TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &

TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

**KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ**



●◆●

ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHAT**

**THEO MÔ HÌNH CLIENT – SERVER**

Sinh viên thực hiện: Lê Quang Long

Nguyễn Thị Lâm Anh

Lớp: 20NS

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN &

TRUYỀN THÔNG VIỆT HÀN

**KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TỬ**



●◆●

ĐỒ ÁN MÔN HỌC LẬP TRÌNH MẠNG

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHAT**

**THEO MÔ HÌNH CLIENT – SERVER**

Sinh viên thực hiện: Lê Quang Long

Nguyễn Thị Lâm Anh

Lớp: 20NS

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Cẩm

Đà Nẵng, tháng 11 năm 2022

**NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**LỜI CẢM ƠN**

Đây là năm thứ ba chúng em học tại trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn. Chúng em nghĩ mình thật may mắn khi được vào học tại trường Việt-Hàn. Cơ sở vật chất trường rất tốt, thầy cô giảng viên rất nhiệt tình, quan tâm, chăm lo cho sinh viên.

Để hoàn thành bài đồ án môn học này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, chúng em đã nhận được nhiều sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy cô trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của ThS Nguyễn Thanh Cẩm và các thầy cô giảng dạy. Thầy đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình em thực hiện báo cáo này. Em xin chân thành cảm ơn thầy đã hết lòng hướng dẫn để em hoàn thành bài báo cáo này.

Tuy nhiên, vì đây là đồ án cơ sở chúng em thực hiện một dự án cho bản thân, mặc dù tìm tòi nghiên cứu nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của thầy cô.

MỤC LỤC

[MỤC LỤC III](#_Toc121105365)

[DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V](#_Toc121105366)

[DANH MỤC HÌNH VẼ VI](#_Toc121105367)

[MỞ ĐẦU 1](#_Toc121105368)

[1. Giới thiệu đề tài 1](#_Toc121105369)

[2. Mục tiêu của đề tài 1](#_Toc121105370)

[3. Nội dung và kế hoạch thực hiện 1](#_Toc121105371)

[4. Bố cục báo cáo 2](#_Toc121105372)

[CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3](#_Toc121105373)

[1.1. Sơ lược về lập trình mạng 3](#_Toc121105374)

[1.1.2. Lập trình mạng 3](#_Toc121105375)

[1.1.3. Một số mô hình trong lập trình mạng 3](#_Toc121105376)

[1.1.4. Một số giao thức trong lập trình mạng 8](#_Toc121105377)

[1.2. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Java 15](#_Toc121105378)

[1.2.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java 15](#_Toc121105379)

[1.2.2. Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Java 15](#_Toc121105380)

[CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 18](#_Toc121105381)

[2.1. Mô tả về hệ thống 18](#_Toc121105382)

[2.2. Xây dựng biểu đồ 18](#_Toc121105383)

[2.2.1. Usecase Diagram 18](#_Toc121105384)

[2.2.2. Class Diagram 20](#_Toc121105385)

[2.2.3. Activity Diagram 20](#_Toc121105386)

[2.2.4. Sequence Diagram 21](#_Toc121105387)

[2.3. Cơ sở dữ liệu 21](#_Toc121105388)

[2.4. Cấu trúc thư mục 23](#_Toc121105389)

[CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH DEMO 24](#_Toc121105390)

[3.1. Giao diện Server 24](#_Toc121105391)

[3.2. Giao diện Client 26](#_Toc121105392)

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

|  |  |
| --- | --- |
| UML | Unified Modeling Language |
| LTM | Lập trình mạng |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| IP | Internet Protocol |
| P2P | Peer-To-Peer |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| FTP | File Transfer Protocol |

DANH MỤC HÌNH VẼ

[Hình 2. 1 Usecase tổng quát 18](#_Toc121105393)

[Hình 2. 2 usecase diagram client 19](#_Toc121105394)

[Hình 2. 3 usecase diagrame server 19](#_Toc121105395)

[Hình 2. 4 class diagram 20](#_Toc121105396)

[Hình 2. 5 Activity Diagram Send Mess 20](#_Toc121105397)

[Hình 2. 6 Sequence Diagram Send Mess 21](#_Toc121105398)

[Hình 2. 7 Danh sách các bảng của cơ sở dữ liệu 21](#_Toc121105399)

[Hình 2. 8 Cấu trúc bảng messInfo 21](#_Toc121105400)

[Hình 2. 9 Cấu trúc bảng user 22](#_Toc121105401)

