**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**THI CÔNG HỆ THỐNG GỌI MÓN HẠN CHẾ TIẾP XÚC TẠI NHÀ HÀNG**

**SVTH : NGUYỄN THANH PHONG**

**MSSV : 16119036**

**SVTH : TRƯƠNG ĐÀO KHƯƠNG DUY**

**MSSV : 16119007**

**KHÓA : 2016**

**NGÀNH : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

**GVHD : THS. HUỲNH HOÀNG HÀ**

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2021

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO**



**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**THI CÔNG HỆ THỐNG GỌI MÓN HẠN CHẾ TIẾP XÚC TẠI NHÀ HÀNG**

**SVTH : NGUYỄN THANH PHONG**

**MSSV : 16119036**

**SVTH : TRƯƠNG ĐÀO KHƯƠNG DUY**

**MSSV : 16119007**

**KHÓA : 2016**

**NGÀNH : CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

**GVHD : THS. HUỲNH HOÀNG HÀ**

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2021

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng 6 năm 2021

# NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thanh Phong MSSV: 16119036

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính Lớp: 16119CLC

Họ tên sinh viên: Trương Đào Khương Duy MSSV: 16119007

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính Lớp: 16119CLC

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Huỳnh Hoàng Hà ĐT: 0392796200

Ngày nhận đề tài: 17/02/2020 Ngày nộp đề tài: 12/08/2020

1. Tên đề tài: THI CÔNG HỆ THỐNG GỌI MÓN HẠN CHẾ TIẾP XÚC TẠI NHÀ HÀNG
2. Các số liệu, tài liệu ban đầu:

* Tài liệu về Raspberry Pi, Waveshare 7 inch Capacitive Touch Screen LCD (B) và một số phần cứng khác được sử dụng trong đề tài
* Tài liệu về các ngôn ngữ lập trình sử dụng

1. Nội dung thực hiện đề tài:

* Phân tích các yêu cầu, mục tiêu của hệ thống
* Tổng quát và chi tiết hệ thống
* Thi công phần mềm và giao diện điều khiển
* Thi công mô hình hệ thống và thử nghiệm

1. Sản phẩm:

* Mô hình hệ thống
* Báo cáo nội dung đề tài

TRƯỞNG NGÀNH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*\*\*

# PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: MSSV:

MSSV:

Ngành:

Tên đề tài:

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn:

**NHẬN XÉT**

1. Về nội dung đề tài & khối lượng công việc thực hiện:

1. Ưu điểm:

1. Khuyết điểm:

1. Đề nghị cho bảo vệ hay không?

1. Đánh giá loại:

1. Điểm: (Bằng chữ: )

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20*

Giáo viên hướng dẫn

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*\*\*

# PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

Họ và tên sinh viên: MSSV:

MSSV:

Ngành:

Tên đề tài:

Họ và tên Giáo viên phản biện:

**NHẬN XÉT**

1. Về nội dung đề tài & khối lượng công việc thực hiện:

1. Ưu điểm:

1. Khuyết điểm:

1. Đề nghị cho bảo vệ hay không?

1. Đánh giá loại:

1. Điểm: (Bằng chữ: )

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20*

Giáo viên phản biện

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

# LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, lời đầu tiên cho phép nhóm thực hiện được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy cô Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM nói chung và các thầy cô trong Khoa Điện – Điện Tử nói riêng, những người đã tận tình dạy dỗ, trang bị cho nhóm những kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên ngành quan trọng, giúp nhóm thực hiện có được cơ sở lý thuyết vững vàng và đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ tốt nhất cho nhóm trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, nhóm xin chân thành cảm ơn thầy Ths. Huỳnh Hoàng Hà đã tận tình giúp đỡ, đưa ra những định hướng nghiên cứu cũng như hướng giải quyết một số vấn đề để nhóm có thể thực hiện tốt đề tài. Trong thời gian làm việc với thầy, nhóm thực hiện đã không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức được chỉ dạy từ thầy, luôn thể hiện một thái độ nghiên cứu nghiêm túc, hiệu quả và đây cũng là điều rất cần thiết trong quá trình học tập và làm việc sau này.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, song do kinh nghiệm của nhóm còn ít, nên đề tài không thể tránh khỏi thiếu sót. Vì vậy, nhóm rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy, cô giáo.

Nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2021

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thanh Phong

Trương Đào Khương Duy

# TÓM TẮT

Trong đề tài “**THI CÔNG HỆ THỐNG GỌI MÓN HẠN CHẾ TIẾP XÚC TẠI NHÀ HÀNG**”, nhóm thực hiện đề xuất xây dựng mộ hình hệ thốn sử dụng chuẩn truyền thông Wifi để nhầm phục vụ cho các ứng dụng IoTs trong ngành dịch vụ. Hệ thống sẽ thu thập các dữ liệu bao gồm: thông tin, dữ liệu đơn gọi món ăn trong nhà hàng. Các dữ liệu này sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu, từ đó giúp người quản lí có các chiến lược phân bổ nguồn cung phù hợp nhu cầu của người dùng vào từng khung giờ trong ngày, các ngày trong tuần, và các tháng trong năm. Dữ liệu đơn hàng tức thời cũng sẽ được chuyển trực tiếp đến nhà bếp, giúp giảm tốt đa thời gian từ khi người dùng tiến hàng gọi món cho đến khi nhận được món ăn. Dựa vào đó giúp tăng doanh thu cũng như tốn ưu lượng thực phẩm sử dụng giúp hạn chế tính trạng lãng phí. Đồng thời, bằng hệ thống này, người dùng cũng có thể tra cứu lại lịch sử dụng dịch vụ của mình tại một nhà hàng cụ thể.

Hệ thống sử dụng phần cứng Raspberry Pi làm khối xử lí trung tâm, giao tiếp với Waveshare 7 inch Capacitive Touch Screen LCD (B). Người dùng tương tác với hệ thống thông qua màn hình LCD này. Cơ sở dữ liệu được sử dụng trong đề tài là SQLLite. Để bộ phận bếp có thể theo dõi, hệ thống sẽ gửi thông tin: mã đơn hàng, sản phẩm, số lượng sản phẩm,.. thông qua giao diện tại bếp.

Cuối cùng, nhóm đã xây dựng, mô phỏng và đánh giá tính hiểu quả của hệ thống. Từ đó, nhóm đưa ra các bước cải tiến mới cho đề tài trong tương lai.

# MỤC LỤC

[NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP i](#_Toc78737804)

[PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii](#_Toc78737805)

[PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii](#_Toc78737806)

[LỜI CẢM ƠN iv](#_Toc78737807)

[TÓM TẮT v](#_Toc78737808)

[MỤC LỤC vi](#_Toc78737809)

[DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii](#_Toc78737810)

[DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix](#_Toc78737811)

[DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ x](#_Toc78737812)

[CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU 1](#_Toc78737813)

[1.1 Giới thiệu đề tài 1](#_Toc78737814)

[1.2 Tình hình nghiên cứu 2](#_Toc78737815)

[1.3 Mục tiêu đề tài 3](#_Toc78737816)

[1.4 Giới hạn đề tài 3](#_Toc78737817)

[1.5 Bố cục quyển báo cáo 3](#_Toc78737818)

[CHƯƠNG 2:CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5](#_Toc78737819)

[2.1 Máy POS 5](#_Toc78737820)

[2.1.1 Giới thiệu 5](#_Toc78737821)

[2.1.2 Ưu nhược điểm và ứng dụng 6](#_Toc78737822)

[2.2 Chuyển truyền thông Wifi 7](#_Toc78737823)

[2.2.1 Giới thiệu 7](#_Toc78737824)

[2.2.2 Dải tần hoạt động của Wifi 8](#_Toc78737825)

[2.3 Giới thiệt SQLite 9](#_Toc78737826)

[2.4 Giới thiệu PyQt 11](#_Toc78737827)

[2.4.1 Giới thiệu Qt 11](#_Toc78737828)

[2.4.2 Qt Designer 12](#_Toc78737829)

[2.5 Giới thiệu về socket 13](#_Toc78737830)

[2.5.1 Giới thiệu 13](#_Toc78737831)

[2.5.2 Ưu điểm của socket 14](#_Toc78737832)

[2.5.3 Nguyên lý hoạt động của socket 14](#_Toc78737833)

[2.5.4 Các loại socket phổ biến 15](#_Toc78737834)

[2.6 Giới thiệu về UDP 15](#_Toc78737835)

[2.7 Giới thiệu TCP/IP 16](#_Toc78737836)

[2.8 Các linh kiện sử dụng 16](#_Toc78737837)

[2.8.1 Raspberry Pi 4 Model B 16](#_Toc78737838)

[2.8.2 Màn hình Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) 19](#_Toc78737839)

[CHƯƠNG 3:THI CÔNG HỆ THỐNG 21](#_Toc78737840)

[3.1 Phân tích hệ thống 21](#_Toc78737841)

[3.1.1 Yêu cầu kỹ thuật 21](#_Toc78737842)

[3.1.2 Đặc tả hệ thống 21](#_Toc78737843)

[3.2 Thiết kế sơ lược 22](#_Toc78737844)

[3.2.1 Sơ đồ khối hệ thống và chức năng từng khối 22](#_Toc78737845)

[3.2.2 Nguyên lý hoạt động hệ thống 23](#_Toc78737846)

[3.3 Thiết kế chi tiết, thi công tính toán hệ thống 23](#_Toc78737847)

[3.3.1 Khối hiển thị người dùng 23](#_Toc78737848)

