BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**HỌC PHẦN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG**

**TÊN ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ SINH VIÊN**

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên sinh viên: | **Nguyễn Trung Đức** |
| Mã sinh viên: | **21012397** |
| Ngành học: | **Công nghệ thông tin** |
| Khóa: | **K15** |
| Tên lớp: | **KHMT** |

***Hà Nội,Tháng 10 Năm 2023***

**MỤC LỤC**

[**I.** **LỜI MỞ ĐẦU** 3](#_Toc148903322)

[1. Lý do chọn đề tài 3](#_Toc148903323)

[2. Mục tiêu nghiên cứu 3](#_Toc148903324)

[3. Phạm vi nghiên cứu 3](#_Toc148903325)

[**II.** **NỘI DUNG** 5](#_Toc148903326)

[**CHƯƠNG 1. Cơ Sở Lý Thuyết** 5](#_Toc148903327)

[1.1. MySQL 5](#_Toc148903328)

[1.2. Ngôn ngữ Java 6](#_Toc148903329)

[**CHƯƠNG 2. Phân Tích Và Thiết Kế** 7](#_Toc148903330)

[1. Phân tích 7](#_Toc148903331)

[2. Thiết kế 9](#_Toc148903332)

[**III.** **KẾT LUẬN** 32](#_Toc148903333)

# **LỜI MỞ ĐẦU**

1. Lý do chọn đề tài

Trong một thế giới ngày càng số hóa và liên quan đến công nghệ thông tin, việc quản lý thông tin trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điểm số và thông tin liên quan đến học tập luôn luôn là một phần quan trọng của cuộc sống học tập. Chúng ta cần một cách hiệu quả để ghi, theo dõi, và quản lý thông tin điểm số của học sinh hoặc sinh viên. Đây là lý do chúng tôi quyết định phát triển một ứng dụng sử dụng lập trình hướng đối tượng để quản lý điểm số.

1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của dự án này là phát triển một ứng dụng quản lý điểm số đơn giản và mạnh mẽ, dựa trên lập trình hướng đối tượng. Ứng dụng sẽ cho phép người dùng thêm, sửa, xóa thông tin điểm số của học sinh hoặc sinh viên. Chúng ta cũng sẽ xây dựng một giao diện đồ họa để làm cho việc quản lý điểm số trở nên dễ dàng và thú vị.

1. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu sinh viên theo hệ thống tín chỉ, trong đó quản lý thông tin sinh viên theo ngành, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, tên cha mẹ sinh viên, thông tin về điểm các môn để đưa ra gpa của sinh viên đó .

**BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TỪ VIẾT TẮT** | **VIẾT ĐẦY ĐỦ** |
| 1 | lb | jLabel |
| 2 | bt | jButton |
| 3 | tf | jTextField |
| 4 | pf | jPasswordField |
| 5 | tb | jTable |
| 6 | dc | jDateChooser |
| 7 | cb | jComboBox |
| 8 | pl | jPanel |

1. **NỘI DUNG**

## **CHƯƠNG 1. Cơ Sở Lý Thuyết**

* 1. MySQL

Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mạnh mẽ và phổ biến. Dưới đây là một số tính linh hoạt của MySQL:

**Hỗ trợ nhiều loại dữ liệu:** MySQL hỗ trợ nhiều loại dữ liệu bao gồm số nguyên, số thực, chuỗi, ngày tháng, và nhiều loại dữ liệu đặc biệt khác. Bạn có thể tạo bảng với các trường có kiểu dữ liệu tùy chỉnh.

**Ngôn ngữ truy vấn SQL mạnh mẽ:** MySQL hỗ trợ SQL, là ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ cho các thao tác truy xuất, cập nhật, thêm, và xóa dữ liệu.

**Hỗ trợ giao dịch:** MySQL hỗ trợ giao dịch, cho phép bạn thực hiện nhiều câu lệnh SQL trong một giao dịch và bảo đảm tính nhất quán và an toàn cho dữ liệu.

**Đa nền tảng:** MySQL hỗ trợ nhiều hệ điều hành và môi trường, cho phép bạn chạy trên nhiều nền tảng khác nhau.

**Tính linh hoạt về lựa chọn lưu trữ:** MySQL cho phép bạn chọn lựa chế độ lưu trữ dựa trên nhu cầu của bạn. Có nhiều lựa chọn lưu trữ như InnoDB, MyISAM, Memory, và nhiều lựa chọn khác.

**Thư viện mở rộng:** Cộng đồng MySQL phát triển nhiều thư viện mở rộng để bổ sung chức năng cho MySQL, ví dụ như JSON, GIS, và nhiều tính năng mở rộng khác.

