[Lời Mở Đầu 3](#_Toc5211655)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ REACT NATIVE 4](#_Toc5211656)

[1.1. react native và lịch sử phát triển 4](#_Toc5211657)

[1.2. kiến trúc react native 5](#_Toc5211658)

[1.2.1. Native Code/Modules 5](#_Toc5211659)

[1.2.2. Javascript Jvm 5](#_Toc5211660)

[1.3. react native bridge 6](#_Toc5211661)

[1.4. luồng trong react native 7](#_Toc5211662)

[1.4.1. Main Thread (Native Queue) 7](#_Toc5211663)

[1.4.2. Javascript Thread (Js Queue) 7](#_Toc5211664)

[1.4.3. Custom Native Modules 7](#_Toc5211665)

[1.5. view manager 7](#_Toc5211666)

[1.6. vòng đời của react componet 8](#_Toc5211667)

[1.6.1. Contructor(Props) 8](#_Toc5211668)

[1.6.2. Componentwillmount() 9](#_Toc5211669)

[1.6.3. Render() 9](#_Toc5211670)

[1.6.4. Componentdidmount() 9](#_Toc5211671)

[1.6.5. Componentwillreceiveprops(Nextprops) 9](#_Toc5211672)

[1.6.6. Shouldcomponentupdate(Nextprops, Nextstate) 9](#_Toc5211673)

[1.6.7. Componentwillupdate(Nextprops, Nextstate) 10](#_Toc5211674)

[1.6.8. Componentdidupdate(Prevprops, Prevstate) 10](#_Toc5211675)

[1.6.9. Componentwillunmount() 10](#_Toc5211676)

[1.7. ưu nhược điểm của react native 10](#_Toc5211677)

[1.7.1. Ưu Điểm 10](#_Toc5211678)

[1.7.2. Nhược Điểm 11](#_Toc5211679)

[1.8. hướng dẫn cài đặt react native 11](#_Toc5211680)

[1.8.1. Cài Đặt Các Thành Phần Bắt Buộc Cho Môi Trường Phát Triển 11](#_Toc5211681)

[1.8.2. Trên Môi Trường Phát Triển Macos 12](#_Toc5211682)

[1.8.3. Máy Ảo Phát Triển Android 13](#_Toc5211683)

[1.8.4. Cài Đặt React Native Cli 16](#_Toc5211684)

[1.8.5. Cài Đặt Môi Trường Android 16](#_Toc5211685)

[1.9. cấu trúc thư mục react native 19](#_Toc5211686)

[CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ XEM LỊCH CÁ NHÂN TRÊN NỀN TẢNG IOS 22](#_Toc5211687)

[2.1. mục đích và ý nghĩa của ứng dụng hỗ trợ xem lịch học cá nhân 22](#_Toc5211688)

[2.2. mô tả bài toán 22](#_Toc5211689)

[2.3. phân tích, thiết kế 23](#_Toc5211690)

[2.3.1. Biểu Đồ Use Case 23](#_Toc5211691)

[2.3.2. Xây Dựng Kịch Bản Cho Use Case 25](#_Toc5211692)

[2.3.3. Biểu Đồ Trạng Thái 33](#_Toc5211693)

[2.3.4. Biểu Đồ Trình Tự 34](#_Toc5211694)

[2.3.5. Biểu Đồ Hoạt Động 36](#_Toc5211695)

[CHƯƠNG 3: CÀI DẶT ỨNG DỤNG VÀ CHẠY THỬ NGHIỆM 37](#_Toc5211696)

[3.1. cài đặt ứng dụng 37](#_Toc5211697)

[3.2. chạy thử ứng dụng 37](#_Toc5211698)

[3.2.1. Giao Diện Lấy Cập Nhập Lịch Học 37](#_Toc5211699)

[3.2.2. Giao Diện Xem Lịch Âm Lịch Và Dương Lịch 38](#_Toc5211700)

[3.2.3. Giao Diện Xem Lịch Theo Lịch Biểu 39](#_Toc5211701)

[3.2.4. Giao Diện Xem Thời Gian Ra Vào Lớp 40](#_Toc5211702)

[3.2.5. Giao Diện Chi Tiết Lịch Học 41](#_Toc5211703)

[3.2.6. Giao Diện Sửa Ghi Chú 42](#_Toc5211704)

[Kết Luận 43](#_Toc5211705)

[Nhận Xét Của Giáo Viên 44](#_Toc5211714)

[Tài Liệu Tham Khảo 45](#_Toc5211715)

LỜI MỞ ĐẦU

Em xin cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo trong bộ môn Kỹ Thuật Phầm Mềm và dưới sự hướng dẫn trưc tiếp của thầy: **TS. NGUYỄN VĂN NÚI** đã cung cấp cho em những thông tin cần thiết cùng với việc khảo sát, phân tích các yêu cầu thực tế, em đã xây dựng hoàn thành đề tài “*Tìm hiểu về React Native và xây dựng ứng dụng hỗ trợ xem lịch học cá nhân trên nền tảng IOS*”.