[3.3.2 Khối xử lý trung tâm 24](#_Toc78737849)

[3.3.3 Khối nguồn 25](#_Toc78737850)

[3.3.8 Sơ đồ nguyên lý hệ thống 27](#_Toc78737851)

[3.4 Thiết kế phần mềm 27](#_Toc78737852)

[3.4.1 Phương pháp thiết kế phần mềm 27](#_Toc78737853)

[3.4.2 Lưu đồ hoạt động 29](#_Toc78737854)

[CHƯƠNG 4:KẾT QUẢ 35](#_Toc78737855)

[4.1 Kết quả mô hình thi công 35](#_Toc78737856)

[4.2 Hoạt động của hệ thống 36](#_Toc78737857)

[4.2.1 Các phản hồi của giao diện khi thao tác 36](#_Toc78737858)

[CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 44](#_Toc78737859)

[5.1 Kết luận 44](#_Toc78737860)

[5.2 Giới hạn 44](#_Toc78737861)

[5.3 Hướng phát triển 45](#_Toc78737862)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 46](#_Toc78737863)

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

|  |  |
| --- | --- |
| **Từ viết tắt** | **Tên đầy đủ** |
| Wifi | Wireles Fidelity |
| Modem | Local Area Network |
| POS | Point of Sales |
| F&B | Food and Beverage |
| IDE | integrated development environment |
| UDP | User Datagram Protocol |

# DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

[Bảng 2.1 – Bảng so sánh ưu nhược điểm của công nghệ Wifi 7](#_Toc78737869)

[Bảng 2.2 – Thông số kỹ thuật Raspberry Pi 4 Model B 18](#_Toc78737870)

[Bảng 2.3 - Thông số kỹ thuật Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) 20](#_Toc78737871)

[Bảng 3.1 - Sơ đồ kết nối chân Raspberry Pi với các module 25](#_Toc78737874)

[Bảng 3.2 - Công suất cho từng linh kiện 26](#_Toc78737875)

[Bảng 3.3 – Cơ sở dữ liệu quản lý thực đơn 28](#_Toc78737876)

[Bảng 3.4 – Cơ sở dữ liệu quản lý lịch sử mua hàng 28](#_Toc78737877)

# DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ

[Hình 2.1 – Một loại máy POS thanh toán 5](#_Toc77596218)

[Hình 2.2 - Mô hình giao tiếp các thiết bị qua mạng Wifi 7](#_Toc77596219)

[Hình 2.3 - Mô hình mạng Wifi 9](#_Toc77596220)

[Hình 2.4 - Biểu trưng SQLite 10](#_Toc77596221)

[Hình 2.5 – Biểu trưng Qt 11](#_Toc77596222)

[Hình 2.6 – Giao diện thiết kế Qt Designer 13](#_Toc77596223)

[Hình 2.7 – Mô hình socket 14](#_Toc77596224)

[Hình 2.8 – Raspberry Pi 4 Model B 18](#_Toc77596225)

[Hình 2.9 – Sơ đồ chân GPIO Raspberry Pi 4 Model B 19](#_Toc77596226)

[Hình 2.10 – Màn hình Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) 19](#_Toc77596227)

[Hình 2.11 - Các linh kiện mặt sau Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) 20](#_Toc77596228)

[Hình 3.1 - Sơ đồ khối hệ thống 22](#_Toc78764717)

[Hình 3.2 – Sơ đồ chân Raspberry Pi 4 Model B 25](#_Toc78764718)

[Hình 3.3 – Sơ đồ nguyên lý hệ thống 27](#_Toc78764719)

[Hình 3.4 – Lưu đồ giải thuật cho hệ thống 30](#_Toc78764720)

[Hình 3.5 - Lưu đồ chế độ hiển thị doanh thu 31](#_Toc78764721)

[Hình 3. 6 - Lưu đồ chế độ hiển thị và tính toán hàng tích trữ trong kho 32](#_Toc78764722)

[Hình 3. 7 – Lưu đồ giải thuật chế độ chỉnh sửa số lượng trong kho hàng 33](#_Toc78764723)

[Hình 3.8 – Lưu đồ giải thuật hiển thị giao diện bếp 34](#_Toc78764724)

[Hình 4.1 – Mô hình hệ thống 33](#_Toc77596257)

[Hình 4.2 – Giao diện bếp 34](#_Toc77596258)

[Hình 4.3 – Giao diện menu 35](#_Toc77596259)

[Hình 4.4 – Giao diện sản phẩm được chọn 36](#_Toc77596260)

[Hình 4.5 – Đơn hàng đặt thành công 36](#_Toc77596261)

[Hình 4.6 – Thông tin đơn hàng bếp nhận được 37](#_Toc77596262)

[Hình 4.7 – Thao tác thay đổi thông tin đơn hàng 38](#_Toc77596263)

[Hình 4.8 – Xóa sản phẩm khỏi danh mục 39](#_Toc77596264)

[Hình 4.9 – Giao diện kiểm tra doanh thu 39](#_Toc77596265)

[Hình 4.10 – Bảng dữ liệu thực đơn 40](#_Toc77596266)

[Hình 4.11 – Bảng dữ liệu lịch sử mua hàng 41](#_Toc77596267)

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## 1.1 Giới thiệu đề tài

Theo thống kê của Nielsen, Việt Nam hiện có khoảng 1.4 triệu cửa hàng tạp hóa và hơn 9,000 chợ truyền thống, chiếm 75% thị phần bán lẻ. Theo Kantar WorldPanel Việt Nam, các cửa hàng tạp hóa và chợ truyền thống đang đáp ứng đên 85% nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tiện lợi, len lỏi vào từng ngõ ngách các khu dân cư, đặc biệt là ở các vùng nông thôn là lợi thế lớn nhất của các tiệm tạp hóa, cửa hàng ăn uống truyền thống trong việc tiếp cận người dùng. Tuy nhiên, mô hình kinh doanh lạc hậu là nhược điểm lớn nhất của hệ thống các cửa hàng này. Giới chuyên gia nhận định rằng, nếu không tự “hiện đại hóa”, “mobile hóa” bản thân mô hình kinh doanh này sẽ không thể theo kịp xu hướng phát triển của thị trường.[1]

Trong khi đó, phương thức quản lý chính vẫn là thủ công: ghi chép và cộng sổ hàng ngày (dễ gây sai sốt số liệu trong tính toán và tốn nhiều thời gian, công sức). Điều này ít nhiều làm ảnh hướng đến khả năng bán háng của các cửa hàng. Ngành bán lẻ nói chung và ngành hàng F&B cũng trong tình trạng tương tự, các nhà hàng – điểm bán hàng – nhỏ lẻ vẫn chiếm số đông.

Công nghệ POS (Point of Sale – điểm bán hàng hay quầy bán hàng, quầy tính tiền) hiện đang trở nên phổ biến, có thể dễ dàng ứng dụng trong các cửa hàng, nhà hàng nhằm nhâng cao hiệu quả quản lý và khả năng bán hàng, đáp ứng đúng yêu cầu. POS là hệ thống giải pháp gồm: [2]

* Phần mềm bán hàng.
* Các thiết bị bán hàng.

Đại dịch COVID-19 diễn ra từ cuối năm 2019 đến nay, bệnh do virus corona (COVID-19) là một căn bệnh truyền nhiễm do một chủng virus corona mới phát hiện gây ra. Virus gây bệnh COVID-19 chủ yếu lây truyền qua các giọt bắn văng ra khi người nhiễm bệnh ho, hắt hơi hoặc thở ra. Những giọt bắn này quá nặng nên không thể bay lơ lửng trong không khí và nhanh chóng rơi xuống sàn nhà hoặc các bề mặt. Bạn có thể bị nhiễm bệnh khi hít phải vi-rút nếu đang ở gần người nhiễm COVID-19 hoặc chạm vào bề mặt có vi-rút, rồi lại chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng. Nhờ nắm bắt được phương thức lây bệnh từ người sang người mà chúng ta sẽ có những biện phát phòng chống tốt hơn. Nói riêng về ngành hàng bán lẻ, nhà hàng truyền thống, việc cải tiến để vừa thích nghi với đổi mới công nghệ, vừa thích nghi, sống chung với COVID-19 là vấn đề cấp thiết cần phải đặt lên hàng đầu.

Đa phần, tại các nhà hàng truyền thống, việc gọi món vẫn được thực hiện thủ công, trực tiếp giữa người với người. Với công nghệ POS, việc gọi món được người dùng thao tác trên một thiết bị duy nhất, tránh tiếp xúc giữa người với người, hạn chế lây lan dịch bệnh, đồng thời tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## 1.2 Tình hình nghiên cứu

Hệ thống POS có những bước tiến rất lớn từ các máy tính tiền thủ công của nửa đầu thế kỷ 20. Ví dụ điển hình của nó là Model NCR, hoạt động bởi một bộ truyền quay tai và một đòn bẩy để đăng ký vào hệ thống trung tâm đơn giản. [3]

Vào những năm 90, các máy POS chỉ có màn hình trắng đen kết hợp với các nút bấm và chủ cửa hàng phải kiểm tra doanh thu bằng cách cộng số hoá đơn in ra và số tiền còn lại. Sau đó, cùng với sự phát triển của công nghệ các máy tính tiền đã khá đầy đủ các tính năng như: in hóa đơn tính tiền, màn hình thể hiện số tiền thanh toán, báo cáo kết ca, tồn quỹ.[3]

Tiếp đó, sau năm 2000 do sự phát triển của hệ điều hành Window mà phần cứng và phần mềm của máy tính tiền không còn đi liền với nhau nữa. Tính năng bán hàng của các máy POS phụ thuộc chủ yếu vào phần mềm chạy trên Window và các thiết bị hỗ trợ bán hàng đi kèm. Tại thời điểm này để bán hàng một cách thuận tiện và nhanh chóng, chủ cửa hàng cần có máy tính, màn hình, máy in hóa đơn và phần mềm quản lý để vận hành một hệ thống POS.[3]

Một thành công vượt trội về công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống POS đó là sự ra đời của hệ thống lưu trữ điện toán đám mây sau năm 2010. Điều này đã giúp cho các phần mềm quản lý chạy trên máy POS có khả năng quản lý từ xa trên các thiết bị di động thông minh. Thậm chí một số phần mềm hiện nay còn có thể hoạt động độc lập và in hóa đơn trực tiếp trên điện thoại di động, máy tính bảng.

