Shape, square

Description automatically generated **BỘ CÔNG THƯƠNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**======\*\*\*======**

**BÁO CÁO THÍ NGHIỆM/ THỰC NGHIỆM**

**LẬP TRÌNH JAVA**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CHO CÔNG TY YP**

Giảng viên : TS. Hoàng Quang Huy

Nhóm : 15

Lớp : 20232IT6019006

Thành viên : Bùi Thị Ngọc Huyền -2022604722

Ngô Thành Đoàn -2022603699

Bùi Văn Đạt -2022604728

**\*\*\*Hà Nội-2024\*\*\***

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS. Hoàng Quang Huy đã luôn tận tâm hỗ trợ và hướng dẫn chúng em. Những góp ý và sự chỉ dẫn của thầy trong suốt quá trình thực hiện đề tài đã giúp nhóm chúng em hoàn thiện bài tập một cách tốt nhất.

Qua quá trình nghiên cứu và học tập, chúng em đã tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu. Những điều này sẽ là hành trang quan trọng giúp chúng em phát triển và hoàn thiện bản thân trong tương lai.

Trong quá trình thực hiện đề tài, do kiến thức còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tiễn, chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ thầy, cô và những người quan tâm để bài nghiên cứu của chúng em được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

[PHẦN 1: MỞ ĐẦU 6](#_Toc170199781)

[1.1 Giới thiệu đề tài 6](#_Toc170199782)

[1.2 Tính cấp thiết của đề tài 6](#_Toc170199783)

[1.3 Lý do chọn đề tài 6](#_Toc170199784)

[1.4 Công cụ thực hiện đề tài 7](#_Toc170199785)

[PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8](#_Toc170199786)

[2.1 Giới thiệu 8](#_Toc170199787)

[2.2 Khảo sát hệ thống 8](#_Toc170199788)

[2.2.1 Khảo sát sơ bộ 8](#_Toc170199789)

[2.2.2 Tài liệu đặc tả yêu cầu 9](#_Toc170199790)

[2.3 Phân tích hệ thống 10](#_Toc170199791)

[2.3.1 Mô hình hóa chức năng hệ thống 10](#_Toc170199792)

[2.3.2 Mô hình hóa dữ liệu 12](#_Toc170199793)

[2.4 Thực hiện bài toán 15](#_Toc170199794)

[2.4.1 Đăng nhập 15](#_Toc170199795)

[2.4.2 Đăng ký 17](#_Toc170199796)

[2.4.3 Quên mật khẩu 22](#_Toc170199797)

[2.4.4 Menu sản phẩm 26](#_Toc170199798)

[2.4.5 Thêm sản phẩm 27](#_Toc170199799)

[2.4.6 Sửa sản phẩm 29](#_Toc170199800)

[2.4.7 Xóa sản phẩm 31](#_Toc170199801)

[2.4.8 Tìm kiếm 33](#_Toc170199802)

[2.4.9 Sắp xếp 36](#_Toc170199803)

[PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 38](#_Toc170199804)

[3.1 Nội dung đã thực hiện 38](#_Toc170199805)

[3.1.1 Những kiến thức và kĩ năng học được trong quá trình thực hiện đề tài 38](#_Toc170199806)

[3.1.2 Chuẩn đầu ra đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài 38](#_Toc170199807)

[3.1.3 Bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc đề tài 39](#_Toc170199808)

[3.2 Hướng phát triển 39](#_Toc170199809)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 40](#_Toc170199810)

**DANH SÁCH HÌNH ẢNH**

[Hình 2. 1 Biểu đồ use case 11](#_Toc170242717)

[Hình 2. 2 Biểu đồ lớp 14](#_Toc170242718)

[Hình 2. 3 Màn hình đăng nhập 15](#_Toc170242719)

[Hình 2. 4 Màn hình đăng ký 18](#_Toc170242720)

[Hình 2. 5 Khởi tạo bảng thông tin đăng ký người dùng 21](#_Toc170242721)

[Hình 2. 6 Database quản lý thông tin đăng ký 22](#_Toc170242722)

[Hình 2. 7 Màn hình quên mật khẩu 23](#_Toc170242723)

[Hình 2. 8 Màn hình menu giao diện 26](#_Toc170242724)

[Hình 2. 9 Màn hình thêm sản phẩm 27](#_Toc170242725)

[Hình 2. 10 Màn hình sửa sản phẩm 29](#_Toc170242726)