**Hỗ trợ các phiên bản mới của SQL**: MySQL liên tục cải thiện và cập nhật để hỗ trợ các phiên bản mới của SQL và các tính năng nâng cao.

**Khả năng chia dữ liệu và sao lưu**: MySQL hỗ trợ các tính năng chia dữ liệu (sharding) và sao lưu dự phòng, giúp tăng hiệu suất và đảm bảo an toàn dữ liệu.

**Tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình**: MySQL có nhiều giao tiếp và thư viện kết nối cho nhiều ngôn ngữ lập trình, bao gồm Java, PHP, Python, Ruby, và nhiều ngôn ngữ khác.

**Sự phát triển liên tục**: MySQL là một dự án mã nguồn mở và có cộng đồng lớn, nên nó liên tục được cải thiện và phát triển với các phiên bản mới và bản vá bảo mật.

Tính linh hoạt của MySQL cho phép bạn sử dụng nó trong nhiều ứng dụng và tình huống khác nhau, từ ứng dụng web đơn giản đến hệ thống doanh nghiệp phức tạp.

* 1. Ngôn ngữ Java

**Máy ảo Java (JVM – Java Virtual Machine)**

Tất cả các chương trình muốn thực thị được thì phải được biên dịch ra mã máy. Mã máy của từng kiến trúc CPU của mỗi máy tính là khác nhau (tập lệnh mã máy của CPU Intel, CPU Solarix, CPU Macintosh… là khác nhau), vì vậy trước đây là một trương chình sau khi được biên dịch xong thì có thể chạy được trên một kiến trúc CPU cụ thể nào đó

Chương trình thực thi được trên Windows được biên dịch dưới dạng file có đuôi ‘.exe’ còn trên Linux thì được biên dịch dưới dạng file có đuôi là ‘.elf’ vì vậy trước đây chạy trương trình trên Windows muốn chạy được trên Linux cũng như các hệ điều hành khác thì ta phải chỉnh sửa và biên dịch lại.

Ngôn ngữ lập trình Java ra đời nhờ vào máy ảo Java mà khó khăn nêu trên đã được khắc phục. Một trương chình viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sẽ được biện dịch ra mã của máy ảo java(mã java bytecode). Sau đó máy ảo Java chị trách nhiệm chuyển mã java bytecode thành mã máy tương ứng.

Sun Microsystem chịu trách nhiệm phát triển các máy ảo java chạt trên hệ điều hành trên các kiến trúc CPU khác nhau.

**Thông dịch**

Java là một ngôn ngữ lập trình vừa được biên dịch và thông dịch. Chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Java có đuôi “.java” đầu tiên được biên dịch thành tập tin có đuôi “.class” và sau đó được trình thông dịch thông dich thành mã máy.

**Độc lập nền**

Một chương trình viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy trên nhiều máy tính có hệ điều hành khác nhau (Windows, Unix, Linux…) với điều kiện ở đó có cài đặt máy ảo java (Java Virtual Machine)

**Hướng đối tượng**

Hướng đối tượng trong Java tương tự như C++ nhưng java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn. Tất cả mọi thức đề cập đến trong Java đều liên quan đến các đối tượng được định nghĩa trước, thậm chí chính một chương trình viết bằng Java (đó là main) cũng phải đặt bên trong một lớp. Hướng đối tượng trong Java không có tính đa kế thừa (multi inheritance) như trong C++ mà thay vào đó Java đưa ra khái niệm interface để hỗ trợ đa kế thừa

**Đa nhiệm – đa luồng**

Java hỗ trợ lập trình đa nhiệm , đa luồng cho phép nhiều tiếnh trình, tiểu tiến trình có thể chạy song song cùng một thời điểm và tương tác với nhau.

## **CHƯƠNG 2. Phân Tích Và Thiết Kế**

1. Phân tích

Xác định các lớp của bài toán:

Ở phần tạo các class cho bài toán, tôi không tạo các lớp của các đối tượng với ngôn ngữ Java mà tôi tạo các lớp này trong MySQL để dễ cho việc truy xuất và quản lý dữ liệu.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

* 1. admin

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| 1 | id | int (primary key) | số thứ tự |
| 2 | username | varchar(45) | tên đăng nhập |
| 3 | password | varchar(45) | mật khẩu |

