**MỤC LỤC**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

JWT: JSON Web Token

API: Application Programming Interface

UI: User Interface

DANH MỤC HÌNH

Danh Mục Bảng

# Phần mở đầu

## Mục tiêu đề tài

Trong thời đại của kiến trúc microservices, việc quản lý luồng dữ liệu giữa các dịch vụ trở thành một thách thức quan trọng cho các lập trình viên. Các hệ thống cần một cách tiếp cận hiệu quả để điều phối request từ client đến các dịch vụ phù hợp, đồng thời cũng phải đảm bảo hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng. API Gateway xuất hiện như một giải pháp mạnh mẽ để giải quyết vấn đề này.

Ocelot là một API Gateway mã nguồn mở dành cho nền tảng .NET, giúp đơn giản hóa việc quản lý request giữa các microservices. Với khả năng routing linh hoạt, hỗ trợ xác thực, cân bằng tải, caching, và tích hợp dễ dàng với Docker và Kubernetes, Ocelot trở thành lựa chọn phổ biến cho các hệ thống microservices trong hệ sinh thái .NET.

## Phương pháp nghiên cứu

**Phương pháp nghiên cứu tài liệu,** tham khảo các báo cáo, bài báo, sách vở,... về các công nghệ và ứng dụng của chúng trong lĩnh vực triển khai phần mềm.

## Bố cục báo cáo

Chương 1. Phần mở đầu: Nói về mục tiêu thực hiện bài báo cáo, đối tượng và phạm vi thực hiện báo cáo, phương pháp thực hiện báo cáo và bố cục báo cáo.

Chương 2. Giới thiệu về Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn Thương Tín: Nói về những thông tin của công ty, những phòng ban trong một công ty, cơ cấu vận hành tổ chức của công ty.


Chương 3. Nội dung thực tập: Nói về những bài học em đã được công ty tranning, những lý thuyết em phải đọc, học trong quá trình thực tập và kết quả thực hành của việc học.

Chương 4. Kết quả thực tập: Nói về những điều em đã học được trong quá trình thực tập.

# API Gateway

## Lịch sử hình thành và phát triển

### Thời kỳ Monolithic Applications

****Monolithic Applications (Ứng dụng nguyên khối) là mô hình kiến trúc phần mềm phổ biến trước khi các kiến trúc Microservices ra đời. Trong mô hình này toàn bộ ứng dụng được xây dựng như một khối duy nhất, bao gồm cả phần giao diện người dùng (UI), logic xử lý nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu.

Hình 2.1: Mô hình MonoLithic

### Ưu điểm của Monolithic Applications

Do không phải chia nhỏ hệ thống, các bộ phận phát triển có thể xây dựng và triển khai ứng dụng nhanh chóng, dễ dàng hơn. Khi triển khai lên máy chủ, chỉ cần một tệp tin (JAR, WAR, EXE, v.v.) hoặc một ứng dụng duy nhất, giúp đơn giản hóa quá trình quản lý.

Toàn bộ ứng dụng nằm trong cùng một mã nguồn, giúp việc debug, logging và testing trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, không cần điều phối nhiều dịch vụ trên các container hoặc máy chủ khác nhau, giúp quản lý tài nguyên đơn giản và hiệu quả hơn.

### ****Nhược điểm của Monolithic Applications****

Khi ứng dụng phát triển lớn hơn, việc thêm tính năng mới hoặc sửa đổi một phần nhỏ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống dẫn đến việc khó bảo trì khi mở rộng hệ thống. Một thay đổi nhỏ có thể yêu cầu xây dựng và triển khai lại toàn bộ ứng dụng, gây mất thời gian và có rủi ro hệ thống gặp sự cố trong quá trình khởi động lại.

Nếu có nhiều nhóm làm việc và phát triển trên cùng một mã nguồn lớn, xung đột mã (merge conflicts) là việc khó tránh khỏi và khó khăn trong quản lý phiên bản git sẽ xảy ra. Khi công nghệ thay đổi, rất khó để nâng cấp hoặc thay thế và áp dụng vào một phần của hệ thống mà không làm gián đoạn toàn bộ ứng dụng.