[Hình 2. 10 Cấu trúc code 23](#_Toc121105402)

[Hình 2. 11 Cấu trúc lưu trữ 23](#_Toc121105403)

[Hình 2. 12 Server ghi lại log và insert mess lên database 25](#_Toc121105404)

[Hình 3. 1 Giao diện chính của server 24](#_Toc121105405)

[Hình 3. 2 Chức năng thêm user 24](#_Toc121105406)

[Hình 3. 3 Chức năng chat với user 25](#_Toc121105407)

[Hình 3. 4 Giao diện đăng nhập 26](#_Toc121105408)

[Hình 3. 5 Giao diện đăng ký 26](#_Toc121105409)

[Hình 3. 6 Giao diện chat 27](#_Toc121105410)

[Hình 3. 7 Chọn nơi lưu file 27](#_Toc121105411)

[Hình 3. 8 Kết quả sau khi lưu file 27](#_Toc121105412)

[Hình 3. 9 Chọn file để gửi 28](#_Toc121105413)

[Hình 3. 10 Thư mục của server sau khi user gửi file 28](#_Toc121105414)

# MỞ ĐẦU

## Giới thiệu đề tài

Hiện nay, các chương trình hội thoại đã trở thành một chương trình phổ biến của một đại bộ phận người sử dụng Internet. Nó như một phương tiện hiệu quả để kết nối, giúp chia sẻ, trao đổi thông tin giữa mọi người với nhau. Mặc dù các ứng dụng để kết nối mọi người như mạng xã hội rất tiện ích những nó cũng đem lại những cái hại như chúng ta mất quá nhiều thời gian vào mạng xã hội, bị ảnh hưởng bởi những nguồn tin tiêu cực và không chính xác... Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng Chat theo mô hình Client – Server”.

## Mục tiêu của đề tài

Xây dựng ứng dụng Chat theo mô hình Client – Server

* Giao diện trực quan, dễ thao tác.
* Phù hợp với các nền tảng triển khai trên diện rộng, ít tốn kém khi mở rộng.
* Hệ thống dễ bảo trì và dễ phát triển.

## Nội dung và kế hoạch thực hiện

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian | Nội dung thực hiện |
| Từ 16-09-2022 đến 23-09-2022 | Trao đổi với GVHD để thống nhất tên đề tài. Sau đó, tiến hành xây dựng đề cương chi tiết và tìm kiếm các tài liệu tham khảo cần thiết. |
| Từ 23-09-2022 đến 30-09-2022 | Phân tích thiết kế hệ thống. |
| Từ 01-10-2022 đến 07-10-2022 | Viết code cho các chức năng cơ bản của hệ thống. |
| Từ 08-10-2022 đến 30-11-2022 | Kiểm thử và hoàn thiện các chức năng và giao diện của hệ thống. |
| Từ 01-12-2022 đến 07-12-2022 | Hoàn thành đồ án, kiểm tra, sữa lỗi dự án và xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống. Nộp sản phẩm đồ án |

## Bố cục báo cáo

Sau phần Mở đầu, báo cáo được trình bày trong ba chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết.

Chương 2: Phân tích thiết kế hệ thống.

Chương 3: Chương trình Demo.

Cuối cùng là Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục liên quan đến đề tài.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Sơ lược về lập trình mạng

### Lập trình mạng

Lập trình mạng là nhiệm vụ cơ bản để phát triển các ứng dụng trong hệ thống doanh nghiệp, từ chương trình phần mềm quản lý như kế toán, nhân sự,… cho đến ứng dụng giải trí là trò chơi, điều khiển…

Lập trình mạng được xây dựng dựa trên công thức:

**Lập trình mạng (LTM) = Kiến thức mạng truyền thông + Mô hình LTM + Ngôn ngữ LTM**

Dựa theo công thức trên, ta có thể thấy có ba vấn đề chính cốt lõi là kiến thức mạng truyền thông, mô hình lập trình mạng và ngôn ngữ lập trình mạng.

Kiến thức mạng truyền thông là những kiến thức về mạng điện thoại di động, PSTN, hệ thống GPS, mạng như BlueTooth, WUSB, mạng sensor…. Nhất là cách sử dụng cũng như khai thác chúng.

Mô hình lập trình mạng là những kiến thức về cách xây dựng hệ thống mạng, mô hình xây dựng chương trình ứng dụng mạng, kiến thức về cơ sở dữ liệu…

Cuối cùng là ngôn ngữ lập trình mạng, đây là yếu tố quyết định xem các chương trình mạng của bạn sẽ hoạt động như thế nào. Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình mạng khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng.