Quá trình nghiên cứu và phát triển của máy POS được kéo dài qua hàng thế kỷ và hiện nay vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu và phát triển để cải tiến không ngừng để phù hợp với những yêu cầu mới củacác nhà bán lẻ. Điểm qua một số mốc thời gian tiêu biểu trong sự phát triển của hệ thống POS:[3]

* 1879: Chiếc máy POS, máy tính tiền đầu tiên được đăng ký phát minh.
* 1970s: IBM giới thiệu máy tính tiền điện tử (ECR), hệ thống máy tính tiền điện tử đầu tiên được các nhà hàng sử dụng
* 1972: Máy in nhiệt được phát triển
* 1975: IBM phát minh ra máy tính bàn đầu tiên
* 1986: Gene mosher tiên phong trong việc sử dụng máy bán hàng với giao diện nhiều màu sắc và màn hình cảm ứng
* 1991: Mạng internet ra đời
* 1992: Hệ thống (POS) đầu tiên dành cho Microsoft Window xuất hiện
* 2000: Máy tính bảng được giới thiệu bởi Microsoft và tạo ra bởi Lenovo
* 2002: Máy bán hàng sử dụng điện toán đám mây đầu tiên được giới thiệu tại Anh
* 2012: hệ thống bán hàng (POS) trên máy tính bảng được ra đời
* 2016: 73% các nhà hàng áp dụng công nghệ phần mềm quản lý bán hàng vào cửa hàng của mình

Tại Việt Nam, việc áp dụng máy POS bán hàng vào kinh doanh đang được nhân rộng và phổ biến dần, song chỉ một số cửa hàng/chuỗi cửa hàng lớn áp dụng loại công nghệ này do chi phí còn cao.

## 1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài này là xây dựng một mô hình máy POS bán hàng cho nhà hàng truyền thống, với các chức năng chính: Có giao diện cảm ứng để người dùng có thể thao tác, duyệt menu trên giao diện cảm ứng; Có hệ thống cơ sở dữ liệu để lưu trữ lịch sử đơn hàng, người quản lý có thể truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu; Các thao tác cơ bản trên một đơn hàng: thêm, bớt, chỉnh sửa, xóa; Có kết nối đầu cuối giữa máy POS tại bàn cho người dùng và máy tính tại bếp.

## 1.4 Giới hạn đề tài

* Nghiên cứu kit Raspberry Pi 4.
* Nghiên cứu công nghệ Wifi.
* Xây dựng mô hình máy POS.
* Xây dựng giao diện người dùng.

Với quy mô thực tế tại cửa hàng đòi hỏi tại mỗi bàn phải có một máy POS cho khách hàng thao tác, việc này rất tốn kém so với khả năng của nhóm thực hiện để tài. Nên trong đề tài này, nhóm thực hiện chỉ xây dựng một mô hình máy POS duy nhất có tích hợp đầy đủ các tính năng đã nêu qua ở phần trước.

## 1.5 Bố cục quyển báo cáo

Bố cục của bài báo cáo được chia thành năm chương như sau:

**Chương 1: Giới thiệu**

Chương này trình bày về giới thiệu đề tài, tình hình nghiên cứu, mục tiêu đề tài, giới hạn đề tài và bố cục đồ án.

**Chương 2: Cơ sở lý thuyết**

Chương này giới thiệu về công nghệ Wifi, cơ sở dữ liệu SQLlite, các linh kiện thiết bị sử dụng thiết kế hệ thống và các giao thức được ứng dụng.

**Chương 3: Thiết kế hệ thống**

Chương này trình bày chi tiết mô hình của hệ thống bao gồm sơ đồ khối, nguyên lý hoạt động của hệ thống. Tiếp đến là thiết kế hệ thống, lưu đồ giải thuật, nên chọn thuật toán tính khoảng cách nào phù hợp với phạm vi đề tài cũng như cho ra kết quả chính xác nhất. Cuối cùng là thiết kế giao diện người dùng cho hệ thống.

**Chương 4: Kết quả**

Chương này đưa ra kết quả mô hình thực hiện và giới thiệu các chức năng hoạt động của hệ thống.

**Chương 5: Kết luận và hướng phát triển**

Chương này sẽ đánh giá tổng hợp về hệ thống đã thực hiện được, đưa ra kết luận và đề xuất hướng phát triển của đề tài.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1 Máy POS

### 2.1.1 Giới thiệu

POS là một thuật ngữ viết tắt của Point of Sale, chỉ điểm bán hàng. Có 2 loại máy POS chính: máy POS thanh toán và máy POS bán hàng.

A picture containing text, parking

Description automatically generated

Hình 2.1 – Một loại máy POS thanh toán

*Máy POS thanh toán:* [4]

* Thiết bị hỗ trợ thanh toán tiền không dùng tiền mặt mà bằng các loại thẻ do ngân hàng phát hành như ATM, Visa, Master Card,..
* Thiết bị do ngân hàng cung cấp và lắp đặt nhầm đảm bảo tính thống nhất giảm nguy cơ rủi ro mất tài khoản, mật khẩu và tiền trong tài khoản.

*Máy POS bán hàng*: [4]

* + Được sử dụng cho các của hàng bán lẻ, tại quầy thanh toán tiền hoặc một vị trí có thể thay đổi được khi giao dịch xuất hiện trong loại của môi trường kiểu này.
  + Máy POS bán hàng được sử dụng trong các nhà hàng ăn uống, khách sạn, sân vận động,.. nói chung trong môi trường bán lẻ.

Với mục tiêu đề tài là xây dựng một mô hình máy POS cho nhà hàn truyền thống nên nhóm sẽ tập trung nghiên cứu loại máy POS thứ hai – Máy POS bán hàng. Một hệ thống máy POS bán hàng gồm:

* Phần mềm bán hàng: Phần mềm cho phép cập nhật về số lượng hàng hoá xuất, nhập, tồn tại mọi thời điểm, cũng như theo dõi tình hình doanh thu, công nợ đối với từng khách hàng. Thay vì việc nhà quản lý phải tiến hành cộng trừ các con số thì hệ thống tự động cập nhật với từng nghiệp vụ bán hàng, quản lý kho phát sinh trên phần mềm.
* Các thiết bị bán hàng: Tùy theo quy mô cửa hàng mà người quản lý có thể tùy chọn các loại thiết bị này. Trong đó chủ yếu gồm:
  + Thiết bị đọc mã vạch: Nhận diện sản phẩm nhanh chóng.
  + Thiết bị hiển thị: Hiển thị thông tin sản phẩm, giá tiền,.. cho khách hàng.
  + Máy in hóa đơn: In các liên của hóa đơn.
  + Đầu đọc thẻ: Quét thẻ nhân viên, thẻ khách hàng.
  + Hệ thống xử lý: Trái tim của cả hệ thống, quản lý các thiết bị ngoại vi còn lại.

### 2.1.2 Ưu nhược điểm và ứng dụng

Được thiết kế với mục đích sử dụng chuyên biệt chỉ để bán hàng nên hệ thống máy POS có tính ổn định cao khi so sánh với một hệ thống máy tính thông thường được cấu hình và kết nối với các thiết bị ngoại vi để chuyển đổi mục đích sang làm máy bàn hàng. Ngoài ra hệ thống máy POS bán hàng cũng ít gặp tính trạng không thương thích với thiết bị ngoại vi như máy tính thông thường.