[Hình 2. 11 Màn hình xóa sản phẩm 31](#_Toc170242727)

[Hình 2. 12 Màn hình tìm kiếm sản phẩm 33](#_Toc170242728)

[Hình 2. 13 Màn hình sắp xếp sản phẩm 36](#_Toc170242729)

# PHẦN 1: MỞ ĐẦU

## 1.1 Giới thiệu đề tài

Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự phát triển của ngành CNTT. Tin học đang và sẽ phát triển mạnh mẽ không ngừng. Các ứng dụng của nó được áp dụng phổ biến trong các ngành như Quản lý nhân sự, Quản trị kinh doanh, Y tế, Giáo dục,... Ứng dụng tin học vào các công việc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày đã giúp xử lý lượng lớn các công việc khổng lồ một cách nhanh gọn và chính xác, đặc biệt phải kể đến là lĩnh vực quản lý. Việc sử dụng các phương pháp thủ công để quản lý các tác vụ như ghi chép bằng tay hoặc ghi chú bằng các ứng dụng thủ công thì rất khó khăn, tốn công sức trong việc tổng hợp thông tin, dẫn đến kết quả không được như mong đợi.

Với thời đại số hóa đang đi lên như bây giờ, mọi hoạt động kinh doanh đều đòi hỏi sự tiện lợi, nhanh chóng và đạt được kết quả chính xác. Vậy nên, việc xây dựng chương trình quản lý sản phẩm điện tử là nhu cầu cấp thiết. Sự thay đổi không ngừng nghỉ của thị trường kinh doanh, từ cách thức pha chế đến mô hình phục vụ, đòi hỏi việc quản lý cần linh hoạt hơn bao giờ hết. Chính vì thế, chương trình quản sản phẩm điện tử ra đời là một ví dụ cho việc tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ quản lý nguyên liệu, nhân sự, đến linh hoạt trong quản lý chất lượng khu làm việc,...

## 1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Việc quản lý các thông tin cần thiết tại các quầy, quán có vai trò rất quan trọng trong việc tạo uy tín của quán, giúp độ uy tín được đẩy lên cao.

  Quản lý các tác vụ bằng phần mềm giúp công việc đạt tính chính xác cao, giúp việc theo dõi trở nên dễ dàng, khoa học, nhanh chóng hơn.

## 1.3 Lý do chọn đề tài

Từ tính cấp thiết của việc điều phối các luồng hoạt động tại các cửa hàng kinh doanh, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài *“*XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CHO CÔNG TY YP*”*. Đề tài giúp chúng em áp dụng những kiến thức đã học để xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý kinh doanh, giúp cho mọi hoạt động trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện và nhanh chóng hơn.

## 1.4 Công cụ thực hiện đề tài

**Eclipse IDE**

Eclipse IDE là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) mã nguồn mở phổ biến, chủ yếu được sử dụng cho lập trình Java nhưng cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác thông qua các plugin. Nó cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho viết mã, gỡ lỗi, và quản lý dự án. Eclipse có một cộng đồng lớn và nhiều tài nguyên hỗ trợ. Phiên bản mới nhất của Eclipse thường được cập nhật với các tính năng và cải tiến mới. .

**CASE Studio**

CASE Studio là công cụ vẽ mô hình dữ liệu chuyên nghiệp, có thể tùy chỉnh hỗ trợ lập trình viên hoặc nhân viên thiết kế dữ liệu trong việc vẽ mô hình Entity Relationship Diagrams (ERD) và Data Flow Diagrams (DFD) cũng như tạo scripts SQL cho nhiều cơ sở dữ liệu một cách tự động

**IBM Rational Rose**

Rational Rose là một công cụ lập mô hình trực quan mạnh trợ giúp bạn phân tích và thiết kế các hệ thống phần mềm hướng đối tượng. Nó được dùng để lập mô hình hệ thống trước khi bạn viết mã lệnh

**JDK 17**

JDK 17 là một bản phát hành của Java Development Kit, bao gồm môi trường phát triển và công cụ cần thiết để phát triển ứng dụng Java. Phiên bản này thường đi kèm với một số cải tiến, sửa lỗi, có các tính năng mới so với các phiên bản trước đó, cũng như ổn định hơn khi sử dụng. JDK 17 có thể được sử dụng để phát triển và triển khai các ứng dụng Java.

# PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

## 2.1 Giới thiệu

Tên bài toán sẽ xây dựng: **XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ CHO CÔNG TY YP**

Quy trình áp dụng triển khai bài tập lớn: Xây dựng phần mềm theo mô hình thu thập bản mẫu

Thực hiện quy trình 6 bước:

**Bước 1**: Thu thập và phân tích yêu cầu phần mềm thông qua khảo sát sơ bộ bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp người quản lý.  Từ kết quả khảo sát, phân tích các yêu cầu cần lấy của hệ thống bao gồm yêu cầu chức năng (yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu hệ thống ), yêu cầu phi chức năng, miền ứng dụng.

**Bước 2**: Thiết kế nhanh: phân tích các chức năng thành các use case, mô tả chi tiết và thiết kế giao diện của từng use case, thiết kế dữ liệu của hệ thống.

**Bước 3**: Xây dựng bản nguyên mẫu: thực hiện bài toán từ những mô tả đã nêu ở trên

**Bước 4**: Chuyển giao kết quả cho khách hàng và nhận ý kiến đánh giá của khách hàng

**Bước 5**: Làm mịn nguyên mẫu: điều chỉnh, bổ sung các chức năng và tích hợp vào hệ thống nhằm hoàn thiện dần hệ thống.

**Bước 6**: Bàn giao cho khách hàng sản phẩm cuối cùng (Bàn giao, vận hành và bảo trì)

Hình thức sản phẩm: Sản phẩm ứng dụng

Kết quả đạt được: Cài đặt và triển khai thành công chương trình quản lý sản phẩm điện tử cho công tyYP bằng JAVA SWING.

## 2.2 Khảo sát hệ thống

### 2.2.1 Khảo sát sơ bộ

Mục tiêu chính của xây dựng chương trình quản lý sản phẩm điện tử cho công tyYP nhằm tối ưu hóa các quy trình liên quan, từ việc lưu trữ thông tin, tìm kiếm, thêm, sửa xoá, xắp xếp cho đến theo dõi quá trình làm việc cũng như mua bán.

Về phạm vi, hệ thống cần đáp ứng được các yêu cầu cơ bản như quản lý được danh mục sản phẩm của công ty qua các chức năng sản phẩm điện tử cho công tyYP.

### 2.2.2 Tài liệu đặc tả yêu cầu

#### 2.2.2.1 Yêu cầu chức năng

* **Đối với người quản trị viên**
  + Đăng ký: Cho phép người quản trị viên tạo tài khoản mới trong hệ thống bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cần thiết
* Đăng nhập: Cho phép người quản trị viên đăng nhập để thực hiện các chức năng tương ứng với quyền của mình
* Quản lý sản phẩm Laptop :
* Sắp xếp sản phẩm theo mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá, số lượng
* Thêm sản phẩm
* Sửa sản phẩm
* Xoá sản phẩm
* Hiển thị danh sách sản phẩm
* Tìm kiếm sản phẩm
* Quản lý sản phẩm Tivi :
* Sắp xếp sản phẩm theo mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá, số lượng
* Thêm sản phẩm
* Sửa sản phẩm
* Xoá sản phẩm
* Hiển thị danh sách sản phẩm
* Tìm kiếm sản phẩm
* Quản lý sản phẩm Mobile:
* Sắp xếp sản phẩm theo mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá, số lượng
* Thêm sản phẩm
* Sửa sản phẩm
* Xoá sản phẩm
* Hiển thị danh sách sản phẩm
* Tìm kiếm sản phẩm

#### 2.2.2.2 Yêu cầu phi chức năng

* Độ khả dụng: là thuộc tính chất lượng đánh giá mức độ dễ sử dụng của giao diện người dùng
* Độ tin cậy: hệ thống bảo mật tốt được người dùng tin cậy, không rò rỉ thông tin người dùng
* Khả năng bảo trì hệ thống: hệ thống có khả năng bảo trì, nâng cấp và cập nhật các tính năng
* Khả năng sử dụng: để chỉ định sự dễ dàng mà khách truy cập vào ứng dụng của bạn tìm thấy thông tin mà họ đang tìm kiếm.
* Khả năng tương tác: là mức độ mà các yếu tố, thành phần trên ứng dụng, người dùng dễ dàng tiếp cận và sử dụng.
* Lưu trữ cơ sở dữ liệu: File Dat.
* Ngôn ngữ lập trình: Java - Swing
* Môi trường cài đặt: Windows.