### Một số mô hình trong lập trình mạng


* ***Mô hình hoạt động Client – Server***

**Client server** là mô hình mạng máy tính gồm có 2 thành phần chính đó là máy khách (client) và máy chủ (server). Server chính là nơi giúp lưu trữ tài nguyên cũng như cài đặt các chương trình dịch vụ theo đúng như yêu cầu của client. Ngược lại, Client bao gồm máy tính cũng như các loại thiết bị điện tử nói chung sẽ tiến hành gửi yêu cầu đến server.

***Nguyên tắc hoạt động của Client Server***

Trong mô hình Client – Server, server chấp nhận tất cả các yêu cầu hợp lệ từ mọi nơi khác nhau trên Internet, sau đó trả kết quả về máy tính đã gửi yêu cầu đó.

Máy tính được coi là máy khách khi chúng làm nhiệm vụ gửi yêu cầu đến các máy chủ và đợi câu trả lời được gửi về.



Để máy khách và máy chủ có thể giao tiếp được với nhau thì giữa chúng phải có một chuẩn nhất định, và chuẩn đó được gọi là giao thức. Một số giao thức được sử dụng phổ biến hiện nay như: HTTPS, TCP/IP, FTP, …

Nếu máy khách muốn lấy được thông tin từ máy chủ, chúng phải tuân theo một giao thức mà máy chủ đó đưa ra. Nếu yêu cầu đó được chấp nhận thì máy chủ sẽ thu thập thông tin và trả về kết quả cho máy khách yêu cầu. Bởi vì Server – máy chủ luôn luôn trong trạng thái sẵn sàng để nhận request từ Client nên chỉ cần client gửi yêu cầu tín hiệu và chấp nhận yêu cầu đó thì Server sẽ trả kết quả về phía Client trong thời gian ngắn nhất.

***Ưu điểm***

* Client server có khả năng chống quá tải mạng
* Client server đảm bảo toàn vẹn dữ liệu khi có sự cố xảy ra
* Dễ dàng mở rộng hệ thống mạng
* Chỉ cần chung định dạng giao tiếp mà không cần chung nền tảng là có thể hoạt động được
* Client server cho phép tích hợp các kỹ thuật hiện đại như GIS, mô hình thiết kế hướng đối tượng, …
* Với mô hình Client server, người dùng có thể truy cập dữ liệu từ xa, thực hiện các thao tác gửi, nhận file hay tìm kiếm thông tin đơn giản

***Nhược điểm***

Cần bảo trì, bảo dưỡng server thường xuyên.Khả năng bảo mật thông tin mạng là một hạn chế nữa của Client server. Bởi vì, nguyên lý hoạt động của Client server là trao đổi dữ liệu giữa server và client ở 2 khu vực địa lý khác nhau. Trong quá trình trao đổi dữ liệu, khả năng thông tin mạng bị lộ là điều dễ xảy ra.

* ***Mô hình Peer to peer***


**P2P – Peer-to-peer (mạng ngang hàng) là một mô hình mạng phi tập trung với các bên có các cấu trúc phiên giao tiếp giống nhau**. Trong đó, mỗi nút hoạt động giống như một máy khách và máy chủ của hệ thống cho phép chia sẻ các phương tiện truyền thông với nhau dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn.

P2P có nhiều tính năng như cung cấp môi trường tính toán song song, lưu trữ phân tán và định tuyến ẩn danh lưu lượng mạng. Bởi vì có khả năng chia sẻ phương tiện truyền thông nên P2P hay bị vi phạm bản quyền và vi phạm bản quyền phần mềm.

Hầu hết các ứng dụng P2P cho phép người dùng kiểm soát các thông số hoạt động như cho phép kết nối nhiều thành viên một lúc. Hay có hệ thống kết nối, dịch vụ cung cấp và các tài nguyên bảo vệ dành cho mạng.

Từ thời ARPANET các kiến trúc liên kết P2P đã được vận hành nhưng chưa được phổ biến. Cho đến cuối những năm 1990 mô hình truyền thông P2P và những lợi ích của nó mới thực sự được công nhận.

*Mạng P2P vận hành như thế nào?*



Thông thường, người dùng sẽ phải truy cập vào trình duyệt web của mình để tìm kiếm và tải xuống tệp mong muốn. [Trang web](https://bkhost.vn/blog/website/) lúc này giống như một máy chủ và máy tính sẽ giống như một máy khách chuyên nhận các [dữ liệu](https://bkhost.vn/blog/data-du-lieu/). Hiểu đơn giản quá trình này giống như đường một chiều từ A đến B. Trong đó, vị trí của tệp tải xuống là điểm A còn máy tính chính là điểm B.