### Sự Phát Triển và Thoái Trào của Monolithic Applications

Trước năm 2010, hầu hết các hệ thống phần mềm doanh nghiệp, thương mại điện tử, và ứng dụng web đều được xây dựng theo mô hình Monolithic. Điều này xuất phát từ sự phổ biến của các nền tảng phát triển phần mềm như Java EE, ASP.NET, Ruby on Rails, PHP và các framework khác, vốn hỗ trợ mạnh mẽ cho kiến trúc nguyên khối.

Vào thời điểm đó, hạ tầng máy chủ đa phần dựa trên mô hình On-Premise (máy chủ vật lý đặt tại doanh nghiệp), và các hệ thống phần mềm thường được triển khai trên một hoặc một vài máy chủ lớn và được quản lý một cách thủ công. Vì vậy, một kiến trúc phần mềm gói gọn tất cả chức năng trong một ứng dụng duy nhất giúp đơn giản hóa việc triển khai, bảo trì và vận hành.

Tuy nhiên, khi quy mô ứng dụng tăng lên theo thời gian, kiến trúc Monolithic bắt đầu bộc lộ những yếu điểm. Việc thay đổi một phần nhỏ của hệ thống có thể yêu cầu phải xây dựng và triển khai lại toàn bộ ứng dụng. Điều này gây ra độ trễ cao, rủi ro lỗi hệ thống, và làm chậm tiến trình phát triển phần mềm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp công nghệ có nhu cầu cập nhật liên tục.


### Sự Thoái Trào của Monolithic Applications

Từ năm 2010 trở đi, với sự phát triển mạnh mẽ của điện toán đám mây và nhu cầu mở rộng linh hoạt, các doanh nghiệp công nghệ bắt đầu tìm kiếm các mô hình kiến trúc mới nhằm giải quyết những hạn chế của Monolithic Applications. Đây cũng là thời kỳ mà các công nghệ Containerization như Docker, Kubernetes dần trở nên phổ biến và đặc biệt là Microservices.

Các nền tảng như Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft Azure giúp các doanh nghiệp dễ dàng mở rộng hệ thống mà không cần đầu tư hạ tầng vật lý.

Các phương pháp như CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) yêu cầu hệ thống có thể triển khai nhanh chóng, điều mà kiến trúc Microservices hỗ trợ tốt hơn. Bên cạnh đó, Công nghệ Containerization (Docker, Kubernetes): Giúp cô lập và quản lý các dịch vụ một cách linh hoạt, mở đường cho việc triển khai Microservices một cách hiệu quả.

## Thời kỳ Microservices

Với kiến ​​trúc microservice, một ứng dụng được xây dựng dưới dạng các thành phần độc lập chạy từng quy trình ứng dụng dưới dạng các service riêng lẻ và độc lập. Các dịch vụ này giao tiếp với người dùng thông qua giao diện được xác định rõ bằng cách sử dụng API. Các dịch vụ được xây dựng cho các khả năng kinh doanh và mỗi dịch vụ thực hiện một chức năng duy nhất. Bởi vì chúng được chạy độc lập, mỗi dịch vụ có thể được cập nhật, triển khai và mở rộng để đáp ứng nhu cầu cho các chức năng cụ thể của phần mềm.

Hình 2.2: Kiến trúc Microservices

### Ưu điểm của Microservices

Mỗi dịch vụ có thể được mở rộng độc lập dựa trên nhu cầu của khách hàng hoặc nhu cầu thực tế vì vậy không cần phải mở rộng toàn bộ hệ thống, giúp giảm thời gian triển khai và hạn chế rủi ro khi nâng cấp hệ thống. Các services được chia nhỏ thành các dịch vụ, mỗi nhóm phát triển có thể làm việc độc lập trên mỗi dịch vụ mà không ảnh hưởng đến nhóm khác đặc biệt trong các dự án lớn với nhiều đội ngũ kỹ thuật.