Qua một thời gian thiết kế và xây dựng đến nay nội dung của đề tài cơ bản đã hoàn thành. Mặc dù đã có sự cố gắng và được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô trong bộ môn Kỹ Thuật Phầm Mềm, nhưng do thời gian và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên em không tránh khỏi những thiếu sót và khuyết điểm.

Vì vậy em rất mong có được sự đóng góp của các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, cũng như ý kiến đóng góp của các bạn để chương trình của em được hoàn thiện hơn.

*Em xin chân thành cảm ơn!*

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ REACT NATIVE

* + 1. React native và lịch sử phát triển

Sự phát triển về CNTT ngày càng khủng khiếp. Những công nghệ mới đã và đang làm thay đổi thế giới một cách nhanh chóng. Từ lúc mới ra đời cho đến nay smartphone đã có những bước tiến mạnh mẽ vì vậy mà những công nghệ kèm theo cũng đòi hỏi những nhà phát triển phần mềm viết ra nhiều phần mềm hơn để có thể sử dụng được trên smartphone chứ không còn đơn thuần là những ứng dụng nhắn tin gọi điện thông thường.

Đồng thời giá smartphone đang ngày càng rẻ qua từng năm, vì các dòng smartphone giá rẻ đến từ các quốc gia phát triển và đông dân như Ấn Độ, Trung Quốc. Cùng với đó công nghệ sản xuất càng dần hoàn thiện hơn kéo giá smartphone xuống tới các tầng lớp phổ thông của xã hội. Từ đó smartphone trở thành một thiết bị có thể được sở hữu dễ dàng.

React Native là một framework do công ty công nghệ nổi tiếng Facebook phát triển nhằm mục đích giải quyết bài toán hiệu năng của Hybrid và bài toán chi phí khi mà phải viết nhiều loại ngôn ngữ native cho từng nền tảng di động. Chúng ta sẽ build được ứng dụng Native, và chúng ta cũng có thể build ứng dụng đó một cách đa nền tảng (multi-platform) chứ không phải là một “mobile web app”, không phải là “HTML5 app”, và cũng không phải là một “hybrid app” hay cũng không chỉ build trên iOS hay Android mà chúng ta build và chạy được cả hai hệ sinh thái luôn, sợ chưa!!! Một điểm hay của React Native nữa là giảm chi phí recompile của Native bằng cách sử dụng Hot-Loading tức là bạn không cần phải build lại ứng dụng từ đầu nên việc chỉnh sửa diễn ra rất nhanh chóng. Giúp cho lập trình viên có thể thấy được những chỉnh sửa của họ một cách nhanh chóng trực quan, không còn phải bỏ quá nhiều thời gian trong việc build và run ứng dụng nữa.

Và điểm lợi hại kế tiếp của React Native đó chính là chúng ta chỉ cần sử dụng JS để phát triển được một ứng dụng di động hoàn chỉnh và rồi còn cả kết hợp với code native như Swift, Java, v.v...

Ngày nay, React Native đang dần trở nên phổ biến. Hàng nghìn ứng dụng được tạo ra có dính dáng đến React native. Những ứng dụng lớn sử dụng React Native như Facebook, Instagram, Skype, Pinterest, Baidu Mobile, Uber và nhiều công ty khác cũng đã chọn React native để xây dựng ứng dụng của họ.

React Native mở ra cơ hội cơ hội việc làm rất nhiều cùng với cộng đồng hỗ trợ rất mạnh mẽ và đông đảo áp đảo so với những công cụ lập trình di động đa nền tảng khác hiện nay

Ứng dụng RN truy cập trực tiếp đến toàn bộ APIs của ngôn ngữ Native. Như vậy một ứng dụng được xây dựng bằng react native cho hiệu năng và cảm nhận tương tự như một ứng dụng native.

* + 1. Kiến trúc React Native
       1. Native Code/Modules

Đối với ios toàn bộ native code được viết bằng Objective C hoặc Swift, còn với Android sẽ được viết bằng Java. Nhưng để viết một ứng dụng React Native, chúng ta sẽ không bao giờ phải viết bằng native code của Android hay Ios.

* + - 1. Javascript JVM


Máy ảo JS sẽ chạy toàn bộ JS code của chúng ta. Trên các máy ảo Ios hay Android và trên các thiết bị React Native sử dụng JavaScriptCore. Các công cụ JavaScript hỗ trợ Safari. JavaScriptCore là một công cụ mã nguồn mở xây dựng cho Webkit. Với IOS, React Native sử dụng JavaScriptCore được cung cấp bởi nền tảng Ios, được giới thiệu lần đầu tiên trên ios 7.