## 2.2 Chuyển truyền thông Wifi

### 2.2.1 Giới thiệu

Wifi được viết tắt bởi cụm từ Wireles Fidelity, là mạng kết nối Internet không dây, dùng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu. Loại sóng này cũng giống như sóng điện thoại, truyền hình, sóng radio và hầu hết các thiết bị điện tử thông minh đều có thể kết nối Wifi dễ dàng. Wifi thường hoạt động trên băng tần 54 Mbps, dựa trên chuẩn kết nối IEEE 802.11. Dựa theo lý thuyết thì sóng Wifi có thể đạt tín hiệu mạnh nhất trong khoảng cách 31m nhưng trên thực tế do trong không gian có nhiều vật cản trên đường truyền sóng nên khoảng cách xa làm giảm chất lượng của tín hiệu.[5]

Diagram

Description automatically generated

Hình 2.2 - Mô hình giao tiếp các thiết bị qua mạng Wifi [5]

Bảng 2.1 – Bảng so sánh ưu nhược điểm của công nghệ Wifi [5]

|  |  |
| --- | --- |
| Ưu điểm | Nhược điểm |
| - Kết nối tiện dụng, đơn giản so với kết nối trực tiếp bằng cable truyền thống qua cổng RJ45. | - Phạm vi kết nối của mạng Wifi tới thiết bị có giới hạn, đi càng xa router kết nối càng yếu dần đi. |
| - Có thể truy cập ở bất cứ vị trí nào trong vùng bán kính phủ sóng mà tại đó Router Wifi làm trung tâm. | - Vấn đề băng thông, càng nhiều người kết nối vào mạng thì tốc độ truy cập giảm rõ rệt. |
| - Mạng sử dụng Wifi là dễ dàng sửa đổi và nâng cấp, người sử dụng có thể tăng băng thông truy cập, tăng số lượng người sử dụng. | - Tốc độ truyền thấp hơn, chưa tối ưu bằng những mạng khác, khả năng xuyên tường yếu, nhiều nhà nhiều phòng thì tín hiệu sẽ bị giảm. |
| - Tính bảo mật của mạng Wifi tương đối cao. | - Dễ bị nhiễu sóng, giảm tín hiệu do tác động từ các thiết bị khác. |

### 2.2.2 Dải tần hoạt động của Wifi [5]

Sóng Wifi ngày nay được sử dụng rộng rãi phục vụ đời sống con người, đặc điểm của sóng Wifi là thu phát ở tần số từ 2.4 GHz đến 5 GHz cao hơn so với sóng vô tuyến truyền hình, sóng điện thoại và radio nên khá an toàn trong vấn đề bảo toàn thông tin khi truyền và nhận dữ liệu.

* + Chuẩn 802.11 b: thu phát ở tần số 2.4 GHz và có tốc độ truyền nhận dữ liệu lên đến 11 Megabit/s và sử dụng mã CCK để xử lý.
  + Chuẩn 802.11 g: cùng đặc điểm với chuẩn b là tần số phát ở 2.4 GHz, nhưng nhờ sử dụng mã OFDM nên tốc độ truyền nhận dữ liệu tăng lên đáng kể, đạt 54 Mb/s
  + Chuẩn 802.11 a: chuẩn Wifi này hoạt động ở tần số 5 GHz và có tốc độ truyền tương tự như chuẩn g với 54 Mb/s (cứ mỗi giây có đến 54 Mb dữ liệu được gửi đi).
  + Chuẩn 802.11 n: công nghệ Wifi mới phát triển trực tiếp trên chuẩn g do đó tần số hoạt động vẫn dữ nguyên là 2.4 GHz nhưng tốc độ truyền tăng lên đáng kể. Lên đế 300 Mb/s và chỉ sau một thời gian ngắn, tốc độ của chuẩn này đã tăng lên đến 450 Mb/s.

1. **Nguyên lý hoạt động**
2. *Cấu trúc trong mạng*

Trong giao thức mạng Wifi, cần các thiết bị căn bản để thiết lập nên một mạng Wifi truyền thống gồm: Router, Modem.

* **Router** hay còn gọi là**thiết bị định tuyến** hoặc **bộ định tuyến**, là thiết bị mạng máy tính dùng để chuyển các gói dữ liệu qua một liên mạng và đến các thiết bị đầu cuối, thông qua một tiến trình được gọi là**định tuyến**. Thiết bị đảm nhận nhiệm vụ gửi các gói dữ liệu mạng giữa hai hoặc nhiều mạng wi-fi khác nhau. Router Wifi có thể kết nối wi-fi cho cho các thiết bị thông minh như điện thoại và máy tính bảng, laptop, máy tính bàn và cả tivi.
* **Modem** (modulator and demodulator) là một thiết bị để giao tiếp kết nối với mạng lưới của các nhà cung cấp Internet. Modem có chức năng chuyển hóa các gói dữ liệu do ISP cung cấp thành kết nối Internet cho router hoặc các thiết bị có liên kết mạng khác thông qua dây cáp đồng hoặc cáp quang. Ở trên modem còn có các cổng có thể kết nối Ethernet (mạng LAN) đầu ra cho phép truyền Internet tới bất kỳ một router hoặc máy tính.

Diagram

Description automatically generated

Hình 2.3 - Mô hình mạng Wifi

1. *Cách thức thiết lập mạng*

Để bắt được sóng Wifi, hệ thống cần có bộ phát Wifi như các thiết bị modem, router. Đầu vào của sóng Wifi được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ mạng như FPT, Viettel, VNPT,…

Sau đó đến modem, router lấy tín hiệu qua kết nối hữu tuyến và chuyển đổi sang tín hiệu vô tuyến để các thiết bị thông minh như điện thoại, máy tính, ipad,… có thể truy cập Internet được. Quá trình đó còn được gọi là quá trình nhận tín hiệu không dây (adapter), tức là card Wifi trên các thiết bị như laptop, điện thoại,… chuyển hóa thành tín hiệu Internet và cũng có thể thực hiện ngược lại, khi đó các router, modem nhận tín hiệu vô tuyến từ adapter rồi giải mã và gửi qua Internet.

Mạng Wifi khi hoạt động sẽ như con đường có chiều đến và đi, việc nhận và gửi dữ liệu đều phải thông qua Router hoặc Modem để mã hoá hoặc giải mã tín hiệu để truyền lên Internet.

## 2.3 Giới thiệt SQLite

SQLite là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu hay còn gọi là hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ nhỏ gọn, khác với các hệ quản trị khác như MySQL, SQL Server, Ocracle, PostgreSQL… SQLite là một thư viện phần mềm mà triển khai một SQL Database Engine truyền thống, không cần mô hình client-server nên rất nhỏ gọn. SQLite được sử dụng vào rất nhiều chương trình từ desktop đến mobile hay là website. [6]

Logo, company name

Description automatically generated

Hình 2. 4 - Biểu trưng SQLite [7]

SQLite được D.Richard Hipp phát triển dưới dạng thư viện bằng ngôn ngữ lập trình C vào năm 2000. SQLite là mã nguồn mở, là một trong những Database Engine phát triển nhanh nhất, sự phát triển của nó là về mặt tính phổ biến. [6]

1. *Ưu điểm của SQLite*

* SQLite không cần mô hình client – server để hoạt động.
* SQLite không cần phải cấu hình tức là bạn không cần phải cài đặt.
* Với SQLite database được lưu trữ trên một tập tin duy nhất.
* SQLite hỗ trợ hầu hết các tính năng của ngôn ngữ truy vấn SQL theo chuẩn SQL92.
* SQLite rất nhỏ gọn bản đầy đủ các tính năng nhỏ hơn 500kb, và có thể nhỏ hơn nếu lược bớt một số tính năng.
* Các thao tác dữ liệu trên SQLite chạy nhanh hơn so với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo mô hình client – server.
* SQLite rất đơn giản và dễ dàng sử dụng.
* SQLite tuân thủ 4 tính chất ACID (là tính nguyên tổ (Atomic), tính nhất quán (Consistent), tính cô lập (Isolated), và tính bền vững (Durable) ).
* Với đặc tính nhỏ gọn, truy xuất dữ liệu nhanh SQLite thường được sử dụng để nhúng vào các dự án.

1. *Nhược điểm SQLite*

* Giới hạn: Có thể hỗ trợ nhiều người dùng truy cập cùng lúc nhưng chỉ có thể một người được ghi dữ liệu.
* Dung lượng hạn chế: Nếu số bản ghi của người dùng lớn dần lên thì việc truy xuất dữ liệu khá khó khăn, khi đó cần phải áp dụng nhiều biện pháp để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.

## 2.4 Giới thiệu PyQt

### 2.4.1 Giới thiệu Qt

Qt là một Application framework mã nguồn mở đa nền tảng viết trên ngôn ngữ C++. Ứng dụng trên đa nền tảng và bộ công cụ tiện ích để tạo giao diện người dùng đồ họa cổ điển và nhúng, và các ứng dụng chạy trên nhiều nền tảng phần mềm và phần cứng khác nhau hoặc ít thay đổi trong codebase cơ bản, trong khi vẫn là một ứng dụng gốc với khả năng và tốc độ cục bộ.

Qt được sử dụng để phát triển giao diện người dùng đồ họa (GUI) và các ứng dụng đa nền tảng chạy trên tất cả các nền tảng máy tính để bàn lớn và hầu hết các nền tảng di động hoặc nhúng. Hầu hết các chương trình GUI được tạo bằng Qt đều có giao diện tự nhiên.

Logo, icon

Description automatically generated with medium confidence

Hình 2.5 – Biểu trưng Qt [8]

PyQt API bao gồm các module bao gồm số lượng lớn với các classes và functions hỗ trợ cho việc thiết kế ra các giao diện giao tiếp với người dùng của các phần mềm chức năng. PyQt 5 là phiên bản mới nhất.

Các class của PyQt được chia thành 14 module, bao gồm:

* QtCore
* QtGui
* QtWidgets
* QtMultimedia
* QtBluetooth
* QtNetwork
* QtPositioning
* Enginio
* QtWebSockets
* QtWebEngine
* QtWebEngineCore
* QtWebEngineWidgets
* QtXml
* QtSvg
* QtSql
* QtTest

PyQt được sử dụng rất phổ biến trong việc xây dựng phần mềm giao diện. Trong đề tài này, nhóm thực hiện sử dụng chủ 2 module QtGui và QtWigets để thiết kế giao diện cho hệ thống.

