**Mục lục**

[Danh sách các thành viên và phân công công việc. 3](#_bookmark0)

[Chương 1. Mở đầu và mô tả hệ thống 4](#_bookmark1)

* 1. [Giới thiệu website 4](#_bookmark2)
  2. [Phân tích yêu cầu hệ thống 4](#_bookmark3)
  3. [Thiết kế tổng quan hệ thống 4](#_bookmark4)
  4. [Thiết kế chi tiết hệ thống 6](#_bookmark5)
     1. [Sơ đồ khối các chức năng hệ thống 6](#_bookmark6)
     2. [Biểu đồ lớp – class diagram 8](#_bookmark7)
     3. [Sơ đồ thực thể quan hệ ERD 12](#_bookmark8)
     4. [Lược đồ quan hệ 14](#_bookmark9)
  5. [Đặc tả Usecase. 15](#_bookmark10)
     1. [Quản lý tài khoản. 15](#_bookmark11)
     2. [Quản lý phòng. 16](#_bookmark12)
     3. [Quản lý đặt phòng. 17](#_bookmark13)
     4. [Xem báo cáo. 18](#_bookmark14)

[Chương 2. Các giao diện. 19](#_bookmark15)

* 1. [Giao diện Home. 19](#_bookmark16)
  2. [Đăng ký. 21](#_bookmark17)
  3. [Thêm phòng. 22](#_bookmark18)
  4. [Chỉnh sửa phòng. 23](#_bookmark19)
  5. [Danh sách phòng 23](#_bookmark20)
  6. [Thông tin phòng 24](#_bookmark21)
  7. [Đặt phòng. 25](#_bookmark22)
  8. [Danh sách đặt phòng. 26](#_bookmark23)
  9. [Quản lý tài khoản. 27](#_bookmark24)
  10. [Xem báo cáo. 27](#_bookmark25)

[Chương 3. Kết luận, hạn chế 28](#_bookmark26)

* 1. [Kết luận. 28](#_bookmark27)
  2. [Hạn chế 28](#_bookmark28)

# Danh sách các thành viên và phân công công việc.

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Công việc |
| Nguyễn Huy Quang – B20DCAT144 | * Phân chia công việc * Thiết kế modul “Quản lý phòng” * Thiết kế modul “Quản lý đặt phòng” * Viết báo cáo |
|  | * Thiết kế modul “Quản lý tài khoản” * Bổ sung css |
|  | * Thiết kế modul “Xem báo cáo” * Viết báo cáo |

# Chương 1. Mở đầu và mô tả hệ thống

**Website quản lý đặt phòng khách sạn**

## Giới thiệu website

Trước sự phát triển như vũ bão của CNTT cùng cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc đặt phòng khách sạn không chỉ là thực hiện tại chỗ mà còn có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Và website quản lý đặt phòng khách sạn đã trở thành một lựa chọn thông minh và tiện lợi cho việc quản lý khách sạn

Với sự hỗ trợ của java và spring framework cùng cơ sở dữ liệu mysql, website cung cấp cho khách hàng những trải nghiệm đặt phòng tiện lợi và nhanh chóng.

Khách hàng có thể dễ dàng xem xét, so sánh và đặt phòng khách sạn yêu thích từ bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.

Bài tập lớn nhóm 8 đảm nhiệm về chủ đề xây dựng trang web quản lý đặt phòng khách sạn. Hệ thống sử dụng framework Spring của Java và cơ sở dữ liệu MySQL.

Spring Framework nhằm giúp cho việc phát triển ứng dụng Java trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu các công việc lặp lại, tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu các lỗi phát sinh trong quá trình phát triển ứng dụng.

## Phân tích yêu cầu hệ thống.

Dự án là một trang web quản lý đặt phòng khách sạn, nó cung cấp một danh sách các phòng khác nhau có sẵn cho người dùng đặt phòng theo hình thức online. Mỗi người dùng sẽ có thể xem danh sách phòng bao gồm các mô tả để lựa chọn xem có phù hợp không. Hệ thống được triển khai bằng Spring framework của Java.

## Thiết kế tổng quan hệ thống


Website được xây dựng với mô hình Spring MVC. Website được xây dựng bằng HTML và framework Spring và database MySQL.

