộ nhớ và tài nguyên CPU, điều này có thể là vấn đề đối với các ứng dụng có lượng truy cập lớn. |
| Swift  (iOS Development) | * Swift là ngôn ngữ lập trình được Apple phát triển dành cho phát triển ứng dụng iOS, macOS, watchOS và tvOS. * Swift kết hợp cú pháp hiện đại và an toàn với hiệu suất nhanh và tính linh hoạt cao, giúp phát triển ứng dụng trên các nền tảng của Apple hiệu quả và dễ dàng. | * Cú pháp hiện đại, dễ học và sử dụng. * Tích hợp chặt chẽ với các công cụ và nền tảng của Apple, cung cấp hiệu suất cao và khả năng tối ưu hóa tốt. * Swift có tính an toàn cao với việc quản lý bộ nhớ tự động và kiểm soát lỗi chặt chẽ. | * Chỉ sử dụng được cho các nền tảng của Apple, hạn chế khả năng phát triển ứng dụng đa nền tảng. * Cộng đồng và tài liệu chưa phong phú như một số ngôn ngữ khác. |
| Kotlin  (Android Development) | * Kotlin là ngôn ngữ lập trình được Google chọn làm ngôn ngữ chính cho phát triển ứng dụng Android. * Kotlin tương thích hoàn toàn với Java và cải tiến nhiều vấn đề của Java, có thể sử dụng cùng với mã Java trong cùng một dự án. | * Cú pháp ngắn gọn, an toàn và dễ bảo trì. * Tương thích hoàn toàn với Java, có thể sử dụng cùng với các thư viện và công cụ hiện có của Java. * Hỗ trợ mạnh mẽ từ Google và cộng đồng phát triển Android. * Tính an toàn cao với kiểm soát null chặt chẽ, giảm thiểu lỗi runtime. | * Dù tương thích với Java, nhưng việc chuyển đổi từ Java sang Kotlin có thể gặp một số khó khăn nhất định. * Cộng đồng và tài liệu chưa phong phú như Java. |
| HTML/CSS | HTML và CSS kết hợp với nhau tạo nên giao diện và trình bày của các trang web trên Internet. | * Cơ bản và dễ học, là nền tảng của mọi trang web. * Được hỗ trợ rộng rãi bởi tất cả các trình duyệt web. * Cho phép tại ra các trang web đẹp mắt và tương tác cao khi kết hợp với JavaScript. | * Không có khả năng tạo logic phức tạp, cần kết hợp với các ngôn ngữ lập trình khác để tạo ra các ứng dụng web hoàn chỉnh. * CSS có thể phức tạo và khó quản lý trong các dự án lớn nếu không có cấu trúc tốt. |
| Javascript (ReactJS, VueJS, ExpressJS...) | * npm là hệ thống quản lý gói phần mềm cho JavaScript, đồng thời là kho phần mềm lớn nhất thế giới với hơn 350,000 packages. * ReactJS sử dụng model component-based, các component là những thành phần UI được tái sử dụng và mỗi component có trạng thái độc lập và không cần tương tác trực tiếp với DOM nhờ vào virtual DOM, cung cấp luồng dữ liệu đơn hướng, tùy chọn cú pháp JSX, cung cấp công cụ dòng lệnh create-react-app để khởi tạo dự án React Js mà không yêu cầu cấu hình. * VueJS là sự kết hợp giữa Angular và React, hỗ trợ animated transitions, cho phép người dùng di chuyển giữa các trang web mà không cần tải lại trang. * ExpressJS là một framework dành cho NodeJS, một môi trường chạy JavaScript phía máy chủ, hỗ trợ giao thức HTTP và middleware, giúp xây dựng API mạnh mẽ và dễ dàng định tuyến dựa trên phương thức HTTP và URL. | * Thực thi trên trình duyệt, giao tiếp với DOM, và xây dựng các ứng dụng web đa chức năng, tương tác cao. * Có khả năng đáp ứng tức thì thông qua việc định tuyến và sử dụng virtual DOM. * Cung cấp một môi trường phát triển đầy đủ tính năng. | * Thiếu khả năng xử lý đồng thời và đa nhiệm. * Dễ bị tấn công bằng cách chèn mã độc. * Có những giới hạn với một số loại trình duyệt và cần được điều chỉnh cụ thể cho từng loại thiết bị và trình duyệt để đảm bảo tính nhất quán trong hiển thị. * Có thể khó quản lý khi dự án lớn và phức tạp. |
| Perl | * Perl là ngôn ngữ lập trình bậc cao, linh hoạt và mạnh mẽ, thường được sử dụng trong quản trị hệ thống, xử lý văn bản và phát triển web. * Perl hỗ trợ cả lập trình hướng đối tượng và lập trình thủ tục, với cú pháp linh hoạt và phong phú. | * Rất mạnh trong xử lý văn bản và chuỗi, có thể tích hợp dễ dàng với nhiều hệ thống và cơ sở dữ liệu. * Cộng đồng lớn và nhiều tài liệu hỗ trợ. * Có khả năng xử lý biểu thức chính quy mạnh mẽ, giúp thao tác và xử lý văn bản hiệu quả. * Có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau từ scripting, automation, đến web development và data processing. | * Cú pháp phức tạo và khó đọc. * Hiệu suất không cao bằng các ngôn ngữ hiện đại hơn như Python hoặc Ruby. * Có thể trở nên khó duy trì và mở rộng khi dự án lớn và phức tạp. |
| Go  (GoLang) | * Go là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở do Google phát triển, được thiết kế hiệu quả, dễ đọc và dễ bảo trì. * Go thường được sử dụng trong các hệ thống phân tán, dịch vụ web và ứng dụng cần hiệu suất cao và đồng thời. * Go hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, có cú pháp đơn giản và hệ thống quản lý gói mạnh mẽ. | * Hiệu suất cao, hỗ trợ đồng thời tốt với goroutines. * Cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ bảo trì. * Quản lý bộ nhớ tự động và có nhiều công cụ hỗ trợ phát triển. * Go có khả năng biên dịch nhanh giúp triển khai ứng dụng dễ dàng. | * Thiếu nhiều thư viện và framework so với các ngôn ngữ lập trình khác. * Không hỗ trợ tính năng generics, điều này có thể làm hạn chế trong một số trường hợp. * Có thể không phù hợp cho các ứng dụng cần GUI hoặc các ứng dụng đòi hỏi tính năng phức tạp và đa nhiệm cao |