### 2.4.2 Qt Designer

Để sử dụng được các tiện ích của Qt, chúng ta sử dụng IDE của nó là Qt Designer. Một phần mềm thiết kế giao diện người dùng rất trực quan và dễ dàng thao tác. Công việc thiết kế giao diện sử dụng Qt Designer chủ yếu qua thao tác kéo thả các đối tượng và vùng thiết kế mà không cần phải viết lệnh. Do đó, PyQt rất được ưa chuộn trong giới lập trình viên.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 2.6 – Giao diện thiết kế Qt Designer [8]

Sau khi có giao diện người dùng thông qua việc kéo thả. Lập trình viên sẽ thêm chức năng, hiệu ứng cho giao diện người vùng thông qua code C++ mà Qt Designer đã tổng hợp.

Đặt biện Qt Designer có thể cài đặt và lập trình trực tiếp trên hệ điều hành Raspberrian rất tiện lợi trong việc kiểm thử và sửa lỗi do không tốn thời gian tải code xuống Raspberry Pi như lập trình trên máy tính. Với những ưu điểm đó, nhóm thực hiện đề tài lựa chọn PyQt làm thư viện giúp tạo ra giao diện cho cả hệ thống.

## 2.5 Giới thiệu về socket

### 2.5.1 Giới thiệu

Socket là một cấu trúc phần mềm bên trong một nút mạng của mạng máy tính, đóng vai trò là một điểm cuối (end-point) để gửi và nhận dữ liệu trên toàn hệ thống mạng. Cấu trúc và thuộc tính của một socket được xác định bởi một giao diện lập trình ứng dụng (API) cho kiến trúc mạng. Các Socket chỉ được tạo trong suốt thời gian tồn tại của một tiến trình của một ứng dụng đang chạy trong nút đó.

Diagram

Description automatically generated

Hình 2.7 – Mô hình socket

Do sự tiêu chuẩn hóa của các giao thức TCP / IP trong sự phát triển của Internet, thuật ngữ socket mạng được sử dụng phổ biến nhất trong bộ giao thức dành cho Internet, và do đó cũng thường được gọi là Internet socket. Trong bối cảnh này, socket được xác định bên ngoài với các máy chủ khác bằng địa chỉ socket của nó, gồm giao thức truyền tải, địa chỉ IP và số cổng.

Thuật ngữ socket cũng được sử dụng cho điểm cuối phần mềm của giao tiếp liên quy trình nội bộ nút (IPC), thường sử dụng cùng một API như một socket mạng.

### 2.5.2 Ưu điểm của socket

Ưu điểm của socket là hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành thông dụng ngày nay bao gồm MS Windows, Linux,… Ngoài ra, socket cũng có thể sử dụng bằng nhiều loại ngôn ngữ lập trình như C, C++, Java,… nên nó có thể tương thích với nhiều đối tượng người dùng với những cấu hình máy khác nhau.

Hơn thế nữa người dùng cũng có thể chạy liên tục nhiều socket cùng lúc , giúp nâng cao hiệu suất làm việc, cũng như tiết kiệm thêm nhiều thời gian và tài nguyên hơn.

### 2.5.3 Nguyên lý hoạt động của socket

Socket là kết nối giữa client và server thông qua TCP/IP và UDP để truyền và nhận giữ liệu qua Internet. Giao diện lập trình ứng dụng mạng này chỉ có thể hoạt động khi đã có thông tin về thông số IP và số hiệu cổng của 2 ứng dụng cần trao đổi dữ liệu cho nhau.

2 ứng dụng cần truyền thông tin phải đáp ứng điều kiện sau thì socket mới có thể hoạt động:

● 2 ứng dụng có thể nằm cùng trên một máy hoặc 2 máy khác nhau

● Trong trường hợp 2 ứng dụng cùng nằm trên một máy, số hiệu cổng không được trùng nhau.

### 2.5.4 Các loại socket phổ biến

a) *Datagram sockets*

Socket không định hướng, sử dụng giao thức sơ đồ người dùng (UDP). Mỗi gói được gửi hoặc nhận trên một socket datagram được định địa chỉ và định tuyến riêng. Thứ tự và độ tin cậy không được đảm bảo với các socket datagram, vì vậy nhiều gói được gửi từ máy hoặc quy trình này sang máy khác có thể đến theo bất kỳ thứ tự nào hoặc có thể hoàn toàn không đến.

b) *Stream sockets*

Socket có định hướng, sử dụng Giao thức điều khiển truyền (TCP), Giao thức truyền điều khiển luồng (SCTP) hoặc Giao thức kiểm soát tắc nghẽn Datagram (DCCP). Stream sockets cung cấp một luồng dữ liệu không có lỗi trình tự và không có ranh giới bản ghi, với các cơ chế được xác định rõ ràng để tạo và hủy kết nối cũng như báo cáo lỗi. Trên Internet, các Stream sockets thường được triển khai bằng TCP để các ứng dụng có thể chạy trên bất kỳ mạng nào sử dụng giao thức TCP / IP.

c) *Raw sockets*

Cho phép gửi và nhận trực tiếp các gói IP mà không cần bất kỳ định dạng lớp truyền tải cụ thể theo giao thức nào. Với các loại sockets khác, tải trọng được đóng gói tự động theo giao thức lớp truyền tải đã chọn (ví dụ: TCP, UDP) và người dùng socket không biết về sự tồn tại của các header của giao thức được phát cùng với trọng tải. Khi đọc từ một raw socket, các header thường được gom vào sẵn. Khi truyền gói tin từ một raw socket, việc bổ sung tự động header là tùy chọn.

## 2.6 Giới thiệu về UDP

User Datagram Protocol (UDP) là một trong những thành phần cốt lõi của bộ giao thức Internet. Với UDP, các ứng dụng máy tính có thể gửi tin nhắn, trong trường hợp này được gọi là biểu đồ dữ liệu, tới các máy chủ khác trên mạng Giao thức Internet (IP). Các liên lạc trước đó không cần thiết để thiết lập các kênh liên lạc hoặc đường dẫn dữ liệu.

UDP sử dụng một mô hình không hướng kết nối (connectionless) tối thiểu các cơ chế giao thức. UDP cung cấp chức năng kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu và số cổng để giải quyết các chức năng khác nhau tại nguồn và đích của dữ liệu. Nó không có các giao thức bắt tay nào, và do đó nó thể làm chương trình của người dùng tiếp xúc với các kết nối mạng không đáng tin cậy. Nếu cần phương tiện sửa lỗi ở cấp giao diện mạng, ứng dụng có thể sử dụng giao thức điều khiển truyền (TCP) hoặc giao thức 2truyền điều khiển luồng (SCTP) được thiết kế cho mục đích này.

## 2.7 Giới thiệu TCP/IP

Bộ giao thức Internet là mô hình khái niệm và tập hợp của các giao thức truyền thông được sử dụng trong Internet và các mạng máy tính. Nó thường được gọi là TCP/IP vì các giao thức nền tảng hiện tại trong bộ này là giao thức điều khiển truyền (TCP) và giao thức Internet (IP).

TCP/IP sử dụng một mô hình định hướng hướng kết nối (Connection-oriented) nên nó cần kết nối hai thiết bị gửi và nhận trước khi truyền dữ liệu.Phương pháp này thường được gọi là một dịch vụ mạng đáng tin cậy. Nó bảo đảm là dữ liệu sẽ được chuyển đến đúng nơi yêu cầu

Bộ giao thức Internet cung cấp giao tiếp dữ liệu end-to-end chỉ định cách dữ liệu sẽ được đóng gói, đặt địa chỉ, truyền, định tuyến và giao nhận. Chức năng này được tổ chức thành bốn lớp trừu tượng, phân loại tất cả các giao thức liên quan theo phạm vi mạng liên quan.Xét từ thấp nhất đến cao nhất, các lớp là:

● Lớp liên kết: chứa các phương thức truyền thông cho dữ liệu nằm trong một phân đoạn mạng duy nhất

● Lớp internet: cung cấp kết nối internet giữa các mạng độc lập

● Lớp vận chuyển: xử lý giao tiếp giữa máy chủ và máy chủ

● Lớp ứng dụng: cung cấp trao đổi dữ liệu quá trình-xử lý cho các ứng dụng.

## 2.8 Các linh kiện sử dụng

### 2.8.1 Raspberry Pi 4 Model B

Raspberry Pi là máy tính giá thấp kích cỡ như iPhone và chạy hệ điều hành Linux. Với mục tiêu chính của chương trình là giảng dạy máy tính cho trẻ em. Được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation – là tổ chức phi lợi nhuận với tiêu chí xây dựng hệ thống mà nhiều người có thể sử dụng được trong những công việc tùy biến khác nhau [9].

Mục tiêu ban đầu của dự án Raspberry Pi là tạo ra máy tính rẻ tiền có khả năng lập trình cho những sinh viên, nhưng Pi đã được sự quan tâm từ nhiều đối tượng khác nhau. Đặc tính của Raspberry Pi xây dựng xoay quanh bộ xử lí SoC Broadcom BCM2835 là chip xử lí mobile mạnh mẽ có kích thước nhỏ hay được dùng trong điện thoại di động bao gồm CPU, GPU, bộ xử lí âm thanh, video và các tính năng khác. Tất cả được tích hợp bên trong chip có điện năng thấp này [9].

