**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG**

--------o0o--------

A blue and white logo

Description automatically generated with medium confidence

**BÁO CÁO MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG CĂN BẢN**

**-&-**

**ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG NHẬN NUÔI THÚ CƯNG VÀ TÌM THÚ CƯNG BỊ THẤT LẠC**

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. TRẦN HỒNG NGHI**

Sinh viên thực hiện:

1. **NGUYỄN ĐỨC TÀI** **MSSV: 21521395**
2. **TRẦN MINH DUY** **MSSV: 21522010**
3. **VÕ THỊ QUỲNH NHƯ MSSV: 21522434**
4. **NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG** **MSSV: 21520408**

Lớp : **NT109.N21.ANTT**

Khoá : **16**

***TP. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2023***

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 1](#_Toc139478835)

[1.1. Giới thiệu chung 1](#_Toc139478836)

[1.2. Mục tiêu và chức năng chính 1](#_Toc139478837)

[1.3. Công nghệ sử dụng 1](#_Toc139478838)

[1.4. Đóng góp đề tài 2](#_Toc139478839)

[CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2](#_Toc139478840)

[2.1. Kết nói TCP để chat giữa server- client 2](#_Toc139478841)

[2.2. Giao tiếp với Email Server 3](#_Toc139478842)

[2.3. Bảo vệ dữ liệu 4](#_Toc139478843)

[2.4. Lập trình bất đồng bộ 5](#_Toc139478844)

[2.5. Real-time Database Firebase 5](#_Toc139478845)

[CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 6](#_Toc139478846)

[3.1. Sơ đồ phân rã chức năng 6](#_Toc139478847)

[3.2. Thiết kế Database 6](#_Toc139478848)

[3.3. Giao diện người dùng 8](#_Toc139478849)

[3.3.1. Trang Login 8](#_Toc139478850)

[3.3.2. Trang Loading 9](#_Toc139478851)

[3.3.3. Trang đăng kí 10](#_Toc139478852)

[3.3.4. Trang Home 11](#_Toc139478853)

[3.3.5. Trang post thông tin 12](#_Toc139478854)

[3.3.6. Trang nhận nuôi 13](#_Toc139478855)

[3.3.7. Trang tìm kiếm 14](#_Toc139478856)

[3.3.8. Trang cài đặt 15](#_Toc139478857)

[3.3.9. Giao diện chat tổng 16](#_Toc139478858)

[3.3.10. Giao diện chat giữa 2 users 16](#_Toc139478859)

[3.3.11. Trang forgot password 17](#_Toc139478860)

[3.3.12. Trang xác nhận mã otp khi yêu cầu tạo lại mật khẩu 17](#_Toc139478861)

[3.4. Timeline 18](#_Toc139478862)

[3.4.1. Giai đoạn 1: Phân tích đề tài 18](#_Toc139478863)

[3.4.2. Giai đoạn 2: Thiết kế giao diện + Code 18](#_Toc139478864)

[3.4.3. Giai đoạn 3: Xử lý Code logic BackEnd 18](#_Toc139478865)

[3.4.4. Giai đoạn 4: Viết báo cáo 19](#_Toc139478866)

[CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC ĐỀ TÀI: 19](#_Toc139478867)

[CHƯƠNG 5. KIỂM THỬ 32](#_Toc139478868)

[5.1. Kiểm thử chức năng đăng kí 32](#_Toc139478869)

[5.2. Kiểm thử chức năng đăng nhập 33](#_Toc139478870)

[5.3. Kiểm thử chức năng trang đăng thông tin (Form Post) 34](#_Toc139478871)

[5.4. Kiểm thử chức năng trang nhận nuôi thú cưng (Form Adopt) 36](#_Toc139478872)

[5.5. Kiểm thử chức năng trang tìm kiếm thú cưng (Form Find) 37](#_Toc139478873)

[5.6. Kiểm thử chức năng cài đặt người dùng (Form setting) 38](#_Toc139478874)

[5.7. Kiểm thử chức năng nhắn tin giữa 2 users 39](#_Toc139478875)

[5.8. Kiểm thử chức năng nhắn tin với tất cả users 40](#_Toc139478876)