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một mô hình thiết kế phần mềm được sử dụng rộng rãi trong phát triển ứng dụng web. Nó tách biệt các thành phần

khác nhau của ứng dụng và định nghĩa vai trò riêng cho chúng, giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng dễ dàng hơn.

Java Spring là một framework phát triển ứng dụng web phổ biến trong cộng đồng phát triển Java. Nó cung cấp một cách tiếp cận dựa trên mô hình MVC cho phát triển ứng dụng web.

Trong Java Spring, Model đại diện cho các lớp đối tượng và dữ liệu trong ứng dụng, View là phần giao diện người dùng và Controller là phần điều khiển hoạt động của ứng dụng.



*Hình 1.1. Mô hình MVC.*


Các thành phần trong mô hình MVC của Java Spring hoạt động như sau:

* + - Model: Đây là nơi chứa dữ liệu và các phương thức để truy xuất và cập nhật dữ liệu. Model được định nghĩa bởi các lớp đối tượng trong ứng dụng. Spring cung cấp các công cụ hỗ trợ để truy xuất dữ liệu từ các nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu, tệp tin hoặc web service.
    - View: Đây là phần giao diện người dùng, nơi hiển thị dữ liệu cho người dùng. Spring hỗ trợ nhiều công nghệ view khác nhau như JSP, Thymeleaf hoặc AngularJS.
    - Controller: Đây là nơi điều khiển hoạt động của ứng dụng. Nó xử lý các yêu cầu từ người dùng và truy xuất và cập nhật dữ liệu trong Model. Sau đó, nó chuyển dữ liệu sang View để hiển thị kết quả cho người dùng. Spring cung cấp các công cụ hỗ trợ để xử lý các yêu cầu từ người dùng và định tuyến chúng đến các Controller tương ứng.

Tổng quan, Java Spring MVC giúp cho phát triển ứng dụng web trở nên dễ dàng hơn với việc phân tách logic của ứng dụng vào các thành phần riêng biệt, giúp cho việc phát triển, bảo trì và mở rộng ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.


## Thiết kế chi tiết hệ thống

### Sơ đồ khối các chức năng hệ thống

* + - 1. Về phía Admin: Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, có thể xem danh sách các tài khoản của hệ thống, khóa tài khoản, xóa tài khoản, đổi vai trò giữa quản lý và khách hàng


*Hình 1.2. Sơ đồ khối phía admin.*

* + - 1. Về phía Client: Khách hàng có thể xem danh sách các phòng, đặt phòng, hủy đặt phòng, xem danh sách đặt phòng, thanh toán



*Hình 1.3. Sơ đồ khối phía Client.*


* + - 1. Về phía Manager: Quản lý đăng nhập vào hệ thống, có thể quản lý phòng (xem chi tiết phòng, thêm, sửa, xóa thông tin phòng, hủy đặt phòng), xem thống kê đặt phòng




*Hình 1.4. Sơ đồ khối phía manager.*

### Biểu đồ lớp – class diagram

* + - 1. Về phía Admin: Gồm 2 class: User, Account Class diagram:



*Hình 1.5. Biểu đồ lớp phía admin*

* + - 1. Về phía Client: Gồm 5 class: User, Client, Booking, Room, Account Class diagram:

*Hình 1.6. Biểu đồ lớp phía client.*

Mô tả chi tiết các thuộc tính:

Bảng 1.1. Bảng thể hiện các thuộc tính của class User

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tên | Mô tả |
| Class | User | Thể hiện thông tin người dùng hệ thống |
| Thuộc tính | id | Thể hiện mã người dùng, mã này hệ thống tự tạo |
| fullname | Thể hiện tên đầy đủ của người dùng |
| id\_card | Mã số cccd của người dùng |
| phone\_number | Số điện thoại của người dùng |
| email | Địa chỉ email của người dùng |
| address | Địa chỉ của người dùng |
| role | Vai trò của người dùng |
| note | Ghi chú nếu có |
| registered\_at | Thời gian tạo người dùng |