## 2.3 Phân tích hệ thống


### 2.3.1 Mô hình hóa chức năng hệ thống

**Actor chính sử dụng chương trình và vai trò:**

Quản trị viên: Đăng nhập, đăng ký, thay đổi mật khẩu, quản lý Laptop, quản lý Tivi, quản lý Mobile

**Mô tả sơ bộ các use case**

* Đăng nhập: cho phép quản trị viên và nhân viên đăng nhập tài khoản vào chương trình
* Quên mật khẩu: cho phép người quản trị sửa lại mật khẩu đăng nhập
* Đăng ký: cho phép quản trị viên đăng ký tài khoản vào chương trình
* Quản lý Laptop: cho phép quản trị viên sắp xếp sản phẩm, Thêm sản phẩm, Sửa sản phẩm, Xoá sản phẩm, Hiển thị danh sách sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm Laptop
* Quản lý Tivi: cho phép quản trị viên sắp xếp sản phẩm, Thêm sản phẩm, Sửa sản phẩm, Xoá sản phẩm, Hiển thị danh sách sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm Tivi
* Quản lý Mobile: cho phép quản trị viên sắp xếp sản phẩm, Thêm sản phẩm, Sửa sản phẩm, Xoá sản phẩm, Hiển thị danh sách sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm.



Hình 2. 1 Biểu đồ use case

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Tên use case** | **Mô tả ngắn gọn** | **Chức năng** | **Ghi chú** |
| **UC\_001** | Login | Cho phép quản trị viên và nhân viên đăng nhập vào hệ thống | Đăng nhập | Admin |
| **UC\_002** | Sign up | Cho phép nhân viên đăng ký tài khoản trong hệ thống | Đăng ký | Admin |
| **UC\_003** | Management Laptop | Cho phép quản trị viên sắp xếp sản phẩm, Thêm sản phẩm, Sửa sản phẩm, Xoá sản phẩm, Hiển thị danh sách sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm Laptop | Quản lý Laptop | Admin |
| **UC\_004** | Management  Television | Cho phép quản trị viên sắp xếp sản phẩm, Thêm sản phẩm, Sửa sản phẩm, Xoá sản phẩm, Hiển thị danh sách sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm Tivi | Quản lý Tivi | Admin |
| **UC\_005** | Management Mobile | Cho phép quản trị viên sắp xếp sản phẩm, Thêm sản phẩm, Sửa sản phẩm, Xoá sản phẩm, Hiển thị danh sách sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm Mobile | Quản lý Mobile | Admin |
| **UC\_006** | Forget password | Cho phép nhân viên lấy lại mật khẩu của tài khoản trong hệ thống | Quên mật khẩu | Admin |


### 2.3.2 Mô hình hóa dữ liệu

#### 2.3.2.1 Thông tin lưu trữ

Thuộc tính của các lớp:

* Lớp Admin gồm có các thuộc tính:
* Id admin: thuộc tính khóa xác định mã định danh của người quản trị
* Username: thuộc tính xác định tên của người quản trị.
* Email: thuộc tính xác định email của người quản trị
* Phone: thuộc tính xác định số điện thoại của người quản trị.
* Password: thuộc tính xác định mật khẩu của người quản trị
* Lớp Product Management các thuộc tính:
* Management id: thuộc tính khóa để xác định thứ tự của sản phẩm
* Management date: thuộc tính xác định ngày quản lý sản phẩm
* ID Mobile: thuộc tính khóa để xác định thứ tự của Mobile
* Id admin: thuộc tính khóa xác định mã định danh của người quản trị
* Lớp Mobile có các thuộc tính:
* ID Mobile: thuộc tính khóa để xác định thứ tự
* Name: thuộc tính xác định tên của sản phẩm
* Price: thuộc tính xác định giá của sản phẩm
* Total: thuộc tính xác định số lượng sản phẩm
* Color: thuộc tính xác định màu của sản phẩm
* Screen size: thuộc tính xác định kích thước của sản phẩm
* Lớp Tivi có các thuộc tính:
* ID Tivi: thuộc tính khóa để xác định thứ tự của Tivi
* Name: thuộc tính xác định tên của sản phẩm
* Price: thuộc tính xác định giá của sản phẩm
* Total: thuộc tính xác định số lượng sản phẩm
* Type screen: thuộc tính xác định kiểu màn hình của sản phẩm
* Shape screen: thuộc tính xác định kích thước màn hình của sản phẩm
* Branch: thuộc tính xác định hãng của sản phẩm
* Lớp Laptop có các thuộc tính:
* ID Laptop: thuộc tính khóa để xác định thứ tự của Laptop
* Name: thuộc tính xác định tên của sản phẩm
* Price: thuộc tính xác định giá của sản phẩm
* Total: thuộc tính xác định số lượng sản phẩm
* Type Laptop: thuộc tính xác định kiểu màn hình của sản phẩm
* Ram Laptop: thuộc tính xác định ram lưu trữ của sản phẩm