[5.9. Kiểm thử chức năng quên mật khẩu 40](#_Toc139478877)

[5.10. Kiểm thử về hiệu suất 42](#_Toc139478878)

[CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 43](#_Toc139478879)

[6.1. Kết luận 43](#_Toc139478880)

[6.2. Hướng phát triển 43](#_Toc139478881)

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

**PHỤ LỤC**

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 2.1 Mô hình kết nối TCP 3](#_Toc139414457)

[Hình 2.2 Mô hình bất đồng bộ 5](#_Toc139414458)

[Hình 3.1 Sơ đồ phân rã chức năng 6](#_Toc139414459)

[Hình 3.2 Hình thể hiện trang Login 8](#_Toc139414460)

[Hình 3.3 Giao diện trang chờ đăng nhập 9](#_Toc139414461)

[Hình 3.4 Giao diện trang đăng ký 10](#_Toc139414462)

[Hình 3.5 Giao diện trang Home 11](#_Toc139414463)

[Hình 3.6 Giao diện trang đăng thông tin thú cưng 12](#_Toc139414464)

[Hình 3.7 Giao diện trang thể hiện thông tin thú cưng được đăng lên 13](#_Toc139414465)

[Hình 3.8 Giao diện trang thú cưng đi lạc 14](#_Toc139414466)

[Hình 3.9 Giao diện trang cài đặt 15](#_Toc139414467)

[Hình 3.10 Giao diện chat tổng 16](#_Toc139414468)

[Hình 3.11 Giao diện chat giữa 2 user 16](#_Toc139414469)

[Hình 3.12 Giao diện trang forgot pasword 17](#_Toc139414470)

[Hình 3.13 Giao diện trang xác nhận mã OTP 17](#_Toc139414471)

[Hình 5.1 Kiểm thử chức năng đăng ký 32](#_Toc139414472)

[Hình 5.2 Kiểm thử chức năng đăng nhập 33](#_Toc139414473)

[Hình 5.3 Kiểm thử chức năng trang đăng thông tin cho nhận nuôi 34](#_Toc139414474)

[Hình 5.4 Kiểm thử chức năng trang đăng thông tin tìm pet bị mất 35](#_Toc139414475)

[Hình 5.5 Kiểm thử chức năng trang nhận nuôi thú cưng 36](#_Toc139414476)

[Hình 5.6 Kiểm thử chức năng trang tìm kiếm thú cưng 37](#_Toc139414477)

[Hình 5.7 Kiểm thử chức năng cài đặt người dùng 38](#_Toc139414478)

[Hình 5.8 Kiểm thử chức năng nhắn tin hai người 39](#_Toc139414479)

[Hình 5.9 Kiểm thử chức năng nhắn tin với server (nhiều người) 40](#_Toc139414480)

[Hình 5.10 Kiểm thử chức năng gửi mã OTP 40](#_Toc139414481)

[Hình 5.11 Mã OTP được gửi đến email 41](#_Toc139414482)

[Hình 5.12 Nhập mã OTP 41](#_Toc139414483)

[Hình 5.13 Đổi mật khẩu thành công 41](#_Toc139414484)

[Hình 5.14 Đăng nhập với mật khẩu vừa đổi 42](#_Toc139414485)

**LỜI CẢM ƠN**

Trong quá trình làm đồ án này, chúng em gặp không ít những khó khăn và trở ngại do vốn kiến thức còn hạn chế. Dù bận rộn nhiều công việc nhưng cô vẫn dành nhiều thời gian và tâm huyết trong việc hướng dẫn chúng em. Cô luôn quan tâm, chỉ bảo và sửa chữa những vấn đề quan trọng giúp chúng em định hướng và làm việc theo quan điểm đúng đắn, chính sự tận tâm và nhiệt huyết của cô đã giúp cho chúng em có được tinh thần, một niềm tin và khối lượng kiến thức phong phú để ngày hôm nay, và cuối cùng đồ án của chúng em được hoàn thành.

Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến cô đã chân tình hướng dẫn – giúp đỡ chúng em trong suất quá trình học tập tại trường. Cảm ơn cô đã giúp đỡ chúng em trong quá trình hoàn thành đồ án này.

Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn cô !

**NHÓM THỰC HIỆN**

**NỘI DUNG BÁO CÁO**

# GIỚI THIỆU

## Giới thiệu chung

Trên thế giới, việc nuôi và chăm sóc thú cưng ngày càng trở thành một nhu cầu quan trọng và phổ biến. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp thú cưng bị đi lạc hoặc cần tìm một mái ấm mới. Để giải quyết vấn đề này, chúng em xây dựng một ứng dụng Pet Care Winform C#, nhằm giúp người dùng tìm kiếm và nhận nuôi thú cưng một cách thuận tiện và nhanh chóng.

## Mục tiêu và chức năng chính

Mục tiêu chính của ứng dụng Pet Care là cung cấp một nền tảng kết nối giữa người muốn nhận nuôi thú cưng và những thú cưng cần được nuôi dưỡng mới.

Tính năng tìm kiếm thú cưng thất lạc: Ứng dụng cho phép người dùng tìm kiếm thông tin về các thú cưng bị đi lạc trong khu vực gần họ và liên lạc với chủ sở hữu để giúp đưa thú cưng trở về nhà.

Tính năng nhận nuôi thú cưng: Người dùng có thể xem danh sách các thú cưng đang tìm kiếm mái ấm mới và đăng ký nhận nuôi thông qua ứng dụng.

Đăng tin cho nhận nuôi thú cưng: Người dùng có thể tạo hồ sơ cá nhân cho thú cưng của mình, bao gồm tên, màu sắc, giống, giới tính và thông tin sức khỏe và đăng tin cho phép nhận nuôi

Cộng đồng Pet Care: Ứng dụng cung cấp một môi trường giao tiếp cho người dùng chia sẻ kinh nghiệm, câu chuyện về việc chăm sóc thú cưng. Người dùng có thể tương tác với nhau, tạo mối quan hệ và hỗ trợ lẫn nhau trong việc chăm sóc thú cưng thông qua việc chat với nhau

## Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: C#.

Giao diện người dùng: Winform.

Cơ sở dữ liệu: Firebase để lưu trữ thông tin về người dùng, thú cưng và các bài viết tìm kiếm, cho nhận nuôi thú cưng

Kết nối mạng: Ứng dụng sử dụng kết nối mạng để tải về thông tin về thú cưng thất lạc và cập nhật thông tin. Về phần chat thì tạm thời triển khai trên mạng LAN.

## Đóng góp đề tài

Đề tài này đóng góp vào việc giảm thiểu số lượng thú cưng bị đi lạc và cung cấp một cách để những thú cưng cần mái ấm mới được tìm thấy nhanh chóng.

Người dùng có thể tìm thấy và nhận nuôi thú cưng theo ý muốn một cách thuận tiện và an toàn.

Môi trường giao tiếp trong cộng đồng Pet Care giúp người dùng chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ nhau, tạo nên một cộng đồng yêu thú cưng đoàn kết và hỗ trợ nhau.

Qua việc phát triển ứng dụng Pet Care Winform C#, chúng em hy vọng mang đến một công cụ hữu ích và thiết thực cho cộng đồng yêu thú cưng.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Kết nói TCP để chat giữa server- client

Để đảm bảo độ tin cậy trong ứng dụng, nhóm đã triển khai tính năng chat tổng để cho phép nhiều client kết nối đến 1 server theo mô hình sau:

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, thiết kế

Mô tả được tạo tự động

Hình 2.1 Mô hình kết nối TCP

## Giao tiếp với Email Server

Sử dụng giao thức SMTP để gửi mail: SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) là một giao thức được sử dụng để truyền tải và gửi thư điện tử qua mạng. Nó được thiết kế để chuyển giao thư từ một máy chủ thư đến máy chủ thư khác thông qua mạng Internet.

SMTP hoạt động dựa trên mô hình client-server, trong đó người gửi thư là client và máy chủ thư là server. Quá trình truyền tải thư điện tử thông qua SMTP diễn ra theo các bước sau:

Thiết lập kết nối: Máy khách (client) kết nối với máy chủ thư (server) trên cổng 25 (hoặc cổng khác nếu được cấu hình). Thông thường, kết nối sử dụng TCP/IP.