* 1. student

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| 1 | id | int (primary key) | số thứ tự |
| 2 | name | varchar(120) | tên sinh viên |
| 3 | date\_of\_birth | date | ngày tháng năm sinh |
| 4 | gender | varchar(10) | giới tính |
| 5 | email | varchar(100) | email |
| 6 | phone | varchar(12) | số điện thoại |
| 7 | farther\_name | varchar(150) | họ tên bố |
| 8 | mother\_name | varchar(150) | họ tên mẹ |
| 9 | address1 | text | địa chỉ sinh sống 1 |
| 10 | address2 | text | địa chỉ sinh sống 2 |
| 11 | imge\_path | varchar(200) | ảnh |

* 1. course


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| 1 | id | int (primary key) | số thứ tự |
| 2 | student\_id | int ( | mã số sinh viên |
| 3 | course1 | vachar(200) | Môn học 1 |
| 4 | course2 | vachar(200) | Môn học 2 |
| 5 | course3 | vachar(200) | Môn học 3 |
| 6 | course4 | vachar(200) | Môn học 4 |
| 7 | course5 | vachar(200) | Môn học 5 |

* 1. score

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| 1 | id | int (primary key) | Số thứ tự |
| 2 | student\_id | int ( | Mã số sinh viên |
| 3 | semester | int | Mã giảng viên |
| 4 | course1 | vachar(200) | Môn học 1 |
| 5 | score1 | double | Điểm môn 1 |
| 6 | course2 | vachar(200) | Môn học 2 |
| 7 | score2 | double | Điểm môn 2 |
| 8 | course3 | vachar(200) | Môn học 3 |
| 9 | score3 | double | Điểm môn 3 |
| 10 | course4 | vachar(200) | Môn học 4 |
| 11 | score4 | double | Điểm môn 4 |
| 12 | course5 | vachar(200) | Môn học 5 |
| 13 | score5 | double | Điểm môn 5 |
| 14 | average | double | Điểm trung bình |

1. Thiết kế
   1. Login
      1. Tổng quan

Phần mềm có login gồm:username và password, người dùng phải đăng nhập đúng username và password với vào được hệ thống.



Người dùng có thể thể kiểm tra lại mật khẩu của mình bằng các kích và biểu tượng hình con mắt để xem mật khẩu.


* + 1. Code Login

Sau khi ta phân tích ở trên dựa theo dữ kiện đó để thực hiện chúng dưới code. Chúng ta phân tích càng rõ ràng chi tiết vậy thì khi thực hiện viết mã ít bị lỗi hơn.


Code:



Chúng ta đang quản lý sinh viên vây ta cần tạo một database có tên “student\_management” trong mysql để lưa trữ dữ liệu. Database này sẽ các bảng về “admin”, “student”, “course”, “score”. Phần này ta đang cần tạo một bảng dữ liệu để lưu thông tin đăng nhập lên ta chắn chắn phải bảng “admin”




Sau khi ta đã code song với với mysql bây giờ ta sang bên app Netsbean để làm giao diện cho phần này




Đầu tiên ta cần phải tạo package ‘login’ và ‘db’

Để kết nối được với mysql bạn cần phải có code kết nối từ netsbean. Dữ liệu ta đang được lưu trên mysql việc kết lối này giúp ta truy xuất được dữ liệu từ mysql về để sử dụng. Đoạn mã kết nối như sau



Với ‘username, password’ bạn lên xem ‘username, password’ của bạn trong mysql là gì để kết nối cho chính xác. Nếu bạn dùng mysql thường thì cổng mặc định là 3306

Chú ý: muốn kết nối được bạn cần phải tải thêm thư viện để kết nối. Thư viện kết nối “mysql-connector-j-8.1.0.jar’



Trong packge ‘login’ đó ta new mới một JFrame From đặt tên là ‘Login’ để thiết kế dao diện đăng nhập như trên và môt class mã hoá có tên ‘Vigenere’.




Trường thông tin được sử dụng như sau:


“LOGIN, Username, Password, icon” : jLabel

Dữ liệu được lấy từ hình chữ nhật bên cạnh phải của Username, Password là: jTextField


“Login, Cancel”: jButton



Ta sẽ bắt điều kiện khi dữ không nhập thông tin sẽ thông báo cho người dùng họ nhập thông tin vào để đăng nhập nếu dữ liệu không trống thì trả về True còn ngược lại False.



Với trường pfPassword khi người dùng kích vào hình con mắt tôi sẽ xét như sau:




khi ấn biểu tượng hình con mắt thì mật khẩu hiện ra cho người dùng xem lại và nhấp chuột lại thì mật khẩu được che dâu đi bởi ký tự ‘\*’.

Sau đó để đăng nhập được người dùng phải có đăng nhập đúng tài khoản mật khẩu. Ta sử dụng java để kết nối với mysql để trích xuất dữ liệu và so sánh với dữ liệu người dùng nhập nếu đúng thì sẽ đưa người dùng vào giao diện home còn không thì người dùng không vào được. Người dùng có thể xem lại mất khẩu của mình bằng kích chuột vào biểu tượng hình con mắt.