#### 2.3.2.2 Biểu đồ lớp



Hình 2. 2 Biểu đồ lớp


## 2.4 Thực hiện bài toán

### 2.4.1 Đăng nhập



Hình 2. 3 Màn hình đăng nhập

* Màn hình giao diện chức năng đăng nhập bao gồm:
* Trường nhập username, password, captcha code.
* Nút button “Login” dùng để đăng nhập.
* Label  “Sign up” dẫn đến trang đăng ký tài khoản.
* Label “Forgot Password” dẫn đến trang tìm lại tài khoản và thay đổi mật khẩu mới khi quên mật khẩu.
* Admin đăng nhập với username là “admin” với password là “admin” để thực hiện các quyền của admin.
* Hướng đối tượng:
* Class Login được kế thừa từ javax.swing.JFrame và là thể hiện của lớp ActionListener.




* Thao tác với cơ sở dữ liệu


Hệ thống thực hiện thao tác với database thông qua lớp MyConnection dùng để lưu trữ thông tin đăng ký của người dùng. Đối tượng nếu có sự thay đổi sẽ được lưu tại database.




* Không cho phép bỏ trống các trường dữ liệu



* Kiểm tra tính hợp lệ của username, password, captcha code đã nhập đúng hay chưa.




* Xử lý đăng nhập: lấy thông tin đăng nhập và kiểm tra với giá trị tài khoản khởi tạo, nếu hợp lệ thì chuyển sang màn hình trang chủ, nếu không đưa ra thông báo.



### 2.4.2 Đăng ký

* Giao diện sau khi nhấn “Sign up”




Hình 2. 4 Màn hình đăng ký

* Màn hình giao diện chức năng đăng ký bao gồm: Trường nhập liệu tên đăng nhập, email, mật khẩu, xác thực mật khẩu, số điện thoại, mã captcha.
* Hướng đối tượng:

Encapsulation (Đóng gói): Các thuộc tính (fields) và phương thức (methods) được gói gọn trong lớp Signup.

Lớp Signup kế thừa từ javax.swing.JFrame, do đó Signup có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính của JFrame.



**Thao tác với cơ sở dữ liệu**

Hệ thống thực hiện thao tác với database thông qua lớp UserDao dùng để lưu trữ thông tin đăng ký của người dùng. Đối tượng nếu có sự thay đổi sẽ được lưu tại database.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A8A3C0DF.tmp


* Không cho phép bỏ trống các trường dữ liệu





* Kiểm tra tính hợp lệ của username, email, verify password, phone, captcha code đã nhập đúng hay chưa.




* Xử lý đăng ký: lấy thông tin đăng ký và kiểm tra trong database, nếu hợp lệ thì thêm thông tin người dùng vào database và chuyển sang màn hình login để đăng nhập, nếu không thì đưa ra thông báo.








Hình 2. 5 Khởi tạo bảng thông tin đăng ký người dùng



Hình 2. 6 Database quản lý thông tin đăng ký

### 2.4.3 Quên mật khẩu

* Giao diện sau khi nhấn “Forgotten password”



Hình 2. 7 Màn hình quên mật khẩu

* Màn hình giao diện chức năng thay đổi mật khẩu bao gồm: Trường nhập liệu email, mật khẩu mới, xác thực mật khẩu, mã captcha.

* Hướng đối tượng:
* Encapsulation (Đóng gói): Các thuộc tính (fields) và phương thức (methods) được gói gọn trong lớp ForgotPass .
* Lớp ForgotPass kế thừa từ javax.swing.JFrame, do đó ForgotPass có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính của JFrame.


C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C56399D9.tmp

* Thao tác với cơ sở dữ liệu
* Hệ thống thực hiện thao tác với database thông qua lớp ForgotPasswordDao dùng để tìm kiếm thông tin email đăng ký của người dùng có tồn tại hay chưa. Đối tượng nếu có sự thay đổi sẽ được lưu tại database.