## Cơ sở dữ liệu thường được sử dụng[[2]](#footnote-1)

| Cơ sở dữ liệu | Mô tả | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Oracle | * Là hệ quản trị cơ sử dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn. * Hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao như phân vùng, nhân bản dữ liệu và bảo mật cao. | * Hiệu suất cao và ổn định, đặc biệt với các hệ thống lớn. * Hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật và quản lý người dùng. * Khả năng mở rộng tốt cho các ứng dụng lớn và phức tạp. | * Chi phí bản quyền cao. * Quá trình cài đặt và cấu hình phức tạp. * Yêu cầu phần cứng mạnh và có thể khó khăn trong việc quản lý. * Đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu để sử dụng hiệu quả. |
| MySQL | * Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, phổ biến trong các ứng dụng web và dịch vụ trực tuyến. * Hỗ trợ cả lưu trữ theo dạng bảng (MyISAM) và giao dịch (InnoDB). | * Dễ dàng cài đặt và sử dụng. Miễn phí và mã nguồn mở. * Hiệu suất tốt cho các ứng dụng web. * Hỗ trợ nhiều công cụ quản lý và giao diện người dùng. * Cộng đồng lớn và nhiều tài liệu hỗ trợ. | * Hạn chế trong việc hỗ trợ các tính năng cao cấp so với các RDBMS khác như Oracle. * Hiệu suất có thể giảm khi quy mô dữ liệu lớn. * Các tính năng bảo mật và quản lý người dùng không mạnh mẽ bằng Oracle. |
| Microsoft SQL Server | * Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của Microsoft, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp và dịch vụ trực tuyến. * Hỗ trợ tích hợp tốt với các sản phẩm khác của Microsoft. | * Tích hợp tốt với hệ sinh thái Microsoft, đặc biệt là các sản phẩm như .NET và Azure. * Hỗ trợ các công cụ quản lý và phát triển mạnh mẽ. * Bảo mật cao và khả năng phục hồi dữ liệu tốt. * Hiệu suất tốt cho các ứng dụng doanh nghiệp. | * Chi phí bản quyền cao. * Chỉ chạy trên hệ điều hành Windows, giới hạn sự linh hoạt. * Yêu cầu phần cứng mạnh và tài nguyên hệ thống lớn. * Quá trình cài đặt và cấu hình có thể phức tạp. |
| PostgreSQL | Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, mạnh mẽ và linh hoạt, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu và tính năng cao cấp như JSON, XML và các hàm người dùng tùy chỉnh. | * Miễn phí và mã nguồn mở. * Hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao và kiểu dữ liệu đa dạng. * Tính toàn vẹn dữ liệu và bảo mật cao. * Khả năng mở rộng tốt và hiệu suất cao. * Cộng đồng lớn và nhiều tài liệu hỗ trợ. | * Quá trình cài đặt và cấu hình có thể phức tạp. * Đòi hỏi kiến thức chuyên sâu để tối ưu hóa và quản lý hiệu quả. * Hiệu suất có thể không cao bằng một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại trong các ứng dụng yêu cầu cao về tốc độ và dung lượng. |
| MongoDB | * Là cơ sở dữ liệu NoSQL, sử dụng mô hình tài liệu để lưu trữ dữ liệu. * Phổ biến cho các ứng dụng yêu cầu tính linh hoạt cao trong việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu không cấu trúc. | * Dễ dàng mở rộng và phù hợp với các hệ thống phân tán. Miễn phí và mã nguồn mở. * Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không cấu trúc và linh hoạt trong việc thay đổi cấu trúc dữ liệu. * Hiệu suất cao cho các truy vấn không chuẩn hóa. | * Thiếu tính toàn vẹn dữ liệu so với các RDBMS. * Không hỗ trợ tốt các giao dịch phức tạp. * Yêu cầu thiết kế cẩn thận để tránh vấn đề về hiệu suất và bảo mật. * Không phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu tính nhất quán mạnh và quản lý giao dịch phức tạp. |