Xác thực: Sau khi kết nối được thiết lập, máy chủ thư yêu cầu máy khách xác thực danh tính. Điều này có thể được thực hiện bằng cách yêu cầu người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu hoặc bằng cách sử dụng các phương pháp xác thực khác như TLS (Transport Layer Security).

Truyền tải thông điệp: Sau khi xác thực thành công, máy chủ thư cho phép máy khách gửi thông điệp. Thông điệp này bao gồm các thông tin như người gửi, người nhận, tiêu đề và nội dung.

Xác nhận: Sau khi máy khách gửi thông điệp thành công, máy chủ thư gửi một phản hồi trạng thái (status response) để xác nhận rằng thông điệp đã được nhận.

Đóng kết nối: Sau khi thông điệp đã được gửi và xác nhận, máy khách đóng kết nối với máy chủ thư.

SMTP cũng hỗ trợ một số lệnh khác nhau để kiểm soát quá trình truyền tải thư, như lệnh HELO (Hello) để bắt đầu phiên làm việc, lệnh MAIL FROM để xác định người gửi, lệnh RCPT TO để xác định người nhận, và lệnh DATA để truyền tải nội dung thư.

SMTP cũng có thể được sử dụng kết hợp với các giao thức khác như POP (Post Office Protocol) hoặc IMAP (Internet Message Access Protocol) để cho phép người dùng truy cập và quản lý thư điện tử trên máy chủ thư từ xa.

## Bảo vệ dữ liệu

Hash functions:

▪ Băm từng chuỗi bit (password, etc…) tạo thành các chuỗi có độ dài nhất định.

▪ Không thể khôi phục dữ liệu ban đầu từ chuỗi đã băm.

▪ Chỉ cần sự thay đổi nhỏ trong giá trị ban đầu có thể thay đổi hoàn toàn kết quả băm.

▪ Sử dụng để xác minh mật khẩu.

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

Mô tả được tạo tự động

## Lập trình bất đồng bộ

Mô hình trong đó các nhiệm vụ không phải tuân thủ theo trình tự thời gian được gọi là mô hình bất đồng bộ (asynchronous). Như vậy mô hình bất đồng bộ cũng cho phép thực hiện song song nhiều nhiệm vụ cùng lúc.

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Hình chữ nhật, hàng

Mô tả được tạo tự động

Hình 2.2 Mô hình bất đồng bộ

Trong lập trình socket, mô hình bất đồng bộ được sử dụng rất phổ biến ở cả client và server. Đối với server, mô hình này cho phép xử lý đồng thời nhiều client và phát huy tốt khả năng xử lý song song của server. Đối với client, nó giúp chương trình không bị treo giao diện khi thực hiện các nhiệm vụ kéo dài.

## Real-time Database Firebase

Firebase cung cấp một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực, cho phép bạn lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị và ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase được gọi là Firebase Realtime Database.

Firebase Realtime Database là một cơ sở dữ liệu NoSQL dạng cây, nơi dữ liệu được lưu trữ dưới dạng JSON. Đặc điểm nổi bật của nó là khả năng tự động đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị và ứng dụng một cách trực tiếp và thời gian thực. Khi dữ liệu được thay đổi trên một thiết bị, nó sẽ tự động được cập nhật trên tất cả các thiết bị khác mà có kết nối đến cùng cơ sở dữ liệu Firebase Realtime Database.

Dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực của Firebase cung cấp các tính năng mạnh mẽ như:

* Đồng bộ dữ liệu thời gian thực: Dữ liệu được tự động đồng bộ giữa các thiết bị và ứng dụng trong thời gian thực, đảm bảo rằng mọi người dùng đều nhìn thấy các thay đổi mới nhất.
* Tích hợp mạnh mẽ: Firebase Realtime Database tích hợp tốt với các sản phẩm và dịch vụ khác của Firebase, cho phép bạn xây dựng các ứng dụng hoàn chỉnh với các tính năng như xác thực người dùng, thông báo đẩy và phân tích.
* Quyền truy cập và bảo mật: Người dùng có thể kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu của mình thông qua quy tắc bảo mật linh hoạt, đảm bảo rằng chỉ những người được cho phép mới có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu.
* Mở rộng linh hoạt: Firebase Realtime Database có khả năng mở rộng dễ dàng theo nhu cầu của người dùng. Người dùng có thể xử lý hàng triệu người dùng và dữ liệu lớn mà không gặp vấn đề về hiệu suất.

# PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## Sơ đồ phân rã chức năng

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

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.1 Sơ đồ phân rã chức năng

## Thiết kế Database

USER (UserName, Password, Email, Phone. Location,Avatar).

PET(PetID, PetName, PetColor, SubType, Sex, Gender, isAdopted, isFinded, PetDateofBirth, HealthInfo).

POST (PostID, TypePost, DatePost, UserPost, Phone,Email).

PETHEALTH (HealthID, FavoriteFood, NameClient, Height, Weight, Vacxinations, PreviousOwner).

**Tân từ:**

USER:

* UserName: tên đăng nhập của người dùng.
* Password: mật khẩu của người dùng.
* Email: địa chỉ email của người dùng.
* Phone: số điện thoại của người dùng.
* Location: địa chỉ của người dùng.
* Avatar: hình đại diện của người dùng.

PET:

* PetID: định danh duy nhất cho mỗi con vật.
* PetName: tên của con vật.
* PetColor: màu sắc của con vật.
* SubType: loại con vật.
* Sex: giới tính của con vật (đực hoặc cái).
* Gender: giới tính của con vật (nam hoặc nữ).
* IsAdopted: xác định liệu con vật đã được nhận nuôi hay chưa.
* IsFound: xác định liệu con vật đã được tìm thấy hay chưa.
* DateOfBirth: ngày sinh của con vật.
* HealthInfo: thông tin sức khỏe của con vật.

POST:

* PostID: định danh duy nhất cho mỗi bài đăng.
* PostType: loại bài đăng (ví dụ: tìm kiếm, cho nhận nuôi).
* PostDate: ngày đăng bài.
* NameClient: Tên người dùng đăng bài.
* Phone: số điện thoại liên lạc trong bài đăng.
* Email: địa chỉ email liên lạc trong bài đăng.

PETHEALTH:

* HealthID: định danh duy nhất cho mỗi thông tin sức khỏe.
* FavoriteFood: thức ăn yêu thích của con vật.
* PetID: định danh của con vật được liên kết với thông tin sức khỏe.
* Height: chiều cao của con vật.
* Weight: cân nặng của con vật.
* Vaccinations: thông tin về các loại vắc-xin của con vật.
* PreviousOwner: thông tin về chủ sở hữu trước đó của con vật.

## Giao diện người dùng

### Trang Login

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, phim hoạt hình

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.2 Hình thể hiện trang Login

### Trang Loading

Ảnh có chứa văn bản, màu hồng, phim hoạt hình, trái tim

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.3 Giao diện trang chờ đăng nhập

### Trang đăng kí

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, màu hồng, thiết kế

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.4 Giao diện trang đăng ký

### Trang Home

Ảnh có chứa văn bản, Giống chó, ảnh chụp màn hình, thú cưng

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.5 Giao diện trang Home

### Trang post thông tin

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, Phông chữ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.6 Giao diện trang đăng thông tin thú cưng

### Trang nhận nuôi

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

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.7 Giao diện trang thể hiện thông tin thú cưng được đăng lên

### Trang tìm kiếm

A screenshot of a pet registration form

Description automatically generated with low confidence

Hình 3.8 Giao diện trang thú cưng đi lạc


### Trang cài đặt

Ảnh có chứa văn bản, trang phục, người, Mặt người

Mô tả được tạo tự động


Hình 3.9 Giao diện trang cài đặt

### Giao diện chat tổng

1. 