Bảng 1.2. Bảng thể hiện các thuộc tính của class Client

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tên | Mô tả |
| Class | Client | Thể hiện thông tin khách hàng |
| Thuộc tính | id | Thể hiện mã khách hàng, mã này hệ thống tự tạo |
| fullname | Thể hiện tên đầy đủ của khách hàng |
| id\_card | Mã số cccd của khách hàng |
| phone\_number | Số điện thoại của khách hàng |
| email | Địa chỉ email của khách hàng |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | address | Địa chỉ của khách hàng |
| bank\_account | Tài khoản ngân hàng của khách hàng |
| note | Ghi chú nếu có |
| user\_id | Mã người dùng của khách hàng |

Bảng 1.3. Bảng thể hiện các thuộc tính của class Booking

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tên | Mô tả |
| Class | Booking | Thể hiện thông tin đặt phòng của khách hàng trên hệ thống |
| Thuộc tính | id | Thể hiện mã đặt phòng, được hệ thống tự tạo |
| checkin | Thể hiện ngày nhận phòng |
| checkout | Ngày trả phòng |
| total\_price | Tổng tiền |
| is\_receive | Thể hiện trạng thái đã nhận phòng hay chưa |
| is\_paid | Thể hiện trạng thái khách đã thanh toán chưa |
| is\_cancelled | Thể hiện trạng thái đơn đặt phòng đã bị hủy hay chưa |
| note | Ghi chú về đơn đặt phòng |
| room\_id | Mã phòng của đơn |
| client\_id | Mã khách hàng đặt đơn |

Bảng 1.4. Bảng thể hiện các thuộc tính của class Room


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tên | Mô tả |
| Class | Room | Thể hiện thông tin của phòng |
| Thuộc | id | Mã của phòng |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tính | name | Tên phòng |
| type | Loại phòng |
| price | Giá của phòng |
| image | Ảnh phòng |
| description | Mô tả |

Bảng 1.5. Bảng thể hiện các thuộc tính của Account

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tên | Mô tả |
| Class | Account | Thể hiện thông tin tài khoản của người dùng hệ thống |
| Thuộc tính | id | Mã của tài khoản |
| username | Tên đăng nhập của người dùng |
| password | Mật khẩu đăng nhập của người dùng |
| active | Thể hiện trạng thái hoạt động của tài khoản |
| roles | Thể hiện vai trò của tài khoản |
| create\_at | Thời gian tài khoản được tạo |
| user\_id | Mã của người dùng |


* + - 1. Về phía Manager: gồm 4 class: User, Account, Room, Booking Class diagram:



*Hình 1.7. Biểu đồ lớp phía manager.*


### Sơ đồ thực thể quan hệ ERD

1. Về phía Admin
   * Mỗi Admin có thể thay đổi nhiều tài khoản: khóa tài khoản, xóa tài khoản, đổi vai trò giữa khách hàng và quản lý
   * Mỗi Admin là 1 User có role (vai trò) là Admin. User còn có các thuộc tính khác là tên đầy đủ, địa chỉ, ghi chú, mã người dùng, thời gian tạo người dùng, địa chỉ email, số cccd, số điện thoại




*Hình 1.8. Sơ đồ thực thể phía admin.*

1. Về phía Client



*Hình 1.9 Sơ đồ thực thể phía client.*


1. Về phía Manager



*Hình 1.10. Sơ đồ thực thể phía manager.*


### Lược đồ quan hệ

1. Về phía Admin




*Hình 1.11. Lược đồ quan hệ phía admin.*

1. Về phía Client



*Hình 1.12. Lược đồ quan hệ phía client.*

1. Về phía Manager



*Hình 1.13. Lược đồ quan hệ phía manager.*

## Đặc tả Usecase.

### Quản lý tài khoản.

|  |
| --- |
| Tên use case: Quản lý tài khoản |
| Actor: Quản trị viên |
| Mô tả: Các bước quản trị viên quản lý tài khoản |
| Điều kiện: Đã đăng nhập vào hệ thống |
| * Tại giao diện Home, Quản trị viên nhấn vào “Quản lý tài khoản”   =>hiển thị giao diện Danh sách tài khoản   * Tại giao diện này, ở mỗi tài khoản muốn thay đổi, quản trị viên có thể:   + Nhấn “ Khóa” để khóa tài khoản người dùng => khóa thành công. Nhấn “Khôi phục” để bỏ khóa tài khoản => khôi phục thành công  + Nhấn “Đổi vai trò quản lý-khách” để đổi lại vai trò của tài khoản từ quản lý sang khách hoặc từ khách sang quản lý => đổi |