Raspberry Pi không thay thế hoàn toàn máy tính để bàn hay máy xách tay. Chúng ta không thể chạy windows trên đó vì BCM2835 dựa trên cấu trúc ARM nên không hỗ trợ mã x86/x64, nhưng vẫn có thể chạy bằng Linux với các tiện ích như lướt web, môi trường desktop và các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên Raspberry Pi là một thiết bị đa năng đáng ngạc nhiên với nhiều phần cứng có giá thành rẻ nhưng rất hoàn hảo cho những hệ thống điện tử, những dự án DIY, thiết lập hệ thống tính toán rẻ tiền cho những bài học trải nghiệm lập trình. [9]

Raspberry Pi có hai phiên bản **Model A** và **Model B**. Về cơ bản Raspberry Pi có khá nhiều OS linux chạy được nhưng vẫn có sự thiếu vắng của Ubuntu (do CPU ARMv6). Một số Distributions Linux (nhúng) chạy trên Raspberry Pi như Raspbian, Pidora, openSUSE, OpenWRT, OpenELEC,… [9].

Một số ưu nhược điểm của Raspberry Pi [9].

Ưu điểm:

* Giá rẻ.
* Nhỏ gọn.
* Siêu tiết kiệm điện.
* GPU mạnh.
* Phục vụ cho nhiều mục đích.
* Khả năng hoạt động liên tục 24/7 .

Nhược điểm:

* Lan 100.
* Không tích hợp card Wifi.
* Yêu cầu phải có kiến thức cơ bản về Linux, điện tử.​

Máy tính Raspberry Pi 4 Model B là phiên bản nâng cấp của Raspberry Pi 4 Model B với nhiều cải tiến vượt trội, phù hợp với các ứng dụng: IoT, Robot, Smart Home, Media Centre, AI,...là sản phẩm trong gia đình Raspberry Pi, nổi bật với chip 4 nhân 64-bit có tốc độ 1.5GHz – rất nhanh. Phiên bản còn hỗ trợ Wifi Dual-band 2.4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy, cổng Ethernet tốc độ cao và Power over Ethernet (PoE) thông qua PoE HAT [10].

Diagram, engineering drawing

Description automatically generated

Hình 2. 8 – Raspberry Pi 4 Model B

Bảng 2.2 – Thông số kỹ thuật Raspberry Pi 4 Model B

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên** | **Mô tả** |
| Vi xử lý | Broadcom BCM2711,Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz |
| RAM | 1/2/4GB LPDDR4 SDRAM |
| Kết nối | 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 5.0, BLE, Gigabit Ethernet |
| Cổng USB | 2 x 2.0 + 2 x 3.0 |
| Mở rộng | 40 pin GPIO |
| Video và âm thanh | 1 x mirco HDMI  1 x 3.5mm AV port (composite + audio)  1 x MIPI DSI connector |
| Multimedia | H.265 4Kp60, H.264 1080p60; OpenGL ES 1.1, 2.0, 3.0 graphics |
| Lưu trữ | MicroSD |
| Nguồn điện sử dụng | 5V/3A via USB-type C  5V/3A via GPIO  Power over Ethernet via PoE port |

Raspberry Pi 3 Model B+ có 40 pin GPIO bao gồm [10]:

* 26 chân GPIO. Khi thiết lập là input, GPIO có thể được sử dụng như chân interupt, GPIO 14 & 15 được thiết lập sẵn là chân input.
* 1 UART, 1 I2C, 2 SPI, 1 PWM (GPIO 4)
* 2 chân nguồn 5V, 2 chân nguồn 3.3V, 8 chân GND
* 2 chân ID EEPROM

Chart, timeline

Description automatically generated

Hình 2.9 – Sơ đồ chân GPIO Raspberry Pi 4 Model B

### 2.8.2 Màn hình Waveshare 7 inch HDMI LCD (B)

Màn hình Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) sử dụng giao thức HDMI với độ phân giải 800x400 pixels cho chất lượng nội dung hiển thị rõ ràng. Được cấp nguồn qua cổng Micro USB, có chức năng cảm ứng điện dung. Tương thích tốt với mini-PC và windows PC.



Hình 2.10 – Màn hình Waveshare 7 inch HDMI LCD (B)

Bảng 2.3 - Thông số kỹ thuật Waveshare 7 inch HDMI LCD (B)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên** | **Mô tả** |
| Điện áp cung cấp | 5V DC (nguồn từ 2A trở lên) |
| Kích thước màn hình | 7 inch |
| Độ phân giải | 800x400 pixels |
| Cổng kết nối | HDMI, USB |
| Phương thức giao tiếp | Cảm ứng |
| Số điểm cảm ứng | 5 điểm với Raspbian, Windows  Đơn điểm với Ubuntu / Kali / WIN10 IoT |
| Hệ máy hỗ trợ | Raspberry Pi  Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Kích thước | 164.9 x 124.67 mm |

A picture containing text, electronics, screenshot

Description automatically generated

Hình 2.11 - Các linh kiện mặt sau Waveshare 7 inch HDMI LCD (B)

# CHƯƠNG 3: THI CÔNG HỆ THỐNG

## 3.1 Phân tích hệ thống

### 3.1.1 Yêu cầu kỹ thuật

Tạo ra một hệ thống với giao diện cảm ứng giúp người dùng có thể thao tác. Dữ liệu đầu vào sẽ được gửi đến cơ sở dữ liệu để lưu trữ, đồng thời dữ liệu này cũng được ngươi quản lí tiếp nhận và xử lí ở giao diện thứ hai. Người quản lí có quyền thao tác với dữ liệu đã nhập: xem, xóa, chỉnh sửa.

### 3.1.2 Đặc tả hệ thống

Dựa vào những yêu cầu đưa ra, hệ thống được thiết kế với các chức năng:

* Hiển thị giao diện đồ họa kết hợp thao tác trực tiếp ở đó.
* Duyệt được menu trên giao diện thông qua cảm ứng.
* Gửi sản phẩm khách hàng lựa chọn đến cơ sở dữ liệu và bộ phận liên quan xử lí.
* Quản lý và người dùng cùng chia sẻ 1 phần cứng, nhưng có phân cấp quyền truy cập.
* Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu.

## 3.2 Thiết kế sơ lược

### 3.2.1 Sơ đồ khối hệ thống và chức năng từng khối

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.1 - Sơ đồ khối hệ thống

Chức năng từng khối:

* **Khối hiển thị**: được chia thành hai khối nhỏ gồm khối hiển thị người dùng và khối hiển thị bộ phận xử lí
* Khối hiển thị người dùng: Là giao diện nơi người dùng giao tiếp với hệ thống, tại đây người dùng có thể duyệt menu và thục hiện đặt hàng. Khối này nhận tín hiệu từ hệ thống để hiển thị thông tin.
* Khối hiển thị bộ phần xử lí: Là giao diện nơi bộ phận tiếp nhận đơn hàng xem thông tin đặt hàng của khách hàng và xử lí đơn hàng.
* **Khối xử lý trung tâm**: nơi xử lý chính của hệ thống được kết nối tất cả các khối khác để truyền nhận dữ liệu, tính toán và thực hiện chức năng của hệ thống.
* **Khối nguồn**: cung cấp điện áp cho tât cả các khối còn lại của hệ thống hoạt động.
* **Cơ sở dữ liệu**: Nơi lưu trữ dữ liệu hiện tại của cửa hàng gồm: thông tin sản phẩm có thể đặt được, lịch sử đơn hàng, quản lí doanh thu. Sau 1 giao dịch thành công, dữ liệu sẽ được cập nhật lại.

### 3.2.2 Nguyên lý hoạt động hệ thống

Khi toàn bộ hệ thống được cấp nguồn, bước thiết lập ban đầu là tải lại cơ sở dữ liệu lên khối hiện thị. Ở giao diện ban đầu, chúng ta có thể lựa chọn một trong hai phân vùng: Quản lý hoặc Khách. Với phân vùng Khách, sau khi tải lại dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, dữ liệu sẽ được hiển thị lên giao diện để người dùng có thể duyệt menu. Giao diện cũng hiển thị đầy đủ sản phẩm đang có và hết hàng. Sau khi xem qua, người dùng sẽ lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Bước tiếp theo, những sản phẩm được chọn sẽ được gửi vào bếp, tại đây cũng có một giao diện để bộ phận này có thể theo dõi dưới dạng đơn hàng theo nguyên tác vào trước ra trước; Các đơn hàng được hoàn thành sẽ được dời khỏi giao diện này. Sau khi đơn hàng được chuẩn bị và giao đến người dùng. Trong quá trình sử dụng sản phẩm nếu người dùng muốn điều chỉnh đơn hàng như: thêm, xóa bớt, điều chỉnh số lượng,.. Thì yêu cầu này sẽ được thông báo đến người quản lý. Sau khi tiếp nhận thông tin, quản lý sẽ đăng nhập vào phân vùng thứ hai – phân vùng Quản lý – và tiến hành điều chính theo yêu cầu của khách hàng. Sau khi một đơn hàng được hoàn tất – tính tiền – thì dữ liệu đơn hàng sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý lịch sử mua hàng. Tại phân vùng Quản lý này, người quản lý cũng có thể thực hiện thêm nhiều thao tác như: Theo dõi doanh thu, theo dõi tình trạng tồn kho, cập nhật thêm danh mục sản phẩm,… Những thao tác này có thể truy cập theo ngày.

## 3.3 Thiết kế chi tiết, thi công tính toán hệ thống

### 3.3.1 Khối hiển thị người dùng

* Lựa chọn linh kiện Waveshare 7 inch HDMI LCD (B)

Để thực hiện chức năng hiển thị giao diện cảm ứng cho người dùng. Linh kiện được sử dụng phải có kích thước lớn để hiển thị được nhiều thông tin; Có độ phân giải cao để hiển thị thông tin rõ nét; Có khả năng cảm biến đa điểm để dễ dàng thao tác; công suất phù hợp để sử dụng nguồn nuôi trực tiếp từ Raspberry Pi 4 Model B.