Hình 3.10 Giao diện chat tổng

### Giao diện chat giữa 2 users



Hình 3.11 Giao diện chat giữa 2 user

### Trang forgot password

Ảnh có chứa văn bản, con mèo, ảnh chụp màn hình, phim hoạt hình

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.12 Giao diện trang forgot pasword

### Trang xác nhận mã otp khi yêu cầu tạo lại mật khẩu


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

Mô tả được tạo tự động

Hình 3.13 Giao diện trang xác nhận mã OTP

## Timeline

### Giai đoạn 1: Phân tích đề tài



### Giai đoạn 2: Thiết kế giao diện + Code

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

Mô tả được tạo tự động

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

Mô tả được tạo tự động

### Giai đoạn 3: Xử lý Code logic BackEnd

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

Mô tả được tạo tự động

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

Mô tả được tạo tự động

### Giai đoạn 4: Viết báo cáo

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

Mô tả được tạo tự động

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

Mô tả được tạo tự động

# HIỆN THỰC ĐỀ TÀI:

Hình ảnh code minh họa các form. Code chi tiết được đính kèm ở file báo cáo

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa Form login

Ở chức năng login, sẽ thực hiện lấy nội dung từ Guna2textbox1 (User) và Guna2textbox2 (password). Password sẽ được băm với hàm băm Sha256 sau đó so sánh với giá trị lưu trên firebase. Nếu thành công kết quả sẽ trả về messagebox (Welcome + “Username”), ngược lại trả về thông báo lỗi như “Incorrect username or password”, “You have already login!”, …

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa Form Register

Ở chức năng đăng kí, cho phép điền các thông tin như Username, Password, email, số điện thoại, nơi sinh sống. Sau khi thực hiện điền thông tin, dữ liệu sẽ được lưu trữ lên firebase. Sau đó người dùng có thể đăng nhập dựa vào thông tin đã đăng kí.

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa Form Forgot Password

Chức năng quên mật khẩu, người dùng sẽ nhập email đã đăng ký tài khoản và hệ thống sẽ gửi một mã OTP gồm 6 số tới email. Người dùng sử dụng mã OTP để xác minh và đặt lại mật khẩu. Mật khẩu vừa nhập sẽ được băm và đưa lên lưu trữ trên Firebase.

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa Form Post

Ở chức năng post – đăng tải bài viết, cho phép thực hiện đăng bài với 2 lựa chọn: tìm kiếm thú cưng thất lạc (Post for Finding) hoặc cho phép người khác nhận nuôi thú cưng (Post for adopting). Nếu chọn cho phép nhận nuôi button “Moredetail” sẽ kích hoạt cho phép người dùng điền thêm thông tin như sức khỏe, người chủ trước,… của thú cưng, tất cả thông tin sẽ được gửi lên firebase. Còn với lựa chon “Post for Finding”, chức năng của button “MoreDetail” sẽ không hoạt động.

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa Form Adopt

Form Adopt có 2 button thực hiện 2 chức năng chính:

* next\_Button thực hiện duyệt và hiển thị thông tin thú cưng được đăng cho nhận nuôi lên màn hình.
* Adopt\_Button thực hiện xác nhận nhận nuôi thú cưng có thông tin đang được hiển thị, đồng thời gửi thông báo và các thông tin cần thiết cho người đăng bài qua email

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa Form Find

Form Find có chức năng gần giống form Adopt, cũng có 2 button thực hiện 2 chức năng chính:

* next\_Button thực hiện duyệt và hiển thị thông tin thú cưng được đăng tìm kiếm lên màn hình.
* Find\_Button thực hiện xác nhận tìm thấy thú cưng có thông tin đang được hiển thị, đồng thời gửi thông báo và các thông tin cần thiết cho người đăng bài qua email

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa Form Setting

Chức năng setting cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin tài khoản bao gồm email, số điện thoại, vị trí, mật khẩu, ảnh đại diện và cập nhật dữ liệu mới lên firebase.

|  |
| --- |
|  |

Hình: Code minh họa form chat box

Tính năng chat cho phép chat giữa hai người và chat với tất cả mọi người bằng cách tạo kết nối TCP theo mô hình client – server và thực hiện gửi và nhận dữ liệu giữa client và server.