|  |
| --- |
| thành công  + Nhấn “Xóa tài khoản” => xóa tài khoản thành công |

*Bảng 1.1. Đặc tả usecase “Quản lý tài khoản”.*

### Quản lý phòng.

1. Thêm phòng

|  |
| --- |
| Tên use case: Thêm phòng |
| Actor: Quản lý |
| Mô tả: Các bước thêm phòng |
| Điều kiện: Đã đăng nhập vào hệ thống |
| * Tại giao diện Home, Quản lý nhấn vào “Quản lý phòng” =>hiển thị giao diện Danh sách phòng * Quản lý nhấn vào “Thêm phòng” =>hiển thị giao diện Thêm phòng * Quản lý nhập tên phòng, tick chọn loại phòng, nhập giá phòng, nhập chi tiết phòng và nhập hình ảnh. Sau đó nhấn “Xác nhận” => Thêm phòng thành công |

*Bảng 1.2. Đặc tả usecase “Thêm phòng”.*

1. Sửa phòng

|  |
| --- |
| Tên use case: Sửa phòng |
| Actor: Quản lý |
| Mô tả: Các bước sửa phòng |
| Điều kiện: Đã đăng nhập vào hệ thống |
| * Tại giao diện Home, Quản lý nhấn vào “Quản lý phòng” =>hiển thị giao diện Danh sách phòng * Quản lý nhấn vào “Chi tiết” phòng muốn sửa=>hiển thị giao diện Thông tin phòng kèm tên phòng * Quản lý chọn “Chỉnh sửa” => hiển thị giao diện Chỉnh sửa thông tin phòng kèm tên phòng * Quản lý tick chọn loại phòng, nhập giá phòng, nhập chi tiết phòng và nhập hình ảnh. Sau đó nhấn “Xác nhận” => Sửa phòng thành công |

*Bảng 1.3. Đặc tả usecase “Sửa phòng”.*

1. Xóa phòng

|  |
| --- |
| Tên use case: Xóa phòng |
| Actor: Quản lý |
| Mô tả: Các bước xóa phòng |
| Điều kiện: Đã đăng nhập vào hệ thống và phòng muốn xóa không được đặt |
| * Tại giao diện Home, Quản lý nhấn vào “Quản lý phòng” =>hiển thị giao diện Danh sách phòng * Quản lý nhấn vào “Chi tiết” phòng muốn sửa=>hiển thị giao diện Thông tin phòng kèm tên phòng * Quản lý chọn “Xóa phòng: <tên phòng>” => Xóa phòng thành công |

*Bảng 1.4. Đặc tả usecase “Xoá phòng”.*

### Quản lý đặt phòng.

1. Đặt phòng.

|  |
| --- |
| Tên usecase: Đặt phòng |
| Actor: Khách hàng đã đăng ký với hệ thống |
| Mô tả: Các bước đặt phòng. |
| Điều kiện: Đã đăng nhập |
| * Tại giao diện Home, khách hàng nhấn nút “Xem danh sách các phòng”   => Hiển thị giao diện danh sách phòng.   * Tại đây người dùng xem thông tin các phòng rồi nhấn đặt phòng, hoặc xem chi tiết phòng => Hiển thị giao diện thông tin chi tiết phòng rồi nhấn đặt phòng.   => Hiển thị giao diện đặt phòng.   * Khách hàng chọn ngày bắt đầu, ngày kết thúc rồi xác nhận.   => Đặt phòng thành công. |

*Bảng 1.5. Đặc tả usecase “Đặt phòng”.*

1. Huỷ phòng bởi khách hàng.

|  |
| --- |
| Tên usecase: Huỷ phòng bởi khách hàng |
| Actor: Khách hàng đã đăng ký với hệ thống |
| Mô tả: Các bước huỷ phòng. |
| Điều kiện: Đã đăng nhập và đã đặt phòng. |
| * Tại giao diện Home, khách hàng nhấn nút “Xem danh sách đặt phòng”   => Hiển thị giao diện danh sách đặt phòng đối với mỗi người dùng.   * Tại đây người dùng nhấn vào nút huỷ đặt phòng.   => Huỷ phòng thành công. |