Còn với mạng P2P quá trình này sẽ được xử lý bằng quy trình khác. Trước tiên phần mềm P2P muốn vận hành được thì cần cài vào máy của người dùng. Khi đó những người dùng sẽ được đưa vào cùng một mạng ảo do P2P tạo ra.

Sau khi tải xuống, một tệp mạng ảo sẽ được nhận dưới dạng các bit đến từ các máy tính khác nhau đã được tạo sẵn. Đồng thời, máy tính nào yêu cầu thì sẽ nhận được dữ liệu từ máy tính của người dùng. Trường hợp này P2P hoạt động giống như đường hai chiều cho phép công việc truyền tải tệp được phân phối linh hoạt hơn.

*Kiến trúc của P2P*

Trong kiến trúc P2P thì mỗi máy tính sẽ có các nhiệm vụ và tính năng hoạt động như nhau. Các máy tính sẽ kết nối trực tiếp với nhau tạo thành một nhóm làm việc nhỏ tối đa 12 thiết bị có nhiệm vụ chia sẻ tệp, máy in và truy cập Internet. Vì vậy mà P2P được sử dụng phổ biến trong phạm vi làm việc nhỏ như gia đình, văn phòng hoặc trường học có các PC hoạt động như một [máy trạm](https://bkhost.vn/blog/may-tram-la-gi/) độc lập. Cho phép lưu trữ các dữ liệu trên ổ cứng riêng và có khả năng chia sẻ các dữ liệu đó tới các PC khác trên cùng một mạng.

* ***Mô hình RMI***


**RMI - Remote Method Invocation là một kĩ thuật cài đặt các đối tượng phân tán trong Java. RMI là một phần của bộ J2SDK và là hàm thư viện hỗ trợ các lời gọi phương thức từ xa và trả về giá trị cho các ứng dụng tính toán phân tán. Chúng ta giả sử rằng ngôn ngữ Java được sử dụng ở cả hai phía gọi và phía bên phương thức được gọi.**

*Đặc tính của RMI*

* RMI là mô hình đối tượng phân tán của Java, RMI giup cho việc giao tiếp giữa các đối tượng phân tán trong môi trường internet trể nên dễ dàng hơn.
* RMI là API bậc cao được xây dựng dựa trên lập trình Socket.
* RMI không những cho phép chúng ta truyền dữ liệu giữa các đối tượng trên các hệ thống máy tính khác nhau, mà còn triệu gọi các phương thức trong các đối tượng ở xa (Remote Object).
* Việc truyền dữ liệu giữa các máy khác nhau được xử lý một cách trong suốt bởi máy ảo Java (Java virtual machine).
* Tương tự như mô hình Client/Server, RMI vẫn lấy/duy trì khái niệm của Client và Server, tuy nhiên cách tiếp cận (approach) của RMI linh hoạt hơn, mềm dẻo hơn so với môt hình Client/Server.
* Một điều thuận lợi quan trong nhất của RMI là nó cung cấp cớ chế callbacks, nó cho phép Server triệu gọi các phương thức ở Client.

*RMI Architecture*

* Remote interface: Nên extend từ java.rmi.remote. Nó khai báo tất cả các phương thức mà Client có thể triệu gọi. Tất cả các method trong interface này nên throw RemoteException
* Remote implementation: Được thực thi từ Remote interface và mở rộng từ UnicastRemoteObject. Triển khai các method được khai báo trong Interface tại đây. Nó là một Remote Object thực sự. Phát sinh hai lớp trung gian Stub và Skel.
* Server class bao gồm:
* RMI registry: Bộ đăng kí này sẽ đăng kí một Remote object với Naming Registry. Giúp các Remote object được chấp nhận khi gọi các method từ xa.
* Các class thực thi trên server.
* Client class: Truy vấn trên tên Remote object trên RMI registry, thông qua stub để gọi các phương thức trên server.