C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\409BF24F.tmp

* Không cho phép bỏ trống các trường dữ liệu


Kiểm tra tính hợp lệ của verify password, captcha code đã nhập đúng hay chưa.




* Kiểm tra email đã dùng để đăng ký hay chưa, nếu đã tồn tại thì mới có thể thay đổi password, không thì hiện thông báo.



* Xử lý đăng ký: lấy thông tin đăng ký và kiểm tra trong database, nếu hợp lệ thì thêm thông tin người dùng vào database và chuyển sang màn hình login để đăng nhập, nếu không thì đưa ra thông báo.





### 2.4.4 Menu sản phẩm

* Giao diện sau khi đăng nhập thành công




Hình 2. 8 Màn hình menu giao diện

* Màn hình giao diện menu chọn sản phẩm bao gồm:
* Label  “Logout” dẫn đến trang login tài khoản khi muốn đăng xuất.
* Các “JButton” dẫn đến trang sản phẩm của từng loại mặt hàng.

* Hướng đối tượng:
* Encapsulation (Đóng gói): Các thuộc tính (fields) và phương thức (methods) được gói gọn trong lớp MainMenu.
* Lớp MainMenu kế thừa từ javax.swing.JFrame, do đó MainMenu có thể sử dụng các phương thức và thuộc tính của JFrame.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\42C9F1C9.tmp

### 2.4.5 Thêm sản phẩm



Hình 2. 9 Màn hình thêm sản phẩm

* Màn hình giao diện chức năng thêm sản phẩm bao gồm: Trường nhập dữ liệu mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, loại laptop, số RAM của laptop, bảng thông tin của các sản phẩm, button “Add” đển thêm sản phẩm.
* Kiểm tra xem có ô nào bị trống dữ liệu:

A computer screen shot of a message

Description automatically generated

* Báo lỗi khi mã sản phẩm bị trùng:

A computer screen shot of a message

Description automatically generated

* Thêm sản phẩm vào danh sách ,sản phẩm sẽ hiển thị trên bảng theo nếu đồng ý thêm sẽ thêm và báo thực hiện thành công:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Sử dụng tập hợp List:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\A1B9E0F7.tmp

1. Lí do sử dụng:

* Thứ tự các phần tử: List duy trì thứ tự các phần tử theo thứ tự chúng được thêm vào. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn duy trì và hiển thị danh sách các sản phẩm theo thứ tự cụ thể.
* List cho phép truy cập ngẫu nhiên (random access) đến các phần tử của nó thông qua chỉ số (index). Điều này rất hữu ích khi bạn cần truy cập hoặc cập nhật các phần tử một cách nhanh chóng.
* Dễ dàng thao tác: List cung cấp nhiều phương thức tiện lợi để thêm, xoá, và duyệt qua các phần tử, giúp cho việc thao tác với danh sách các đối tượng trở nên dễ dàng hơn.

1. Mục đích sử dụng tập hợp List trong đoạn mã:


* Chứa danh sách các sản phẩm: List<Laptop> được sử dụng để chứa danh sách các đối tượng Laptop, mỗi đối tượng Laptopđại diện cho một sản phẩm với các thuộc tính như tên sản phẩm, giá cả, mô tả, v.v.

3.Các phép toán đã sử dụng:


* Duyệt qua danh sách: sử dụng vòng lặp for

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F7AFAD1D.tmp

* Reset lại ô nhập thông tin khi đã thêm sản phẩm vào bảng:




### 2.4.6 Sửa sản phẩm



Hình 2. 10 Màn hình sửa sản phẩm

* Màn hình giao diện chức năng sửa sản phẩm gồm: Trường nhập dữ liệu mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, loại laptop, số RAM của laptop, bảng thông tin của các sản phẩm, button “Edit” để sửa sản phẩm.

* Cập nhật lại thông tin sản phẩm trong danh sách và trong bảng :



* Không được để trống dữ liệu:

A computer screen shot of a computer code

Description automatically generated

* Sử dụng tập hợp List:

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\3E8409EB.tmp

Lí do sử dụng:

* Thứ tự các phần tử: List duy trì thứ tự các phần tử theo thứ tự chúng được thêm vào. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn duy trì và hiển thị danh sách các sản phẩm theo thứ tự cụ thể.
* List cho phép truy cập ngẫu nhiên (random access) đến các phần tử của nó thông qua chỉ số (index). Điều này rất hữu ích khi bạn cần truy cập hoặc cập nhật các phần tử một cách nhanh chóng.
* Dễ dàng thao tác: List cung cấp nhiều phương thức tiện lợi để thêm, xoá, và duyệt qua các phần tử, giúp cho việc thao tác với danh sách các đối tượng trở nên dễ dàng hơn.