*Bảng 1.6. Đặc tả usecase “Huỷ phòng bởi khách hàng”.*

1. Huỷ phòng bởi quản lý.

|  |
| --- |
| Tên usecase: Đặt phòng |
| Actor: Quản lý |
| Mô tả: Các bước huỷ phòng. |
| Điều kiện: Đã đăng nhập và khách hàng đã đặt phòng. |
| * Tại giao diện Home, quản lý nhấn nút “Quản lý phòng”   => Hiển thị giao diện danh sách phòng.   * Quản lý chọn nút “Yêu cầu đặt phòng” cho phòng muốn huỷ đặt phòng.   => Hiển thị giao diện danh sách đặt phòng theo mỗi phòng   * Tại đây quản lý nhấn vào nút huỷ đặt phòng cho khách hàng muốn huỷ.   => Huỷ phòng thành công. |

*Bảng 1.7. Đặc tả usecase “Huỷ phòng bởi quản lý”.*

### Xem báo cáo.

|  |
| --- |
| Tên usecase: Xem báo cáo |
| Actor: Quản lý |
| Mô tả: Các bước xem báo cáo |
| Điều kiện: Đã đăng nhập và khách hàng đã đặt phòng. |
| - Tại giao diện Home, khách hàng nhấn nút “Xem, báo cáo”  => Hiển thị giao diện xem báo cáo. |

|  |
| --- |
| - Quản lý nhập ngày bắt đầu và ngày kết thúc sau đó nhấn “Thống kê”  => Hiển thị bảng đặt phòng được lọc theo ngày tháng trên và tổng doanh thu trong thời gian này. |


*Bảng 1.8. Đặc tả usecase “Xem thống kê”.*

# Chương 2. Các giao diện.

## Giao diện Home.

* + - Đây là giao diện bắt đầu khi chương trình được chạy lên.
    - Người dùng chọn chức năng tương ứng với vai trò.

*Hình 2.1. Giao diện Home chưa đăng nhập*

*.*


*Hình 2.2. Giao diện Home của quản lý.*

* + - Quản lý có thể nhấn quản lý phòng hoặc xem thống kê hoặc xem thông tin tài khoản.




*Hình 2.3. Giao diện Home của khách hàng.*

* + - Khách hàng có thể xem danh sách đặt phòng cũng như là danh sách phòng mà mình đã đặt.
    - Ngoài ra khách hàng có thể xem thông tin tài khoản của mình



*Hình 2.4. Giao diện Home của Admin.*


* + - Quản trị viên có thể nhấn quản lý tài khoản để quản lý thông tin các tài khoản.
    - Ngoài ra còn có thể xem thông tin tài khoản của mình.
  1. Đăng nhập.



*Hình 2.5. Giao diện đăng nhập.*


* + - Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu rồi nhấn nút đăng nhập để đăng nhập.
    - Nếu chưa có tài khoản thì nhấn đăng ký để tạo tài khoản mới với vai trò khách hàng.

## Đăng ký.



*Hình 2.6. Giao diện đăng ký thông tin khách hàng.*


* + - Người dùng nhập các thông tin rồi nhấn vào nút đăng ký để chuyển tới giao diện tạo thông tin người dùng mới.



*Hình 2.7. Giao diện đăng ký người dùng.*

* + - Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng ký tài khoản mới.


## Thêm phòng.



*Hình 2.8. Giao diện thêm phòng.*

* + - Chỉ quản lý mới có thể dùng chức năng này.
    - Quản lý nhập các trường thông tin của phòng để thêm phòng vào hệ thống.


## Chỉnh sửa phòng.



*Hình 2.9. Giao diện chỉnh sửa phòng.*


* + - Chỉ quản lý mới có thể xem giao diện này.
    - Quản lý nhập lại thông tin vào phòng rồi lưu lại vào hệ thống.

## Danh sách phòng.



*Hình 2.10. Giao diện danh sách phòng cho khách hàng.*


* + - Khách hàng có thể xem thông tin các phòng.
    - Khách hàng có thể nhấn đặt phòng để xem chuyển tới giao diện đặt phòng.