Với Android React Native đóng gói JavaScriptCore cùng với ứng dụng. Do đó sẽ làm tăng kích thước của app.

Trong trường hợp sử dụng chế độ debug Chrome, code JavaScript sẽ chạy trên Chrome chứ không chạy trên thiết bị và giao tiếp với native code thông qua Websocket, sử dụng với V8 engine. Điều này cho phép chúng ta quan sát được nhiều thông tin hơn trên công cụ Chrome debugging như network requests, console logs, ...

* + 1. React Native Bridge

React native bridge là một cầu nối C++/Java giúp giao tiếp giữa luồng native và luồng Javascript. Một giao thức custom sẽ được sử dụng cho việc gửi các messages giữa 2 luồng



* + - Trong hầu hết các trường hợp, các lập trình viên sẽ viết toàn bộ ứng dụng React Native bằng JavaScript. Sau đó để chạy một ứng dụng như vậy, một câu lệnh cần được thực hiên thông qua CLI: react-native run-android hoặc react-native run-ios. Lúc này, React Native CLI sẽ sinh ra một node packager/bundler làm nhiệm vụ đóng gói JS code vào trong một file có tên main.bundle.js. Sau đó, mỗi lần ứng dụng React Native được khởi chạy, thành phần đầu tiên được nạp vào là ngõ vào của native. Native Thread tạo ra một máy ảo JS (JSVM) để chạy JS code đã được đóng gói. JS code đó là toàn bộ business logic của ứng dụng. Luồng Native từ đó sẽ gửi các messages thông qua RN bridge để khởi chạy một ứng dụng JS. Luồng Javascript được sinh ra bắt đầu gửi các lệnh, yêu cầu tới luồng native thông qua RN Bridge. Các lệnh bao gồm các view sẽ được nạp vào, các thông tin nhận từ phần cứng, ... Ví dụ, nếu luồng JS muốn một view và text được khởi tạo nó sẽ gửi yêu cầu vào trong một message và gửi nó qua Native thread để render chúng.
    - Native thread sẽ thực hiện các hoạt động và gửi lại kết quả cho JS để đảm bảo các yêu cầu đã được thực hiện chính xác.
    1. Luồng trong React Native
       1. Main thread (Native Queue)

Đây là luồng chính được sinh ra đầu tiên để khởi chạy ứng dụng. Nó được nạp vào ứng dụng và khởi chạy JS thread để thực thi các đoạn mã Javascript. Luồng native cũng sẽ lắng nghe các sự UI như ‘press’, ‘touch’... Các sự kiện này được chuyển tới luồng JS qua RN Bridge. Mỗi lần Javascript nạp, luồng JS gửi thông tin những thứ cần thiết để hiện lên màn hình. Những thông tin này được sử dụng bởi shadow node thread để tính toán các bố cục. The shadow thread đơn giản giống như một công cụ toán học đưa ra các quyết định cuối cùng cách tính toán vị trí của view. Các lệnh này sau đó được truyền trả lại cho main thread để hiển thị view lên giao diện.

* + - 1. Javascript thread (JS Queue)

Đây là hàng đợi luồng được chạy bởi main bundled JS thread đã nói ở bên trên. Luồng này chạy tất cả các business logic, ... code được viết bằng React Native.


* + - 1. Custom Native Modules

Phần luồng được sinh ra bởi Reat Native, chúng ta có thể sinh ra các luồng trên custom native modules do chúng ta xây dụng để tăng hiệu năng của ứng dụng. Ví dụ: Animations được xử lý trong React Native bằng một luồng native riêng biệt thực hiện các các việc từ luồng JS.

* + 1. View Manager
* View Manager là một native module giúp ánh xạ JSX Views tới Native views. Ví dụ:



* Khi chúng ta viết <Text />, Text View Manager sẽ thực thi new TextView(getContext()) trong trường hợp là Android View Managers là một class đơn giản kế thừa ViewManager trong Android và là một subclasses của RTCViewManager trong IOS
  + 1. Vòng đời của React Componet