Để tránh việc bị mất thông tin mật khẩu và tải khoản cần phải được mã hoá ở trong trong này tôi dung mã hoá “Vigenere” có nhiều loại mã hoá hay hơn có thể sử dụng nhưu RSA, MD5…

Mã hoá




Giải mã



* 1. Home
     1. Tổng quan


Ở dao diện đầu tiên là thông tin chung vì mặc để là Student lên khi đăng nhập thành công sẽ hiện ra dao diện của Student .



Muốn chuyển đến các giao diện khác người dùng có thể kích chọn vào:


* + - 1. Student

Khi chọn giao diện người dùng có thể nhập thông tin của sinh viên, khi nhâp sai người dùng có thể chỉnh sửa lại, lưu, thêm, xoá thông qua giao diện




* + - 1. Course

Khi được chọn vào giao điện sẽ hiện ra các khoá học để cho người dùng đăng ký thông qua giao diện



* + - 1. Score


Khi được lựa chọn sẽ hiện ra các khoá họ đã đăng ký và người dùng có thể nhập điểm cho các môn đã đăng ký, nếu nhập sai có thể kích chọn vào sinh viên trên bảng và chỉnh sửa lại thông tin sinh viên đó thông qua giao diện.



* + - 1. Marks Sheet

Phần dao diện còn lại này để tìm kiếm sinh viên dựa trên id của họ


giao diện cho tao thấy rõ nhất về điểm trung bình của sinh viên thông qua giao diện.



* + 1. Code Home


Việc đầu tiên ta vẫn cần phải tạo một packge mới có tên là “student\_manager” và “home”.

Trong packge ‘student\_manager’ tạo 4 class “Student, “Course”, “Score”, “Marks Sheet”.




Packge này là nơi để ta truy xuất và dư trữ thông tin của sinh viền từ Java với MySQL. Code ở trong pakge này giúp cho ta nhanh chóng truy xuất, sửa đổi, bổ sung thông tin của sinh viên khi ta lưa chọn các button trong packge “home”

Sang bên MySQL ta cần phải tạo thêm các bảng dữ liệu “student”, “course”, “score” để lưu trữ thôngvtin này, các bảng này được liên kết với nhau như hình vẽ




Trong packge “home” được thiết kế như hình dưới



Ta tạo đầu tiên là jTablePanel nhằm mục đích để lưu trữu các JPanel các JPanel này là nơi để thiết kế ‘Student’, ‘Course’, ‘Score’, ‘Marks Sheet’.


Phần JFrame cài đặt Events -> Window -> WindowOpened



mục đích là tạo hiệu ứng chuyển đổi độ mờ của theo từng giai đoạn và tạm dừng mỗi giai đoạn để hiện thị hiệu ứng trước đó.


plHome cài đặt Events -> Mouse -> mousePressed





Khi người dùng nhấn chuột, đoạn mã này sẽ lấy điểm x và y của nút bấm và gán chúng vào các biến xx và xy. Sau đó, bạn có thể sử dụng giá trị này để thực hiện các công cụ hành động, ví dụ như vẽ một hình ảnh tại điểm này hoặc xử lý các đặc biệt tương tác liên quan đến vị trí mà người dùng nhấn chuột.

Events -> MouseMotion -> mouseDragged




Đoạn mã trong sự kiện mouseDragged được sử dụng để thực hiện việc di chuyển cửa sổ hoặc thành phần giao diện người dùng (UI) dựa trên sự di chuyển của chuột. Cửa sổ hoặc thành phần sẽ được di chuyển đến vị trí mới. Điều này tạo ra hiệu ứng kéo thả (drag and drop) khi người dùng di chuyển chuột và cửa sổ hoặc thành phần được di chuyển theo đó.

* + - 1. Stundent

Trong plStudent ta tạo ra thêm hai JPanel mới và được đặt tên là ‘plStudentInforamtionL’ và ‘plStudentInforamtionR’




Các trường thông tin trong plStudentInforamtionL nơi nhập thông tin của sinh viên được thiết kế như sau



Đối với ‘tfStudentID’ được cài đặt không thể thay đổi dữ liệu được ID của sinh viên khi được thêm sinh viên mới vào sẽ tự động tăng lên.


tfStudentID -> propreties -> không tích chọn edittable

JDateChooser không có trong app netsbean, muốn sử dụng được phải tải thư viện này về và thêm chúng vào sử dụng. Gói thư viện cần tải là ‘jcalendar-1.4’




‘**dcStudentDate**’ khi nhập dữ liệu năm sinh của sinh viên ở Date Of Birth sẽ được định dạng “yyyy-MM-dd”

**‘tfStudentPhone’** khi người dụng nhập ký tự không phải là chữ số thì sẽ không nhập được và thông báo cho người dùng phải nhập số. Cài đặt như sau Events -> Key -> keyType




‘tfStudentEmail’ nếu người dùng nhập email không đúng thì thông tin sinh viên sẽ không được thêm vào, thông báo lỗi sẽ được hiện ra.