Mỗi dịch vụ có thể sử dụng công nghệ, framework hoặc ngôn ngữ lập trình phù hợp với chức năng của nó giúp cho hệ thống có thể tận dụng được công nghệ mới. Nếu một dịch vụ bị lỗi, các dịch vụ khác vẫn có thể hoạt động bình thường, giảm thiểu tác động lên toàn bộ hệ thống. Ngoài ra, Microservices kết hợp rất tốt với Docker, Kubernetes, giúp triển khai linh hoạt trên các nền tảng đám mây như AWS, Google Cloud, Azure.

### Nhược điểm của Microservices


Việc phải quản lý nhiều dịch vụ nhỏ đòi hỏi hệ thống phải có cơ chế điều phối phức tạp hơn, có thể làm tăng độ trễ do các dịch vụ giao tiếp với nhau qua API hoặc message queue thay vì gọi trực tiếp trong cùng một ứng dụng như Monolithic. Mỗi dịch vụ có thể sử dụng cơ sở dữ liệu riêng, gây khó khăn trong việc duy trì tính nhất quán dữ liệu khi hoạt động trong môi trường database phân tán. Do kiến trúc Microservices đòi hỏi nhiều công nghệ phức tạp, các doanh nghiệp cần đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm trong việc quản lý và thực thi Docker, Kubernetes, DevOps, API Management, Logging, Security.

## Sự hình thành của API Gateway

### Bối cảnh ra đời

Khi kiến trúc Microservices trở nên phổ biến, các hệ thống gặp nhiều vấn đề liên quan đến quản lý giao tiếp giữa các services, Client gửi nhiều request đến các dịch vụ khác nhau, làm tăng độ phức tạp trong quản lý kết nối và đẩy số lượng request tăng lên đáng kể.

Họ nhận thấy rằng cần có một cách tiếp cận mới để quản lý các request giữa client và hàng trăm dịch vụ nhỏ. Để giải quyết những thách thức này, API Gateway ra đời như một lớp trung gian giữa client và các services backend, giúp điều phối, tối ưu hiệu suất và quản lý hệ thống hiệu quả hơn.



Hình 2.3: Api Gateway trong mô hình Microservices

### Vai trò và chức năng của API Gateway

#### Định tuyến request (Routing)

* API Gateway đóng vai trò như một người trung gian, nhận request từ client và quyết định chuyển tiếp request đến services thích hợp.
* Hỗ trợ định tuyến động (Dynamic Routing) dựa trên đường dẫn URL, header, query parameter hoặc nội dung của request.

1. **Load Balancing**

* Khi một service backend có nhiều instance chạy đồng thời để phục vụ request, API Gateway sẽ giúp phân phối tải đều giữa các instance, tránh tình trạng quá tải cho các instance đó.
* API Gateway hỗ trợ nhiều thuật toán cân bằng tải như: Round Robin, Least Connections, Weighted Load Balancing.

1. **Bảo mật API (Security)**

* xác thực danh tính của client trước khi cho phép truy cập vào hệ thống
* các phương thức xác thực phổ biến: OAuth2, JWT, API Key

1. **Rate Limiting**

* API Gateway cung cấp tính năng rate limiting nhằm mục đích giới hạn số lượng request mà một client có thể gửi đến services trong một khoảng thời gian nhất định để tránh quá tải.
* IP Whitelisting: Cho các địa chỉ IP cụ thể không bị ảnh hưởng từ rate limiting

Ngoài ra, còn các tính năng thú vị khác như tối ưu hoá hiệu suất của hệ thống thông qua việc Caching để lưu trữ phản hồi từ backend để giảm tải truy vấn lặp lại và cải thiện tốc độ phản hồi. Monitoring và Logging với mục đích thu thập dữ liệu request, như số lượng request, thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi.