* + - 1. Contructor(props)
* Được gọi khi một thể hiện của component được tạo ra.
* Có thể dùng để khởi tạo state cho component.
* Cũng có thể dùng để "bind" các hàm của component.
* Nếu phải cài đặt hàm này thì phải khai báo 1 tham số props cho nó và phải gọi super(props) đầu tiên.
* Nếu không làm gì thì không phải cài đặt hàm này.
  + - 1. componentWillMount()
* Được gọi trước khi render().
* Dùng để đăng ký các sự kiện toàn cục.
* Dựa vào các props để tính toán và set lại state
  + - 1. render()
* Hàm này bắt buộc phải có trong component().
* Trả về 1 đối tượng JSX (có thể lồng các đối tượng với nhau nhưng phải có 1 đối tượng gói tất cả các đối tượng lại) để hiển thị hoặc null / false nếu không muốn hiển thị gì.
* Không được gọi setState() trong hàm này (cũng như trong các hàm mà hàm này gọi đến), bởi khi gọi setState() thì hàm render sẽ được gọi => gây ra lặp vô hạn.
  + - 1. componentDidMount()
* Ngay sau khi hàm render được gọi đến lần đầu tiên chạy xong thì hàm này sẽ được chạy.
* Thường dùng để fetch dữ liệu từ server và sau đó setState để render dữ liệu ra.
* Đến đây thì các phần tử đã được sinh ra rồi, và có thể tương tác với DOM bằng JS trong hàm này.
  + - 1. componentWillReceiveProps(nextProps)
* Hàm này được chạy khi mà props của component đã được sinh ra có sự thay đổi.
* Phải gọi setState() nếu muốn render lại.
  + - 1. shouldComponentUpdate(nextProps, nextState)
* Được gọi trước render.
* Trả về true / false. Nếu false thì sẽ không render lại. Mặc định là true.
  + - 1. componentWillUpdate(nextProps, nextState)
* Được gọi ngay sau shouldComponentUpdate() nếu hàm này trả về true.
* Không gọi setState() trong hàm này bởi hàm này là để chuẩn bị update cho đối tượng chứ không phải tạo ra 1 update mới, sẽ tạo ra lặp vô hạn.
* Hàm render sẽ được gọi ngay sau hàm này.
  + - 1. componentDidUpdate(prevProps, prevState)
* Được gọi ngay sau render() từ lần render thứ 2 trở đi.
* Đây cũng là 1 cơ hội để thao tác với các phần tử DOM bằng JS.
  + - 1. componentWillUnmount()
* Được gọi khi 1 component được loại bỏ khỏi DOM.
* Thực hiện các thao tác dọn dẹp như huỷ các timer, loại bỏ các phần tử thừa, ...
  + 1. Ưu nhược điểm của React Native
       1. Ưu điểm
* Dễ dàng học nếu đã biết về javascripts
* Hot reloading! Không cần tốn thời gian để recompiling. thông thường dev khi test các thay đổi mỗi lần code được viết. Để thực hiện được, app cần phải được tổng hợp lại và và cài đặt hoặc trong 1 simulator hoặc 1 thiết bị thật sự. Với React Native, phần lớn thời gian, bạn không cần phải tổng hợp lại app mỗi lần có thay đổi. Bạn chỉ cần làm mới app trong simulator, emulator hoặc thiết bi. Thậm chí còn có 1 tính năng là Live Reload để tự động refresh app mỗi lần phát hiện 1 thay đổi trong code.
* Chạy được đa nền tảng khi Bạn không cần biết Objective-C, Swift hay Java. Với Javascript và JSX, bạn có thể xây dựng một ứng dụng hoạt động đa hệ điều hành rất tốt
* Một cộng đồng hỗ trợ rất lớn
* Nhiều năm trở lại đây, React Native đang trở lên rất phổ biến, nhiều nhà lập trình đang đóng góp để làm React Native tốt hơn mỗi ngày. Đặc biệt là nó được chống lưng bởi tập đoàn Facebook.
* React Native Github repro là một nguồn mở và có hàng nghìn cộng tác viên hoạt động rất năng nổ.
* Stack Overflow là một địa chỉ nơi mà có nhiều tài liệu và câu hỏi đã được trả lời về React Native.
* Cộng đồng rất lớn và đang dần phát triển hơn nữa. Nhiều vấn đề đã và đang được giải quyết và bạn sẽ không cần phải tốn thời gian để nghiên cứu lại trong suốt quá trình phát triển của bản thân.
* Hiệu năng tương đối ổn định.
* Tiết kiệm tiền.
* Team phát triển nhỏ.
* Tiết kiệm tiền.
* Team phát triển nhỏ.
* Ứng dụng tin cậy và ổn định.
* Trải nghiệm người dùng tốt hơn là hybrid app.
  + - 1. Nhược điểm
* Vẫn đòi hỏi native code.
* Hiệu năng sẽ thấp hơn với app thuần native code.
* Bảo mật không cao do dựa trên JS.
* Quản lý bộ nhớ.
* Khả năng tùy biến cũng không thực sự tốt đối với một vài module
  + 1. Hướng dẫn cài đặt React Native
       1. Cài đặt các thành phần bắt buộc cho môi trường phát triển
* Môi trường phát triển MacOS
  + Máy ảo phát triển iOS
  + Máy ảo phát triển Android
* Môi trường phát triển Windows
  + Máy ảo phát triển iOS (Hiện tại không hỗ trợ)
  + Máy ảo phát triển Android
* Môi trường phát triển Linux
  + Máy ảo phát triển iOS (Hiện tại không hỗ trợ)
  + Máy ảo phát triển Android
    - 1. Trên môi trường phát triển Macos