*Hình 2.11. Giao diện danh sách phòng cho quản lý.*


* + - Quản lý có thể xem thông tin các phòng.
    - Quản lý có thể thêm phòng, hoặc xem danh sách yêu cầu đặt phòng cho mỗi phòng.

## Thông tin phòng.



*Hình 2.12. Giao diện thông tin chi tiết phòng cho khách hàng.*


* + - Khách hàng có thể xem cụ thể hơn thông tin mỗi phòng
    - Khách hàng cũng có thể nhấn đặt phòng để chuyển đến giao diện đặt phòng.



*Hình 2.13. Giao diện thông tin chi tiết phòng cho quản lý.*

* + - Quản lý có thể xem thông tin phòng, chỉnh sửa lại, hoặc xóa phòng.


## Đặt phòng.




*Hình 2.14. Giao diện đặt phòng.*

* + - Khách hàng nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ghi chú(nếu có) để xác nhận đặt phòng.

## Danh sách đặt phòng.




*Hình 2.15. Giao diện danh sách đặt phòng cho mỗi khách hàng.*

* + - Hiển thị các yêu cầu đặt phòng của mỗi khách hàng.
    - Khách hàng có thể huỷ đặt phòng.

*Hình 2.16. Giao diện danh sách đặt phòng cho mỗi phòng.*

* + - Quản lý mới xem giao diện này.
    - Quản lý có thể huỷ đặt phòng theo yêu cầu khách hàng.


## Quản lý tài khoản.



*Hình 2.17. Giao diện danh sách tài khoản.*

* + - Quản trị có thể khoá, thay đổi vai trò hoặc xoá tài khoản.

## Xem báo cáo.



*Hình 2.18. Giao diện xem báo cáo.*

* + - Quản lý mới có thể xem giao diện này.
    - Nhập ngày bắt đầu, ngày kết thúc để lọc ra danh sách đặt phòng và tính tổng doanh thu trong thời gian nhập.

# Chương 3. Kết luận, hạn chế.

## Kết luận.

Spring là một trong những framework phổ biến nhất để phát triển các ứng dụng web trên nền tảng Java. Nó được thiết kế để cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và hiệu quả cho việc xây dựng các ứng dụng web và dịch vụ web.

Spring là một trong những framework tốt nhất để lựa chọn. Nó có nhiều tính năng hữu ích để giúp phát triển ứng dụng web, bao gồm cả quản lý session, xử lý các yêu cầu HTTP, bảo mật, quản lý nghiệp vụ, và quản lý các đối tượng trong ứng dụng.

Spring hỗ trợ xây dựng các tính năng và giải pháp hữu ích như thực hiện các truy vấn đến cơ sở dữ liệu, xử lý các tác vụ bất đồng bộ, tạo và quản lý các API RESTful, tương tác với các dịch vụ web khác, và triển khai các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau.

Dự án là một trang web quản lý khách sạn, cung cấp danh sách các phòng khác nhau có sẵn cho người dùng đặt phòng theo hình thức online. Dự án sử dụng framework Spring của Java và cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý dữ liệu sản phẩm và đơn hàng của khách hàng.

Dự án có 3 giao diện: một dành cho Client, hai dành cho Admin, ba dành cho quản lý.

Bên phía Client, khách hàng có thể lựa chọn xem phòng và đặt phòng cũng như huỷ phòng.

Bên phía Admin, có thể chỉnh sửa thông tin các tài khoản.

Bên phía Quản lý, có thể thêm, sửa, xóa phòng, huỷ đặt phòng và xem báo cáo.

## Hạn chế.

Do thời gian nghiên cứu còn hạn chế nên việc nghiên cứu các vấn đề còn chưa đầy đủ.

Kiến thức thực tế và kiến thức lập trình còn hạn chế nên tính chuyên nghiệp của chương trình chưa cao, bắt lỗi chưa kỹ ở một số chỗ và một số tính năng chưa được tối ưu.

Chương trình chưa thực sự đầy đủ các tính năng như mong muốn.

Slide:

**Tài liệu tham khảo**

+ Session1\_Spring Basic.pptx

+ Session2\_Spring Data JDBC.pptx

+ Session3\_Sping Data JPA.pptx Tìm hiểu về Spring JPA:

+ <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>

+ <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/3.1.0-RC1/reference/html/>