### Các API Gateway phổ biến

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API Gateway | Môi Trường | Ngôn ngữ | Ưu điểm | Nhược điểm |
| Ocelot | .NET, Clound | C# | - Tích hợp tốt với hệ sinh thái .NET - Cấu hình đơn giản với JSON hoặc code C# - Hỗ trợ đầy đủ tính năng: Routing, Load Balancing, Authentication, Caching, Service Discovery | - Chỉ dành cho .NET Core, không phù hợp với hệ thống đa nền tảng - Hiệu suất kém hơn Kong, NGINX khi xử lý lưu lượng lớn |
| Kong | Cloud, Kubernetes | Lua | - Hiệu suất cao, nhẹ, có thể mở rộng với plugin - Hỗ trợ API Gateway + Service Mesh - Hỗ trợ cả HTTP và gRPC - Hỗ trợ authentication, rate limiting, monitoring, logging mạnh mẽ | - Cấu hình phức tạp hơn Ocelot - Cần database (PostgreSQL, Cassandra) để quản lý metadata |
| Traefik | Kubernetes, Docker | Go | - Tích hợp tốt với Docker, Kubernetes, Consul - Tự động nhận diện service mới mà không cần cấu hình thủ công - Hỗ trợ TLS, Load Balancing, Middleware mạnh mẽ | - Không hỗ trợ đầy đủ authentication như Kong - Hạn chế về tính năng so với API Gateway khác |
| NGINX | Cloud | C | - Hiệu suất cao, có thể xử lý hàng triệu request/giây - Hỗ trợ caching, load balancing mạnh - Có thể mở rộng thành API Gateway với NGINX Plus | - Cấu hình phức tạp hơn so với các API Gateway khác - Phiên bản miễn phí có hạn chế về tính năng API Gateway |
| AWS API Gateway | Cloud (AWS) |  | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | - Dịch vụ serverless , dễ dàng tích hợp với AWS Lambda, DynamoDB - Tự động mở rộng theo nhu cầu - Hỗ trợ monitoring bằng AWS CloudWatch | | - Chi phí cao nếu có nhiều request - Phụ thuộc vào AWS, không thể triển khai on-premise |
| Azure API Management | Cloud (Azure) |  | - Dịch vụ quản lý API toàn diện trên Azure - Hỗ trợ caching, security, rate limiting mạnh - Tích hợp với Azure Functions và Logic Apps | - Giá thành cao, khó triển khai on-premise - Cần hiểu rõ Azure ecosystem để tối ưu |
| Apigee (Google Cloud API Gateway) | Cloud (Google Cloud) |  | |  | | --- | |  |   - Dịch vụ mạnh mẽ, hỗ trợ đầy đủ tính năng API Gateway - Hỗ trợ quản lý API Lifecycle, security, monitoring | - Chi phí cao, phức tạp khi triển khai on-premise |
| Netflix Zuul | Cloud | Java | |  | | --- | |  |   - Được thiết kế cho hệ thống Microservices lớn - Hỗ trợ routing, load balancing, security - Tích hợp tốt với hệ sinh thái Spring Boot | - Hiệu suất kém hơn Kong, NGINX - Netflix đã dừng phát triển Zuul 1, thay thế bằng Zuul 2 và Spring Cloud Gateway |

Bảng 2.1 Các Api Gateway phổ biến hiện nay

# Ocelot

## Ocelot là gì

Ocelot là một API Gateway mã nguồn mở dành cho trong hệ sinh thái .NET, được thiết kế để hoạt động trong các hệ thống Microservices. Được phát triển trên nền tảng .NET Core, Ocelot tối ưu cho các ứng dụng ASP.NET Core vì được viết bằng C# và dễ dàng cấu hình để kết nối tới các services.

Ocelot cung cấp và hỗ trợ đầy đủ các tính năng của một API Gateway hiện đại như: Routing & Load Balancing, Authentication,Rate Limiting, Caching, Service Discovery, Logging & Monitoring.