Để chạy ứng dụng trên iOS bạn cần phải cài đặt Node.js, Watchman, giao diện dòng lệnh React Native, và Xcode

Node, Watchman

Chạy các dòng lệnh dưới đây trong Terminal sau khi đã cài đặt Homebrew:

“brew install node”

“brew install watchman”

* + - React Native CLI

Node.js đã cung cấp npm, và chúng ta sẽ sử dụng nó để cài đặt giao diện dòng lệnh cho React Native. Chạy lệnh sau ở cửa sổ Terminal:


“npm install -g react-native-cli”

* + - Xcode

cài đặt Xcode thông qua Mac App Store. Việc cài đặt Xcode sẽ đồng thời cài đặt máy ảo iOS và tất cả những công cụ cần thiết để bạn có thể build ứng dụng iOS.

* + - Kiểm tra việc cài đặt React Native

Sử dụng giao diện dòng lệnh React Native đẻ tạo ra một project mới của React Native ví dụ như AwesomeProject sau đó chạy lệnh react-native run-ios bên trong thư mục project mới được tạo.




Bạn sẽ nhìn thấy ứng dụng mới của bạn được chạy trên máy ảo iOS. Câu lệnh react-native run-ios là cách để chạy ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể chạy ứng dụng này trong Xcode

* + - 1. Máy ảo phát triển Android


Để chạy ứng dụng trên Android bạn cần phải cài đặt Node.js, Watchman, giao diện dòng lệnh React Native, và Android Studio.

React Native yêu cầu một phiên bản bộ công cụ phát triển Java SE (JDK), cũng như Python 2. Cả hai đều có thể được cài đặt bằng Chocolatey

* + - Chocolatey
* Cài với Command Prompt(cmd):
* Để mở cmd bạn ấn phím windows trên bàn phím, và tìm kiếm với từ khóa cmd




* Tiếp theo bạn chọn “Run as adminstrator”:




* Tiếp theo, bạn sao chép lệnh sau và dán vào cmd:


“@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin" ”



* Bạn ấn enter và đợi cài Chocolatey



* Nếu cmd của bạn hiện như hình vậy là đã tải và cài đặt xong. Để kiểm tra xem đã thành công chưa bạn gõ lệnh “choco” nếu hiển thị như hình bên dưới là thành công:




* Nếu bạn cài với PowerShell, bạn coppy lệnh sau và dán vào PowerShell:

“Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force; iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))”


* Sau khi đã cài Chocolatey xong bắt đầu cài Node, Python2, JDK. Sử dụng lệnh:

“choco install -y nodejs.install python2 jdk8”


* và bắt đầu tiến hành cài đặt (chạy cmd hoặc PowerShell bằng quyền admin):



* Như vậy là đã cài đặt thành công jdk, node js, python2.
  + - 1. cài đặt React Native CLI
* Chạy lệnh CMD sau để cài đặt React Native CLI: “npm install -g react-native-cli” trên cmd hoặc powerShell với quyền admin





* + - 1. Cài đặt môi trường android
* Truy cập trang web: <https://developer.android.com/studio/index.html>, để tải android studio sau khi tải xong bạn tiến hành cài đặt





* Cài đặt biến môi trường ANDROID\_HOME

Để React Native build app bạn phải chỉ định chỗ bạn cài Android Sdk ở đâu. Bạn làm theo hướng dẫn sau









Ở dòng variable value bạn điền đường dẫn sdk mặc định thường là:


“c:\Users\YOUR\_USERNAME\AppData\Local\Android\Sdk”

Hoặc bạn có thể tìm thấy đường dẫn sdk thông qua android studio, vào mục setting -> Android SDK




* + - Kiểm tra việc cài đặt React Native

Sử dụng giao diện dòng lệnh React Native đẻ tạo ra một project mới của React Native ví dụ như AwesomeProject sau đó chạy lệnh react-native run-ios bên trong thư mục project mới được tạo.



Nếu như các cài đặt của bạn là đúng đắn, bạn sẽ nhìn thấy ứng dụng của bạn chạy trên máy ảo Android nhanh chóng. Câu lệnh react-native run-android là một cách để chạy ứng dụng của bạn. Bạn cũng có thể chạy ứng dụng này từ Android Studio

* + 1. Cấu trúc thư mục React Native



Cấu trúc thư mục của react native

* Thư mục Android

Nơi chứ code native android các thông tin về ứng dụng trên Android, bạn có thể chạy project trên android bằng thư mục này

* Thư mục IOS


Nơi chứ code native IOS, các thông tin về ứng dụng trên IOS, bạn có thể chạy trên xcode bằng thư mục này