# KIỂM THỬ

## Kiểm thử chức năng đăng kí

A picture containing text, human face, screenshot, child

Description automatically generated

Hình 5.1 Kiểm thử chức năng đăng ký

## Kiểm thử chức năng đăng nhập

A screenshot of a login page

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.2 Kiểm thử chức năng đăng nhập

## Kiểm thử chức năng trang đăng thông tin (Form Post)

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.3 Kiểm thử chức năng trang đăng thông tin cho nhận nuôi

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Hình 5.4 Kiểm thử chức năng trang đăng thông tin tìm pet bị mất

## Kiểm thử chức năng trang nhận nuôi thú cưng (Form Adopt)

A screenshot of a cat

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.5 Kiểm thử chức năng trang nhận nuôi thú cưng

## Kiểm thử chức năng trang tìm kiếm thú cưng (Form Find)

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Hình 5.6 Kiểm thử chức năng trang tìm kiếm thú cưng

## Kiểm thử chức năng cài đặt người dùng (Form setting)

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.7 Kiểm thử chức năng cài đặt người dùng

## Kiểm thử chức năng nhắn tin giữa 2 users

A screenshot of a chat

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.8 Kiểm thử chức năng nhắn tin hai người

## Kiểm thử chức năng nhắn tin với tất cả users

A screenshot of a chat

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.9 Kiểm thử chức năng nhắn tin với server (nhiều người)

## Kiểm thử chức năng quên mật khẩu

A computer screen shot of a cat

Description automatically generated with low confidence

Hình 5.10 Kiểm thử chức năng gửi mã OTP

A picture containing text, font, screenshot

Description automatically generated

Hình 5.11 Mã OTP được gửi đến email

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated with low confidence

Hình 5.12 Nhập mã OTP

A screenshot of a computer error

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.13 Đổi mật khẩu thành công

A screenshot of a login page

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.14 Đăng nhập với mật khẩu vừa đổi

## Kiểm thử về hiệu suất

Chạy ổn định: Ứng dụng Pet Care đã hoạt động chạy ổn định dưới tải công việc khác nhau. Thời gian phản hồi của hệ thống không tăng đáng kể khi có nhiều người dùng truy cập cùng một lúc. Tải CPU và tải mạng đều ổn định trong phạm vi chấp nhận được.

Ổn trên môi trường kết nối mạng: Ứng dụng Pet Care đã hoạt động tốt trên các môi trường mạng khác nhau. Tốc độ truyền dữ liệu và độ trễ mạng đáp ứng yêu cầu của người dùng. Kết nối mạng đủ ổn định để đảm bảo truy cập liên tục vào ứng dụng.

Xử lý dữ liệu tăng thêm: Ứng dụng Pet Care vẫn duy trì hiệu suất tốt khi có dữ liệu tăng thêm. Khả năng xử lý và phản hồi của hệ thống không bị ảnh hưởng đáng kể khi có số lượng lớn người dùng và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Sau quá trình phát triển, sản phẩm đã hoàn thiện các chức năng cơ bản được đề ra ban đầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần được lưu ý. Dữ liệu của ứng dụng được lưu trữ trên Firebase và sử dụng cơ sở dữ liệu non-SQL, do đó không thể thực hiện các truy vấn phức tạp. Thay vào đó, phải duyệt qua các đối tượng thông qua ID, gây giảm hiệu suất trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, sản phẩm vẫn có thể ứng dụng thực tế và phù hợp với các môi trường có nhu cầu cao về việc nhận nuôi và tìm kiếm thú cưng.

Trong quá trình thực hiện đồ án, chúng tôi đã áp dụng và ứng dụng kiến thức lập trình mạng đã học vào các chức năng của sản phẩm. Ví dụ, chúng tôi đã xây dựng tính năng chat qua mạng LAN, cho phép người dùng gửi tin nhắn và trao đổi thông tin. Chúng tôi cũng đã triển khai tính năng gửi email đến một người dùng, tạo sự tiện lợi trong việc thông báo và liên lạc.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã áp dụng Firebase làm nền tảng lưu trữ dữ liệu cho sản phẩm. Điều này giúp chúng tôi lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách linh hoạt và dễ dàng.