## Kết luận

### Sơ đồ thực thể liên kết ERD

Mục đích của phần mềm nhằm tạo ra hệ thống học từ vựng với các chức năng (function) mà người dùng/vai trò người dùng có thể sử dụng tại thời điểm chạy.

Trước khi đăng nhập, người dùng có thể xem các public collection và standard collection nhưng không thể tương tác hoặc tạo collection riêng. Bất kỳ ai cũng có thể đăng ký, đăng nhập để trải nghiệm đầy đủ tính năng. Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng được cấp một không gian lưu trữ cho collection cá nhân (study set), có thể tạo và quản lý collection chứa flashcards theo nhu cầu bản thân. Người dùng có thể học, thêm mới, xem, chỉnh sửa, hoặc xóa flashcard. Có thể thiết lập quyền riêng tư cho collection của mình là public hoặc private. Người dùng cũng có thể xem, tìm kiếm public collection của người khác và sử dụng standard collection của hệ thống, và clone collection đó vào không gian lưu trữ cá nhân.

Quản trị hệ thống đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý thông báo và người dùng, đảm bảo an ninh, quyền riêng tư, và bảo trì hệ thống. Họ chịu trách nhiệm cập nhật và duy trì cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cũng như quản lý dữ liệu để bảo đảm nội dung luôn chất lượng và hiện đại.

### Kỹ thuật sử dụng

* Frontend: JavaScript (ReactJS)

Lý do:

* ReactJS có cộng đồng lớn, nhiều tài liệu, ví dụ minh họa và thư viện hỗ trợ.
* ReactJS sử dụng kiến trúc component, giúp tách biệt các phần giao diện thành các thành phần nhỏ. Điều này giúp quản lý mã nguồn dễ dàng hơn và tái sử dụng các component.
* Backend: Ruby (Ruby on Rails)

Lý do:

* Ruby on Rails (RoR) được ưa chuộng tại Nhật Bản và hỗ trợ việc phát triển các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau, nhờ vào một cộng đồng hỗ trợ đông đảo.
* RoR cung cấp các công cụ như scaffolding, giúp xây dựng nhanh chóng cấu trúc cơ bản của ứng dụng, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian phát triển.
* Database: PostgreSQL

Lý do:

* PostgreSQL hỗ trợ nhiều tính năng phức tạp như truy vấn phân tán, giao dịch, và quản lý dữ liệu lớn.
* PostgreSQL có cộng đồng lớn và tài liệu phong phú (miễn phí, mã nguồn mở).
* Quản lý code: Github

1. [13 best languges for web development in 2024](https://www.browserstack.com/guide/best-language-for-web-development) [↑](#footnote-ref-0)
2. [Most Popular Databases in 2024](https://www.geeksforgeeks.org/most-popular-databases/) [↑](#footnote-ref-1)