* Thư mục node\_modules

Đây là thư mục chứa các thư viện của react native, các thư viện cơ bản khi bạn mới tạo hay các thư viện bạn tải về và thêm vào project đều được nằm ở đây. Các thư viện có thể được code bằng ngôn ngữ javascripts hay là các cầu nối giữa react native và các modules bên native


* File App.js

Đây là file được chạy sau khi chạy file index.js khi bạn mới khởi tạo ứng dụng




* File index.js

Là file được chạy đầu tiên khi ứng dụng khởi chạy, dây là nơi đăng ký ứng dụng và xác định file nào xẽ được chạy tiếp theo



* Package.json

Đây là file khai báo các thư viện được sử dụng trong project, các thông tin về react native, cũng như các thông tin về ứng dụng



CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ XEM LỊCH CÁ NHÂN TRÊN NỀN TẢNG IOS

* + 1. Mục đích và ý nghĩa của ứng dụng hỗ trợ xem lịch học cá nhân

Thời sinh viên lịch học cá nhân là thứ rất quan trọng đối với sinh viên, từ yêu cầu thiết yếu đó em đã có ý tưởng xây dựng ứng dụng hỗ trợ lịch học cá nhân. Ứng dụng được thực hiện dựa trên hai mục đích sau:

* Thứ nhất là nghiên cứu công nghệ lập trình lập trình ứng dụng với React native
* Thứ hai là phát triển ứng dụng có tính thực tiễn cao, có khả năng triển khai vào thực tế, giúp mọi người dùng có nhu cầu quản lý lịch cá nhân có thể thao tác dễ dàng, tiện lợi và ổn định

Trong quá trình thực hiện bài thực tập chuyên ngành “Tìm hiểu về React Native và xây dựng ứng dụng hỗ trợ xem lịch học cá nhân trên nền tảng IOS” em vẫn còn thiếu kinh nghiệm, vì vậy không thể tránh khỏi những sai sót, nhầm lẫn trong bài, mong cô giáo và các bạn đưa ra ý kiến để giúp em rút ra bài học để làm dự án sau tốt hơn.

* + 1. Mô tả bài toán

Khi người dùng bắt đầu sử dụng ứng dụng , người dùng cần tải thời khoá biểu cá nhân tại trang web đăng ký tín chỉ , chọn và tải thời khoá biểu dưới dạng “Hiển thị theo thứ học”.

Người dùng tải lên thời khoá biểu dưới dạng thứ học tại trang web <http://tkb.sinhvien.xyz/upload.php>, lịch học xẽ được lưu lại trên hệ thống

Khi sử dụng người dùng mới sử dụng chỉ cần nhập mã sinh viên của mình trên ứng dụng và có thể xem lịch học cá nhân dưới dạng tuần hoặc dạng tháng , các lần sau ứng dụng đã tự động lưu lại lịch học cá nhân của người dùng nên không cần nhập mã sinh viên để lấy lịc học, trừ trường hợp người dùng thay đổi lịch học thì chỉ cần vào form thêm lịch học và nhập mã sinh viên


Người dùng có thể thêm ghi chú ở các ngày trên lịch, người dùng chỉ cần nhập tiêu đề ghi chú hoặc nội dung ghi chú và ấn lưu là có thể thực hiện ghi chú thành công. Người dùng có thể sửa ghi chú, hoặc xóa ghi chú khi cần thiết

Ngoài ra người dùng có thể xem được thời gian ra vào lớp của ở chế độ có kết nối mạng internet hoặc không có kết nối mạng internet

Ứng dụng dễ dàng sử dụng, tiện lợi và tính ổn định cao


* + 1. Phân tích, thiết kế
       1. Biểu đồ use case

Biểu đồ use case tổng quát




*H2.1: Biểu đồ uc tổng quát*

Biểu đồ UC quản lý lịch học cá nhân




*H2.2: Biểu đồ uc quản lý lịch học cá nhân*

Biểu đồ UC Quản lý ghi chú




*H2.3: Biểu đồ uc quản lý ghi chú*

Biểu đồ UC xem lịch thời gian ra vào lớp



*H2.4: Biểu đồ uc xem thời gian ra vào lớp*

Biểu đồ UC xem lịch



*H2.4: Biểu đồ uc xem lịch*

* + - 1. Xây dựng kịch bản cho use case

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng thêm lịch học cá nhân

|  |  |
| --- | --- |
| Tên use case | Cập nhập lịch học cá nhân |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện |  |
| Đảm bảo thành công | Lấy được lịch học cá nhân |
| Kích hoạt | Người dùng ấn lấy lịch học |

|  |
| --- |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng vào form lấy lịch học 2. Người dùng nhập mã sinh viên 3. Người dùng ấn nút “Lấy lịch học” 4. Hệ thống gửi mã sinh viên đến web sevices để kiểm tra 5. Web sevices trả về lịch học cho ứng dụng 6. Ứng dụng chuyển người dùng về form xem lịch cá nhân và hiển thị lịch học |
| Ngoại lệ:   * 1. Người dùng không nhập mã “Yêu cầu nhập mã sinh viên”   2.2 Người dùng nhập mã sinh viên không tồn tại trong hệ thống, hệ thống yêu cầu: “Mã sinh viên chưa tồn tại trên hệ thống yêu cầu kiểm tra lại” |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xóa lịch học cá nhân