Mục đích sử dụng tập hợp List trong đoạn mã:

* Chứa danh sách các sản phẩm: List<Product> được sử dụng để chứa danh sách các đối tượng Product, mỗi đối tượng Product đại diện cho một sản phẩm với các thuộc tính như tên sản phẩm, giá cả, mô tả, v.v.

Các phép toán đã sử dụng:

* Duyệt qua danh sách: sử dụng vòng lặp for-each


C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\13C6631.tmp

* Không để mã sản phẩm mới sửa lại bị trùng với mã sản phẩm đã tồn tại:

A computer screen shot of a program

Description automatically generated


### 2.4.7 Xóa sản phẩm



Hình 2. 11 Màn hình xóa sản phẩm


* Màn hình giao diện chức năng xóa sản phẩm bao gồm: Trường nhập dữ liệu mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, loại laptop, số RAM của laptop, bảng thông tin của các sản phẩm, button “Delete” để xóa dữ liệu

* Kiểm tra đã chọn sản phẩm để xóa hay chưa nếu chọn thì sẽ xóa ở bảng và trong danh sách




* Thông báo sửa thành công và cập nhật lại thông tin ở bảng :C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4B76D5A9.tmp

### 2.4.8 Tìm kiếm



Hình 2. 12 Màn hình tìm kiếm sản phẩm


* Màn hình giao diện chức năng tìm kiếm bao gồm: Trường nhập dữ liệu mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, loại laptop, thông tin tìm kiểm của sản phẩm số RAM của laptop, bảng thông tin của các sản phẩm và nút button “Search” để tìm kiếm, comboBox để lựa chọn thông tin muốn tìm kiếm.
* Các kiểu tìm kiếm



* Lấy thông tin từ các comboBox và trường nhập thông tin tìm kiếm

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C98AAE5B.tmp


* Xóa thông tin ở bảng



* Phương thức tìm kiếm




### 2.4.9 Sắp xếp



Hình 2. 13 Màn hình sắp xếp sản phẩm


* Màn hình giao diện chức năng sắp xếp bao gồm: Trường nhập dữ liệu mã sản phẩm, tên sản phẩm, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, loại laptop, số RAM của laptop, bảng thông tin của các sản phẩm và nút button “Sort” dể sắp xếp,1 comboBoxđể lựa chọn thông tin muốn sắp xếp và 1 comboBox để chọn kiểu sắp xếp tăng dần hay giảm dần.
* Các phương thức sắp xếp




* Lấy thông tin từ các comboBox

C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\733B6199.tmp

* Xóa thông tin ở bảng



* Hiển thị thông tin từ danh sách ra bảng 

# PHẦN 3: KẾT QUẢ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

## 3.1 Nội dung đã thực hiện

### 3.1.1 Những kiến thức và kĩ năng học được trong quá trình thực hiện đề tài

Trong quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng Hệ thống Quản lý sản phẩm điện tử Cho Công Ty YP”, chúng em đã được học và áp dụng những kiến thức như là:

* Kiến thức về Java Swing: Để xây dựng giao diện người dùng cho chương trình, nhóm chúng em đã được học về các thành phần cơ bản của Java Swing như JPanel, JFrame, JButton, JTable và cách sử dụng chúng để tạo ra các thành phần giao diện và xử lý sự kiện.
* Kỹ năng lập trình Java: Đồ án này giúp chúng em cải thiện được kĩ năng lập trình Java. Chúng em đã học cách sử dụng các cú pháp, các lớp, các phương thức để xây dựng chương trình quản lý. Ngoài ra, kĩ năng debug và kĩ năng tìm kiếm các tài liệu liên quan cũng được cải thiện hơn trong quá trình lập trình.
* Kiến thức về cấu trúc dữ liệu: Trong khi xây dựng chương trình, chúng em đã học cách sử dụng các cấu trúc dữ liệu như bảng băm liên kết, mảng để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Điều đó giúp chúng em biết cách lựa chọn cấu trúc dữ liệu sao cho phù hợp với từng bài toán đề ra.
* Kĩ năng thiết kế giao diện: Để tạo ra một giao diện người dùng dễ sử dụng và mang tính thẩm mĩ, chúng em đã tìm hiểu cách thiết kế giao diện bằng việc sắp xếp khéo léo vị trí của các thành phần như nút bấm, trường nhập dữ liệu và bảng hiển thị.
* Kĩ năng làm việc nhóm: Để xây dựng một chương trình quản lý phù hợp, chúng em đã áp dụng các kĩ năng quản lý dự án như lập kế hoạch, phân chia công việc hợp lý và theo dõi tiến độ. Điều đó giúp chúng em tạo ra được chương trình một cách nhanh chóng và hoàn thành đúng hạn.