Thêm vào đó, chúng tôi đã sử dụng thư viện Guna2UI để thiết kế giao diện người dùng. Thư viện này cung cấp các thành phần giao diện thân thiện và tùy chỉnh, giúp tạo ra trải nghiệm sử dụng tốt cho người dùng.

Tổng kết, qua quá trình thực hiện đồ án, chúng tôi đã áp dụng thành công kiến thức lập trình mạng vào việc phát triển các chức năng trong sản phẩm. Sản phẩm có thể ứng dụng thực tế và đáp ứng nhu cầu của môi trường liên quan đến việc nhận nuôi và tìm kiếm thú cưng ở mức cơ bản.

## Hướng phát triển

Đề tài này mang trong mình tiềm năng phát triển để có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tế. Trong tương lai, chúng tôi đề xuất mở rộng ứng dụng bằng việc thêm vào các tính năng sau đây:

* **Công cụ quản lý sức khỏe thú cưng**: Tính năng này cho phép người dùng ghi chú và quản lý thông tin liên quan đến sức khỏe thú cưng như tiêm phòng, cân nặng, và các lịch trình chăm sóc. Người dùng có thể theo dõi và nhận thông báo nhắc nhở về các hoạt động quan trọng để đảm bảo sức khỏe tốt cho thú cưng của mình.
* **Công cụ tư vấn và hỗ trợ nhanh**: Tính năng này cung cấp hỗ trợ và tư vấn nhanh chóng cho người dùng. Người dùng có thể gửi câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ và nhận được phản hồi từ các chuyên gia hoặc cộng đồng người dùng khác. Điều này giúp người dùng có thêm thông tin hữu ích và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thú cưng của họ.
* **Công cụ tìm kiếm cơ sở thú y gần nhất**: Đây là một tính năng hữu ích cho phép người dùng tìm kiếm và xác định các cơ sở thú y gần nhất dựa trên vị trí địa lý của họ. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng tìm được các dịch vụ y tế chăm sóc thú cưng nhanh chóng và thuận tiện.

Với việc bổ sung những tính năng này, sản phẩm sẽ trở nên linh hoạt hơn và đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện hiệu suất và tính bảo mật của ứng dụng, đồng thời tối ưu hóa giao diện người dùng để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[System.Net.Sockets Namespace | Microsoft Learn](https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.sockets?view=net-7.0&redirectedfrom=MSDN)

[Kết nối C# với Firebase - Freetuts](https://freetuts.net/cach-ket-noi-c-winforms-voi-firebase-5552.html)

[Cách lấy dữ liệu từ Firebase về C# Winforms (freetuts.net)](https://freetuts.net/lay-du-lieu-tu-firebase-ve-c-sharp-5553.html)

[Cách Insert dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase (freetuts.net)](https://freetuts.net/insert-du-lieu-tu-c-sharp-len-firebase-5555.html)

[Cách Update dữ liệu từ C# Winforms lên Firebase (freetuts.net)](https://freetuts.net/update-du-lieu-tu-c-sharp-len-firebase-5556.html)

[System.Net.Mail Namespace | Microsoft Learn](https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.net.mail?view=netframework-4.8)

[NuGet Gallery | Guna.UI2.WinForms 2.0.4.4](https://www.nuget.org/packages/Guna.UI2.WinForms)

**PHỤ LỤC**

Phụ lục 1: Hình ảnh real-time database trên Firebase

* RegisterAndLogin

|  |
| --- |
| A screenshot of a computer  Description automatically generatedA screenshot of a computer  Description automatically generated with medium confidence |

* Posts

|  |
| --- |
| A screenshot of a computer  Description automatically generatedA screenshot of a computer  Description automatically generated |

Phụ lục 2: Đọc thêm

Timeline: [Timeline Đồ án môn học - Google Trang tính](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yU3woZbnjTx_Z1W_cle90FRB8dE2U00ZgRDuDavHmdo/edit?pli=1#gid=0)

Github: <https://github.com/Phuongnguyen2710/UI_PetCare>