Qua tìm hiểu, nhóm nhận điện Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) đáp ứng đầy đủ nhu cầu mà đề tài đặt ra.

Wavesharre 7 inch HDMI LCD (B) hoạt động ở mức điện áp 5VDC và cường độ dòng điện từ 2A trở lên.


### 3.3.2 Khối xử lý trung tâm

* Lựa chọn linh kiện Raspberry Pi 4 model B

Trong hệ thống khối xử lý trung tâm đóng vai trò quan trọng nhất trong việc vận hành hoạt động của toàn bộ hệ thống.Raspberry Pi có phần cứng mạnh mẽ, khả năng tùy biến cao, có thể lập trình trực tiếp trên Pi, tính tiện lợi cao và dễ tiếp cận, thay thế.

Trong hệ thống này, khối xử lú trung tâm đóng vai trò quan trọng nhất trong việc vận hành hệ thống. Nó là cấu nối giữa các khối với nhau, giúp cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, điều khiển các khối hiển thị. Đồng thời Raspberry Pi cũng có phần cứng mạnh mẽ khi so với các loại mini PC khác. Bên cạnh đó, Raspberry Pi sử dụng hệ điều hành Raspberian giúp dễ dàng cài đặt các IDE lập trình cho các ngôn ngữ như Python, C++. Sử dụng Raspberry Pi cũng giúp nhà phát triển dễ dàng cập nhật hệ thống sau này, thông qua các cổng kết nối đa dạng cùng với phần mềm hệ thống được cập nhật liên tục.

Raspberry Pi hoạt động ở mức điện áp 5VDC và cường độ dòng điện 3A. Raspberry Pi được kết nối đến các khối khác để thực hiện chức năng của hệ thống, thực hiện giao tiếp với khối hiển thị người dùng để hiện thông tin, cập nhật dữ liệu đến cơ sở dữ liệu.



Hình 3.2 – Sơ đồ chân Raspberry Pi 4 Model B

Các chân raspberry pi được kết nối giao tiếp đến các khối khác như sau:

Bảng 3.1 - Sơ đồ kết nối chân Raspberry Pi với các module

|  |  |
| --- | --- |
| **Raspberry Pi 4 Model B** | **Waveshare 7 inch HDMI LCD (B)** |
| HDMI output | HDMI input |

### 3.3.3 Khối nguồn

Sau khi lựa chọn các module linh kiện sử dụng cho các khối, tùy vào thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đưa ra, nhóm lựa chọn sử dụng nguồn toàn bộ hệ thống 15W. Do Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) sử dụng nguồn nuôi từ ngõ USB của Raspberry Pi 4 Model B nên không tính vào công suất hệ thống cần:

**Bảng 3.2** - Công suất cho từng linh kiện

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên linh kiện** | **Công suất** |
| Raspberry Pi | 15W |
| Waveshare 7 inch HDMI LCD (B) | 4.5V |
| **Tổng** | 15W |

Do công suất tiêu thụ chỉ đạt khoảng 80% công suất nguồn cung cấp vì vậy nguồn cung cấp nhóm lựa chọn cần có công suất tối thiểu đạt khoảng 18W. Ví tính cố định của hệ thống nên nhóm dùng Adapter 18W để cấp nguồn cho hệ thống.

### 3.3.8 Sơ đồ nguyên lý hệ thống

Diagram, schematic

Description automatically generated

Hình 3. – Sơ đồ nguyên lý hệ thống

## 3.4 Thiết kế phần mềm

### 3.4.1 Phương pháp thiết kế phần mềm

#### 3.4.1.1 Thiết kế ứng dụng người dùng, bếp và admin

Để thiết kế nên giao diện người dùng,bếp và giao diện admin để người dùng sử dụng và tương tác với khối xử lý và phù hợp với yêu cầu dễ sử dụng, ít tốn tài nguyên trong một hệ thống nhúng nhóm sử dụng bộ công cụ Qt. Sỡ dĩ Qt sử dụng ít tài nguyên vì công cụ này được thiết kế và tối ưu cho nhiều lựa chọn cho người lập trình khi làm việc với những hệ thống không quá mạnh mẽ và khi sử dụng những lựa chọn đó các chức năng khác vẫn hoạt động ở mức đủ yêu cầu. Những lựa chọn này thường là cách lập trình giữa các khối với nhau và việc lựa chọn cách cấp phát bộ nhớ tối ưu nhất. Và trong công cụ Qt, nhóm sử dụng những thành phần sau để thiết kế:

1. Giao diện người dùng (front-end) sử dụng QML

Qt có nhiều công cụ để thiết kế giao diện người dùng và nó có thể kết hợp và kết hợp các công nghệ khác nhau. Qt Creator là một ví dụ điển hình về ứng dụng kết hợp các Widget Qt truyền thống với Qt Quick. Các widget tạo thành nền tảng cơ bản cho giao diện người dùng, trong khi Qt Quick được sử dụng để triển khai chế độ khác.

Giao diện người dùng đặc biệt hưởng lợi từ sự đơn giản của việc kết hợp các đối tượng QML và cấu hình chúng bằng cách sử dụng các thuộc tính ràng buộc .

Qt Quick là một mô-đun cung cấp các loại QML để tạo giao diện người dùng như bảng phác thảo trực quan với hệ tọa độ và công cụ kết xuất của riêng nó. Qt Quick có rất nhiều các hiệu ứng và chuyển tiếp với hiệu ứng đó có thể được bổ sung thông qua các thành phần chuyên biệt cho hiệu ứng particle và shader.

1. Phần xử lý phía sau của hệ thống (back-end) sử dụng ngôn ngữ C++

Các ứng dụng QML thường cần phải xử lý các tác vụ nâng cao và cần hiệu suất cao bẳng C ++. Cách phổ biến nhất và nhanh nhất để làm điều này là để lớp C ++ chạy song song cùng với QML, miễn là việc triển khai lớp C ++ này được sử dụng từ các QObject.

Nhiều ứng dụng cung cấp các đối tượng QObject được tích hợp trong C ++ hoạt động như một cầu nối giữa QML và C ++. Các đối tượng đó thường được đăng ký bằng qmlRegisterType hoặc qmlRegisterSingletonType và sau đó được QML sử dụng để giao tiếp với phần back-end C ++.

#### 3.4.1.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Để thiết kế cơ sở dữ liệu, nhóm sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu SQlite và giao tiếp bằng thư viện có sẵn của Qt. Và hệ thống xử lý sẽ chịu trách nhiệm nhận những yêu cầu từ ứng dụng người dùng và admin để thay đổi các thông số trong dữ liệu người dùng.

Sau đây là bảng minh họa cho thiết kế của các bảng cơ sở dữ liệu:

Bảng 3.3 – Cơ sở dữ liệu quản lý thực đơn

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Ảnh minh họa của món | Tên món | Giá thành trên một đơn vị | Số lượng | Ngày hết hạn |
| 1 | mon1.png | mon1 | 10000 | 01 | dd/mm/yy |
| 2 | mon2.png | mon2 | 20000 | 00 | d/mm/yy |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Bảng 3.4 – Cơ sở dữ liệu quản lý lịch sử mua hàng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Id | Tên các món trong đơn hàng | Tổng tiền của đơn | Thời gian xuất |
| 1 | mon1,mon4,mon8 x3 | Tổng =  giá trị món 1 +  giá trị món 4 +  (giá trị món 8) x3 | dd/mm/yy + hh/mm/ss |
| 2 | mon1 x2,mon4,mon 5 | Tổng =  (giá trị món 1)x2 +  giá trị món 4 +  giá trị món 5 | dd/mm/yy + hh/mm/ss |
| ... | ... | ... | ... |

### 3.4.2 Lưu đồ hoạt động

#### 3.4.2.1 Lưu đồ giải thuật cho hệ thống

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.4 – Lưu đồ giải thuật cho hệ thống

Khi hệ thống bắt đầu, người dùng sẽ có hai lựa chọn là giao diện admin hoặc là giao diện người dùng:

* Khi ở người chọn giao diện admin thì hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và cập nhật chúng cho giao diện admin. Người dùng sẽ có thể lựa chọn một trong ba chế độ: Chế độ hiển thị doanh thu, chế độ hiển thị và tính toán hàng tích trữ trong kho, chế độ chỉnh sửa số lượng trong kho hàng. Và tùy theo người dùng lựa chọn chế độ nào hệ thống sẽ thực hiện chức năng tùy theo yêu cầu của chế độ đó. Chi tiết của các chế độ admin sẽ được trình bày ở phần sau.
* Khi ở người chọn giao diện người sử dụng sẽ được khối xử lý cập nhật các thông số sao cho người dùng có thể thấy được những món còn lại có trong menu để trùng khớp với cơ sở dữ liệu. Nếu người dùng có yêu cầu gọi món thì hệ thống sẽ tự động tính toán tổng đơn hàng đó cho khách hàng sẽ kiểm tra xem yêu cầu có hợp lệ hay không, nếu sai thì sẽ hiển thị một thông báo lỗi và sẽ kết thúc. Nếu yêu cầu hợp lệ, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật lại cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo đã đặt món thành công cho người dùng và kết thúc chương trình.