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | xóa lịch học cá nhân |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện | Đã lấy lịch học cá nhân thành công |
| Thành công | Hiển thị thông báo xóa thành công |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào nút “xóa lịch học” |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào nút xóa lịch học 2. Hệ thống thống báo “bạn có muốn xóa lịch học cá nhân hay không?” 3. Người dùng chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống xóa lịch học cá nhân thành công | |
| Ngoại lệ  2a: Người dùng chọn “Hủy” | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xem lịch học cá nhân theo lịch biểu

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | xóa lịch học cá nhân |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện | Đã lấy lịch học cá nhân thành công |
| Thành công | Hiển thị lịch học cá nhân và ghi chú theo tháng |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào icon hiển thị lịch học theo tuần |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào icon hiển thị lịch học theo tuần 2. Hệ thống thống hiển thị lịch học cá nhân và ghi chú dưới dạng tuần | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xem lịch học cá nhân theo tháng

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | xem lịch học cá nhân theo tháng |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện | Đã lấy lịch học cá nhân thành công |
| Thành công | Hiển thị lịch học cá nhân và ghi chú theo tháng |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào icon hiển thị lịch học theo tháng |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào icon hiển thị lịch học theo tháng 2. Hệ thống thống hiển thị lịch học cá nhân và ghi chú dưới dạng theo tháng | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng Thêm ghi chú

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Thêm ghi chú |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện |  |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào icon lưu |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào icon thêm ghi chú 2. Form thêm ghi chú được hiển thị 3. Người dùng nhập nội dung ghi chú và tiêu đề ghi chú 4. Người dùng ấn icon lưu   Hệ thống thông báo thành công và chuyển về màn hình lịch | |
| Ngoại lệ:  2a: Người dùng bỏ trống cả hai trường nội dung và tiêu đề ghi chú. Hệ thống yêu cầu nhập ít nhất 1 trong hai trường | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng sửa ghi chú

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Sửa ghi chú |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện |  |
| Thành công | Hiển thị thông báo thêm ghi chú thành công |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào icon sửa |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào icon sửa ghi chú 2. Người dùng nhập nội dung ghi chú và tiêu đề ghi chú cần sửa 3. Người dùng ấn icon sửa 4. Hệ thống thông báo thành công và chuyển về màn hình lịch | |
| Ngoại lệ:  2a: Người dùng bỏ trống cả hai trường nội dung và tiêu đề ghi chú. Hệ thống yêu cầu nhập ít nhất 1 trong hai trường | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xóa ghi chú

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | xóa ghi chú |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện | Ghi chú muốn xóa tồn tại |
| Thành công | Hiển thị thông báo xóa thành công và chuyển về màn hình chính |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào nút “xóa lịch học” |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào icon xóa ghi chú 2. Hệ thống thống báo “bạn có muốn xóa ghi chú hay không?” 3. Người dùng chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống xóa lịch ghi chú thành công | |
| Ngoại lệ  3a: Người dùng chọn “Hủy” | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xem thời gian ra vào lớp online

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | xem thời gian ra vào lớp online |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện | 1. Đã lấy lịch học cá nhân thành công  2. Điện thoại có kết nối tới mạng internet |
| Thành công | Hiển thị thời gian ra vào lớp |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào xem lịch học cá nhân |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào xem lịch học cá nhân 2. Hiển thị lịch học cá nhân | |
| Ngoại lệ:  1. Điện thoại không có kết nối tới internet | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xem thời gian ra vào lớp offline

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | xem thời gian ra vào lớp online |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện | 1. Đã lấy lịch học cá nhân thành công  2. Điện thoại có kết nối tới mạng internet |
| Thành công | Hiển thị thời gian ra vào lớp |
| Kích hoạt | Người dùng ấn vào xem lịch học cá nhân |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng ấn vào xem lịch học cá nhân 2. Hiển thị lịch học cá nhân | |
| Ngoại lệ:  1. Điện thoại không có kết nối tới internet | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xem lịch âm lịch


|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Xem lịch âm lịch |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện |  |
| Thành công | Hiển thị lịch âm lịch |
| Kích hoạt | Người dùng mở ứng dụng |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng mở ứng dụng 2. Hiển thị lịch âm lịch | |