‘image’ ở đây ta cho người dùng nhập ảnh của mình,đường dẫn của ảnh sẽ được lưa lại. Khi người dùng không nhập ảnh thì sẽ thông báo cho người dùng là không có ảnh




Đối với **plStudentInforamtionR** được thiết kế như sau



***btStudentLogout*** được thiết kế như sau:


****

Khi người dùng chon logout sẽ hiện thông báo để chắc chăn răng lựa chọn




nếu lựa chon là Yes thì sẽ thoát khỏi giao diện ngược lại người dụng có thể chọn “No” hoặc “x” để không thoát khỏi.

Phần này là phần giao diện để người dùng quyết định lưu thông tin hay sửa đổi, bổ sung, tìm kiếm… thông qua các button.




Trong bảng “tbStudent” tôi sẽ cài đặt Event -> Mouse -> mouseClicked. Mục đích làm như vậy là khi chọn vào một sinh viên nào đó thí thông tin sinh viên sẽ được hiện ra bên **plStudentInforamtionL** để cho ta có thể sửa đổi, bổ sung…

**btStudentDelete**  người dùng lựa chọn sinh viên cần xoá trên bảng thông tin, sinh viên này xoá đi thông qua id sinh viên đó với lệnh truy vấn với sql





**btStudentPrint** tất cả các thông tin sinh viên sẽ được in ra dưới file như :pdf,..

cú pháp để xây dựng button này



**btStudentAdd** khi lựa chọn button Add thông tin sinh viên nhập đầy đủ sẽ được lưu trữu lên database và sau đó thông tin được hiện sinh viên lưu thành công sẽ được hiện ra trên bảng, có thông báo lưu thành công thông tin sinh viên. Khi thông tin bị rỗng hoặc điền không đúng sẽ không thêm được thông tin.






**btStudentUpdate** thông tin sinh viên bị sai người dùng kích chọn vào sinh viên sai thông tin đó, sau khi chọn thông tin sinh viên bị sai trên bảng dữ liệu thông sinh viên này được hiện qua bên **plStudentInforamtionT** như hình sau



ta có thể chỉnh sửa lại thông tin và lựa chon Update để cập nhật thông tin.

**btStudentSearch** khi nhập đúng ID thì thông tin của ID đó được hiện ra trên bảng dữ liệu





* + - 1. Course

**plCourse** JPanel được chia làm hai JPanel đó là **plCourseL** và **plCourseR**.





Phần **plCourseL** là phần điền các thông khoá học của sinh viên được thiết kế như sau:





**plCourseR** bên đây sẽ là phần hiển thị thông tin khoá học được đăng ký từ sinh viên và hiện thông tin đó ra bảng







* + - 1. Score


**plScore** vần gồm hai phần chinh là plScoreL và plScoreR phần bên trái vẫn là nơi để nhập thông tin và phần bên phải là hiện thông tin đó ra


**plScoreL** thiết kế như sau

****

****

**plScoreR** thiết kế như sau







* + - 1. Marks Sheet

Ta chia làm hai phần là plMraksSheetL ,plMraksSheetL

****


**plMraksSheetL**


****

****

**plMraksSheetR**

Phần bên phải này khi người dùng nhập tìm kím ID thì thông tin về điểm khoá học của sinh viên đó được hiện ra ở đây.

****

****

# **KẾT LUẬN**

Ưu điểm

Phần mềm quản lý sinh viên cơ bản đã hoàn thành được những công việc sau:

* Cấu trúc tương đối đầy đủ và gần gũi với thực tế giúp việc nắm bắt một cách dễ dàng
* Cập nhập, thêm, sửa,xoá, sắp xêp thông tin

Nhược điểm

* Phần mềm còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được đầy đủ một mô hình quản sinh viên
* Trong quá trình xây dựng còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng hết cho người dùng.

Hướng phát triển

* Bổ sung thêm nhiều chức năng nữa cho phù với công việc quản lý sinh viên như thời khoá biểu, lich học, lịch thi…
* Tối ưu chương trình để có thể sử dụng Online tiếp cận hệ thống giảng viên, sinh viên.