## Ưu điểm của Ocelot

Ocelot giúp che dấu toàn bộ đường dẫn liên kết tới services bên trong của ứng dụng và các đường dẫn này không cần phải để lộ ra bên ngoài, nâng cao bảo mật và giảm sự phụ thuộc giữa client và ứng dụng, vì thế các Client giờ đây chỉ cần giao tiếp với gateway và gateway sẽ hướng dẫn cho client định tuyến đến services.


## Nhược điểm

API Gateway đóng vai trò như một lớp trung gian giữa client và hệ thống Microservices, giúp điều phối request và cung cấp các tính năng bảo mật, caching, logging. Tuy nhiên, nếu không được cấu hình đúng cách, nó có thể trở thành điểm nghẽn cổ chai**,** ảnh hưởng đến hiệu suất toàn hệ thống. Một API Gateway được thiết lập kém có thể gây lỗi trong quá trình routing, bảo mật hoặc caching, khiến các dịch vụ backend không thể hoạt động trơn tru. Đặc biệt, khi số lượng request tăng đột biến, nếu API Gateway không được tối ưu, nó có thể dẫn đến độ trễ cao, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Ngoài ra, vì tất cả request đều phải đi qua API Gateway trước khi đến backend, hệ thống có thể gặp rủi ro gián đoạn nếu API Gateway gặp sự cố và ngưng hoạt động. Do đó, việc tối ưu cấu hình và đảm bảo tính sẵn sàng cho API Gateway là rất quan trọng trong hệ thống Microservices.

# Triển khai API Gateway bằng OCELOT

## Cài đặt Ocelot

Đầu tiên ta cần tạo ra project là Ocelot và cài đặt package Ocelot để cung cấp các chức năng cũng như cấu hình của ocelot cho project.

Hình 4.1: Cài đặt Package Ocelot cho project

TÀI LIỆU THAM KHẢO

# 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | wikipedia, "Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Thương Tín," 16 11 2023. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Sacombank. [Accessed 12 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [2] | Sacombank, "Dấu ấn chặng đường," SacomBank, [Online]. Available: https://www.sacombank.com.vn/trang-chu/ve-chung-toi.html. [Accessed 12 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [3] | T.N.Anh, "Tính chất ACID trong Transaction," 1 9 2023. [Online]. Available: https://200lab.io/blog/acid-la-gi/. [Accessed 14 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [4] | L.Đại, "Tìm hiểu về index trong SQL," 10 10 2020. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-index-trong-sql-1VgZvM01KAw. [Accessed 12 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [5] | Q.Hòa, "Giới thiệu về kiến trúc Microservices," 2 1 2019. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/gioi-thieu-ve-kien-truc-microservices-4P8566O35Y3. [Accessed 15 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [6] | Đ.V.Phú, "Tìm hiểu cơ bản về Docker," 20 1 2020. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/tim-hieu-co-ban-ve-docker-6J3Zgx1glmB. [Accessed 15 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [7] | H.Đại, "Tổng quan về Kubernetes," 20 8 2022. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/devops-k8s-phan-1-tong-quan-ve-kubernetes-bJzKmDrP59N. [Accessed 15 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [8] | P.H.Hoàng, "MESSEGE QUEUE – BỘ PHẬN KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CÁC HỆ THỐNG LỚN VÀ MICROSERVICE ARCHITECTURE," 8 10 2019. [Online]. Available: https://toidicodedao.com/2019/10/08/message-queue-la-gi-ung-dung-microservice/. [Accessed 15 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [9] | B.Đạt, "Distributed transaction - Two-phase commit," 31 10 2021. [Online]. Available: https://viblo.asia/p/distributed-transaction-two-phase-commit-naQZRBemZvx. [Accessed 15 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [10] | "The Istio service mesh," [Online]. Available: https://istio.io/latest/about/service-mesh/. [Accessed 15 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |
| [11] | "What Is Istio Service Mesh?," [Online]. Available: https://tetrate.io/what-is-istio-service-mesh/. [Accessed 15 5 2024]. |  |  |  |  |  |  |  |