Biểu diễn kịch bản cho UC chức năng xem lịch dương lịch

|  |  |
| --- | --- |
| Tên Use Case | Xem lịch dương lịch |
| Tác nhân chính | Người dùng |
| Tiền điều kiện |  |
| Thành công | Hiển thị lịch dương lịch |
| Kích hoạt | Người dùng mở ứng dụng |
| Chuỗi sự kiện chính:   1. Người dùng mở ứng dụng 2. Hiển thị lịch âm dương | |


* + - 1. Biểu đồ trạng thái

Cập nhập lịch học cá nhân




*H2.1: Biểu đồ trạng thái chức năng lấy lịch học*


Thêm ghi chú



Sửa ghi chú




Chức năng xóa




* + - 1. Biểu đồ trình tự


Chức năng thêm lịch học



Chức năng thêm ghi chú




Chức năng sửa ghi chú




* + - 1. Biểu đồ hoạt động

Thêm lịch học



Thêm ghi chú




CHƯƠNG 3: CÀI DẶT ỨNG DỤNG VÀ CHẠY THỬ NGHIỆM

* + 1. Cài đặt ứng dụng

Yêu cầu phần mềm:

* Hệ điều hành: IOS 9 trở lên
  + 1. Chạy thử ứng dụng
       1. Giao diện lấy cập nhập lịch học



*H3.1: Hình ảnh giao diện cập nhập lịch học*

Đây là giao diện lấy lịch học cá nhân người dùng sẽ sử dụng mã sinh viên để lấy lịch học (khi đã upload file lịch học lên website). Người dùng chưa rõ các bước có thể ấn vào “tại đây” trên màn hình lấy lịch học để xem video hướng dẫn


* + - 1. Giao diện xem lịch âm lịch và dương lịch



*H3.2: Hình ảnh giao diện cập nhập lịch âm lịch và dương lịch*

Đây là giao diện xem lịch âm lịch hoặc dương lịch, cũng có thể xem lịch học cá nhân và ghi chú nhanh tại đây, người dùng có thể ấn vào icon đổi kiểu xem lịch ở góc bên phải trên


* + - 1. Giao diện xem lịch theo lịch biểu



*H3.3: Hình ảnh giao diện xem lịch học theo lịch biểu*

Đây là giao diện xem lịch học theo tuần, người dùng có thể xem lịch học cá nhân hoặc xem ghi chú tại đây

* + - 1. Giao diện xem thời gian ra vào lớp



*H3.4: Hình ảnh giao diện thời gian ra vào lớp*

Đây là giao diện xem thời gian ra vào lớp, tại đây người dùng có thể xem lịch mùa đông và mùa hè, theo trường học tương ứng của bạn


* + - 1. Giao diện chi tiết lịch học



*H3.5: Hình ảnh giao diện xem chi tiết lịch theo ngày*

Đây là giao diện xem chi tiết lịch học khi xem lịch học dưới dạng theo tháng, ở đây người dùng có thể thêm ghi chú vào ngày hiện tại, có thể ấn vào ghi chú để sửa ghi chú hoặc xóa ghi chú

* + - 1. Giao diện sửa ghi chú



*H3.6: Hình ảnh giao diện sửa ghi chú*

Ở giao diện này người dùng có thể sửa ghi chú và ấn nút lưu lại để thực hiện sửa ghi chú. Người dùng cũng có thể xóa ghi chú tại bằng cái ấn vào biểu tượng thủng rác ở góc trên bên phải

KẾT LUẬN

Thành công

* Có thêm hiểu biết về react native, giao tiếp với web services
* Qua quá trình làm thực tập chuyên ngành, củng cố được kiến thức về quy trình làm phần mềm
* Củng cố kiến thức về: React native, javascripts, PHP
* Rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những lần làm sai.
* Những điều trên chính là nền tảng kiến thức giúp em về sau thực hiện những bài tập lớn tốt hơn.
  + 1. Khó khăn
* Do còn thiết kinh nghiệm và một số kiến thức còn chưa được tốt vì thế mà trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Cộng đồng StackOverFlow (https://stackoverflow.com)

[2] Trang web WIKIPERDIA (https://vi.wikipedia.org)

[3] Trang web W3SCHOOL (https://www.w3schools.com)

[4] Trang web reactnavigation ([https://reactnavigation.org](https://reactnavigation.org/))

[5] Trang web react-native (<https://facebook.github.io/react-native/>)

[6] Trang web techtalk ([https://techtalk.vn](https://techtalk.vn/)/)

[7] Trang web fullstackstation (<https://fullstackstation.com/>)

[8] Trang web redux (<https://redux.js.org/basics/usage-with-react>)

[9] Thư viện react-native-calendars (<https://github.com/wix/react-native-calendars>)

[10] Trang web viblo (<https://viblo.asia/>)