#### 3.4.2.2 Lưu đồ giải thuật cho các khối

##### A. Lưu đồ giải thuật chương trình Admin

1. Chế độ hiển thị doanh thu

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.5 - Lưu đồ chế độ hiển thị doanh thu

Ở giao diện hiển thị doanh thu, khi bắt đầu người dùng sẽ thấy lịch sử những món đã bán ra và doanh thu của ngày hôm đó. Người sử dụng còn có thể chọn ngày mà mình muốn truy xuất dữ liệu hoạt động của quán. Khi đó bộ xử lý sẽ truy cập cơ sở dữ liệu của đúng ngày đó và hiển thị những thông số về lịch sử món ăn đã bán cùng với doanh thu của ngày hôm đó. Trong trường hợp quán có yêu cầu mới từ phía khách hàng thì hệ thống sẽ cập nhật lại cơ sở dữ liệu cho ngày hiện tại để những thông số đó có thể được hiển thị ở trang bắt đầu của giao diện hiển thị doanh thu.

1. Chế độ hiển thị và tính toán hàng tích trữ trong kho

Diagram

Description automatically generated

Hình 3. 6 - Lưu đồ chế độ hiển thị và tính toán hàng tích trữ trong kho

Khi chế độ hiển thị và tính toán hàng tích trữ trong kho được lựa chọn, hệ thống sẽ hiển thị cho người sử dụng hông số về số lượng món ăn ở trong kho còn có thể phục vụ và rồi sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu xem có sự thay đổi hay không. Nếu có hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng hiển thị ở chế độ xem tích trữ và giao diện khách hàng để họ biết họ có thể đặt được bao nhiêu món nữa.

1. Chế độ chỉnh sửa số lượng trong kho hàng

Diagram

Description automatically generated

Hình 3. 7 – Lưu đồ giải thuật chế độ chỉnh sửa số lượng trong kho hàng

Khi người sử dụng sẽ sử dụng chế độ này khi có nhu cầu cần chỉnh sửa các món trong kho hàng. Đầu tiên, người sử dụng cần chọn ngày và món cần phải chỉnh sửa hay cập nhật. Và từ đó hệ thống sẽ cập nhật lại số lượng bán ra và doanh thu của ngày đó. Nếu là điều chỉnh số lượng ở ngày hiện tại thì hệ thống cũng sẽ cập nhật lại thông số hiển thị của giao diện người dùng.

##### B. Lưu đồ giải thuật hiển thị giao diện bếp

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.8 – Lưu đồ giải thuật hiển thị giao diện bếp

Khi ở giao diện bếp có một đơn mới từ người dùng, hệ thống sẽ đọc dữ liệu được gửi từ người dùng và hiển thị nó ở giao diện bếp theo thứ tự món nào được tạo trước sẽ đứng ở trên cùng. Khi nhận được dữ liệu đó, người dùng ở bếp sẽ có thể chọn món nào đã được hoàn thành và món đó sẽ được xóa khỏi màn hình.

#### 

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

## 4.1 Kết quả mô hình thi công

Sau quá trinh thực hiện đề tài nhóm đưa ra hệ thống gồm mô hình phần cứng và giao diện điều khiển.



Hình 4.1 – Mô hình hệ thống

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 4.2 – Giao diện bếp

## 4.2 Hoạt động của hệ thống

Nhóm thực hiện mô phỏng hệ thống bằng cách tạo đơn hàng và thực hiện các thao tác trên đơn hàng.

### 4.2.1 Các phản hồi của giao diện khi thao tác

Giao diện người dùng ban đầu sau khi thiết lập

A picture containing text, electronics

Description automatically generated

Hình 4.3 – Giao diện menu


Tại giao diện menu, người dùng có thể duyệt được các sản phẩm hiện có cũng như số lượng của chúng. Người dùng sẽ tiến hành lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu.

A picture containing text, monitor, screen

Description automatically generated

Hình 4.4 – Giao diện sản phẩm được chọn

Sau khi hoàn tất chọn món, người dùng tiến hành đặt hàng. Đơn hàng sẽ được gửi đến bộ phận liên quan xử lí.



Hình 4.5 – Đơn hàng đặt thành công

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 4.6 – Thông tin đơn hàng bếp nhận được

Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi thông tin đơn hàng thì cần phải có quyền quản li để điều chỉnh, như hình bên dưới.

A picture containing text, monitor

Description automatically generated

Hình 4.7 – Thao tác thay đổi thông tin đơn hàng

Người quản lý có thao tác nhập hàng ở tab admin, cũng như kiểm tra doanh thu theo ngày.

Text

Description automatically generated

Hình 4.8 – Xóa sản phẩm khỏi danh mục

A picture containing text

Description automatically generated


Hình 4.9 – Giao diện kiểm tra doanh thu

Tất cả những dữ liệu đều được quản lí và cập nhật lên cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu gồm 2 bảng chính: Thực đơn và lịch sử mua hàng. Kèm theo các thuộc tính của chúng, như hình bên dưới.

Table

Description automatically generated

Hình 4.10 – Bảng dữ liệu thực đơn



Hình 4.11 – Bảng dữ liệu lịch sử mua hàng

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1 Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài này, nhóm gặp không ít khó khăn ngay từ ban đầu trong việc phân tích hệ thống, lựa chọn linh kiện, ngôn ngữ lập trình. Với nguồn tài liệu tham khảo có được, cũng như đánh giá những nhu cầu thực tế, nhóm đã đưa ra được các yêu cầu kỹ thuật đặc tả cho hệ thống, từ đó xác định mục tiêu, chức năng của hệ thống, lựa chọn các linh kiện, công nghệ, giải thuật đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Kết quả đạt được so với mục tiêu ban đầu đặt ra gồm các chức năng:

* Thiết lập được hệ thống máy POS gọi món tại bàn, tránh tiếp xúc.
* Có giao diện người dùng, giao diện quản lý.
* Có sự giao tiếp giữa các thiết bị đầu cuối, tránh tối đa tiếp xúc.

Ưu nhược điểm của robot mà nhóm thực hiện đã thiết kế:

Ưu điểm:

* Giao diện cảm ứng trực quan, dễ dàng làm quen và thao tác cho người mới.
* Trên phương diện yêu cầu đơn giản, máy POS của nhóm có giá thành rẻ hơn so với các sản phẩm cùng loại có trên thị trường.

Nhược điểm:

* Sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite có dung lượng thấp, dữ liệu được cập nhật trên sự kiện chứ không phải thời gian thực.
* Chưa tích hợp được các thiết bị ngoại vi như máy in, máy scan,.. để tối đa hiệu năng hệ thống.

## 5.2 Giới hạn

Đề tài lần này nhóm thực hiện được hệ thống với các yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó không tránh khỏi thiếu sót trong việc thực hiện đề tài, khó khăn lớn nhất cũng là nhược điểm của hệ thống là lựa chọn cơ sở dữ liệu thích hợp cho hệ thống. SQLite đáp ứng được yêu cầu nhỏ gọn, dễ tích hợp, nhưng hạn chế về mặt dung lượng, cũng như khả năng truy xuất từ thiết bị khác. Để cải thiện điều này, nhóm sẽ tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp thêm tính năng hệ thống.

## 5.3 Hướng phát triển

Qua những kết quả đã làm được với những giới hạn hệ thống, nhóm thực hiện đề ra những hướng phát triển như sau:

* Liên kết các thiết bị ngoại vi hỗ trợ bán hàng: máy in, máy scan barcode.
* Hoàn thiện thẩm mỹ giao diện hệ thống.
* Tối ưu cơ sở dữ liệu.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Việt Nam Net, “Thị trường bán lẻ truyền thống 2020 - "lột xác" nhờ công nghệ,” 22 12 2020. [Trực tuyến]. Available: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong-ban-le-truyen-thong-2020-lot-xac-nho-cong-nghe-699499.html. |
| [2] | Maybanhang.net, “Công nghệ POS để quản lý cửa hàng hiệu quả hơn,” [Trực tuyến]. Available: https://maybanhang.net/2012/12/the-nao-la-mot-pos-va-maybanhang-net-quan-ly-pos-ra-sao/. |
| [3] | mpos.vn, “Lịch sử phát triển Máy nhận thanh toán POS,” 6 6 2016. [Trực tuyến]. Available: https://www.mpos.vn/tin-tuc/lich-su-phat-trien-may-nhan-thanh-toan-pos?lang=en. |
| [4] | Wikipedia, “Thiết bị bán hàng,” 25 8 2020. [Trực tuyến]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt\_b%E1%BB%8B\_b%C3%A1n\_h%C3%A0ng. |
| [5] | L. T. Anh, "Wifi là gì? Wifi hoạt động như thế nào?," [Online]. Available: https://quantrimang.com/wifi-la-gi-120057. |
| [6] | “Bài 1: SQlite là gì? Ưu và nhược điểm của SQLite - Học SQLite cơ bản,” [Trực tuyến]. Available: https://vncoder.vn/bai-hoc/sqlite-la-gi-uu-va-nhuoc-diem-cua-sqlite-182. |
| [7] | Wikipedia, "SQLite," 27 3 2021. [Online]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/SQLite. |
| [8] | Wikipedia, "PyQt," 25 6 2021. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/PyQt. |
| [9] | “Raspberry Pi là gì? Giới thiệu về Raspberry Pi.,” 8 1 2014. [Trực tuyến]. Available: https://raspberrypi.vn/raspberry-pi-la-gi-gioi-thieu-ve-raspberry-pi-261.pi. |
| [10] | HSHOP, "Máy tính Raspberry Pi 4 Model B," [Online]. Available: https://hshop.vn/products/may-tinh-raspberry-pi-4-model-b-made-in-uk. |