Qua quá trình thực hiện đề tài “Xây dựng Hệ thống Quản lý sản phẩm điện tử cho công ty YP”, chúng em đã được học và biết thêm được nhiều kĩ năng mới như kĩ năng sử dụng Java Swing, sử dụng cấu trúc dữ liệu hợp lý, cách phân tích yêu cầu các bài toán, hiểu sâu hơn về lập trình Java và cách quản lý dự án hiệu quả. Những kiến thức và kĩ năng này giúp cho chúng em có một cái nhìn sâu và vững chắc để xây dựng và phát triển các ứng dụng liên quan sau này.

### 3.1.2 Chuẩn đầu ra đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài

* Xây dựng thành công chương trình sử dụng Java Swing. Chương trình cung cấp các tính năng cơ bản như thêm, sửa, xóa, cập nhật thông tin.
* Giao diện được thiết kế phù hợp, thân thiện với người dùng.
* Áp dụng được kĩ năng phân tích hệ thống, kĩ năng quản lý dự án, kiến thức liên quan đến thiết kế và kĩ năng lập trình.

### 3.1.3 Bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc đề tài

* Kĩ năng lập trình và thiết kế giao diện: Cần trang bị cho bản thân thật chắc các kiến thức lập trình căn bản và tìm hiểu về cách thiết kế giao diện sao cho bố cục hài hòa.
* Quy trình phân tích và quản lý: Phân tích yêu cầu bài toán và quản lý dự án là quan trọng để xây dựng chương trình chất lượng. Chúng em còn hiểu ra được tầm quan trọng của việc lên kế hoạch cụ thể trước khi bắt đầu viết mã giúp việc xây dựng chương trình.
* Kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm: Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng em nhận thấy khả năng giao tiếp tốt giúp cho quá trình làm việc hiệu quả hơn. Hơn nữa, chúng em còn học được cách lắng nghe ý kiến, học cách trao đổi thông tin sao cho rõ ràng, dễ hiểu để từ đó đưa ra các hướng đi cùng giải pháp phù hợp.

## 3.2 Hướng phát triển

Sau khi hoàn thành đề tài “Xây dựng Hệ thống Quản lý sản phẩm điện tử Cho Công Ty YP”, chúng em nhận thấy có một số hướng có thể được phát triển:

* Cải thiện giao diện người dùng: Dù cho giao diện hiện tại đã đáp ứng được cơ bản yêu cầu về mặt thiết kế, nhưng vẫn còn không gian để cải tiến. Tùy chỉnh bố cục hoặc thêm hiệu ứng bắt mắt sẽ làm tăng trải nghiệm người dùng, làm chương trình trở nên hấp dẫn, thú vị hơn.
* Bổ sung tính năng thông báo: Tính năng thông báo có thể được thêm vào chương trình nhằm hiển thị thông tin của một số thay đổi trong quá trình làm việc.
* Tích hợp cơ sở dữ liệu: Một hướng phát triển khác đó là tích hợp cơ sở dữ liệu thực để lưu trữ các thông tin, điều đó giúp việc quản lý hiệu quả hơn.
* Chuyển hóa thành ứng dụng di động: Không chỉ giới hạn trên phiên bản Windows, có một hướng phát triển khác đó là phát triển trên nền tảng Mobile. Tích hợp thêm khả năng mua hàng trực tuyến dành cho khách hàng để mở rộng doanh thu.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. IEEE Software Engineering Standards Committee, “IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications”, October 20, 1998.

[2] Cay S. Horstmann; Core Java - Volume II - Advanced Features; NXB Prentice Hall, 2017.

[3] H. M. Deitel; P. J. Deitel; S. E. Santry, Advanced Java 2 Platform, Prentice Hall, 2001.

[4] Đoàn Văn Ban, Lập trình Java nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 201.