### Một số giao thức trong lập trình mạng

* **Mô hình OSI**

Mô hình kết nối các [hệ thống mở OSI](https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4_h%C3%ACnh_OSI)là mô hình căn bản về các tiến trình truyền thông, thiết lập các tiêu chuẩn kiến trúc mạng ở mức Quốc tế, là cơ sở chung để các hệ thống khác nhau có thể liên kết và truyền thông được với nhau. [Mô hình OSI](https://www.totolink.vn/article/136-mo-hinh-osi-la-gi-chuc-nang-cua-cac-tang-giao-thuc-trong-mo-hinh-osi.html) tổ chức các giao thức truyền thông thành 7 tầng, mỗi một tầng giải quyết một phần hẹp của tiến trình truyền thông, chia tiến trình truyền thông thành nhiều tầng và trong mỗi tầng có thể có nhiều giao thức khác nhau thực hiện các nhu cầu truyền thông cụ thể.

Nguyên tắc định nghĩa các tầng hệ thống mở

Table

Description automatically generated with low confidence

*Mô hình OSI tuân theo các nguyên tắc phân tầng như sau:*

* Mô hình gồm N = 7 tầng. OSI là hệ thống mở, phải có khả năng kết nối với các hệ thống khác nhau, tương thích với các chuẩn OSI.
* Quá trình xử lý các ứng dụng được thực hiện trong các hệ thống mở, trong khi vẫn duy trì được các hoạt động kết nối giữa các hệ thống.
* Thiết lập kênh logic nhằm mục đích thực hiện việc trao đổi thông tin giữa các thực thể.

*Các giao thức trong mô hình OSI*

Trong mô hình OSI có hai loại giao thức được sử dụng: giao thức hướng liên kết (Connection – Oriented) và giao thức không liên kết (Connectionless).

* Giao thức hướng liên kết

Trước khi truyền dữ liệu, các thực thể đồng tầng trong hai hệ thống cần phải thiết lập một liên kết logic. Chúng thương lượng với nhau về tập các tham số sẽ sử dụng trong giai đoạn truyền dữ liệu, cắt/hợp dữ liệu, liên kết sẽ được hủy bỏ. Thiết lập liên kết logic sẽ nâng cao độ tin cậy và an toàn trong quá trình trao đổi dữ liệu.

* Giao thức không liên kết

Dữ liệu được truyền độc lập trên các tuyến khác nhau. Với các giao thức không liên kết chỉ có giai đoạn duy nhất truyền dữ liệu.

*Vai trò và chức năng chủ yếu các tầng.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tầng** | **Chức năng chủ yếu** | **Giao thức** |
| **7 – Application** | Giao tiếp người và môi trường mạng | Ứng dụng |
| **6 – Presentation** | Chuyển đổi cú pháp dữ liệu để đáp ứng yêu cầu truyền thông của các ứng dụng | Giao thức  Biến đổi mã |
| **5 - Session** | Quản lý các cuộc liên lạc giữa các thực thể bằng cách thiết lập, duy trì, đồng bộ hóa và hủy bỏ các phiên truyền thông giữa các ứng dụng | Giao thức phiên |
| **4 – Transpost** | Vận chuyển thông tin giữa các máy chủ (End to End). Kiểm soát lỗi và luồng dữ liệu | Giao thức  Giao vận |
| **3 – Network** | Thực hiện chọn đường và đảm bảo trao đổi thông tin trong liên mạng với công nghệ chuyển mạch thích hợp. | Giao thức mạng |
| **2 – Data Link** | Tạo/gỡ bỏ khung thông tin (Frames), kiểm soát luồng và kiểm soát lỗi. | Thủ tục kiểm soát |
| **1 - Physical** | Đảm bảo các yêu cầu truyền/nhận các chuỗi bit qua các phương tiện vật lý. | Giao diện DTE - DCE |

* **Mô hình TCP/IP**

TCP/ IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol - Giao thức điều khiển truyền nhận/ Giao thức liên mạng), là một bộ giao thức trao đổi thông tin được sử dụng để truyền tải và kết nối các thiết bị trong mạng Internet. TCP/IP được phát triển để mạng được tin cậy hơn cùng với khả năng phục hồi tự động.

Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

*Sự phát triển và hình thành của mô hình TCP/IP*

Ý tưởng hình thành mô hình TCP/IP được bắt nguồn từ Bộ giao thức liên mạng trong công trình DARPA vào năm 1970. Trải qua vô số năm nghiên cứu và phát triển của 2 kỹ sư [Robert E. Kahn](https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_E._Kahn&action=edit&redlink=1) và [Vinton Cerf](https://vi.wikipedia.org/wiki/Vinton_Cerf) cùng sự hỗ trợ của không ít các nhóm nghiên cứu. Đầu năm 1978, giao thức TCP/ IP được ổn định hóa với giao thức tiêu chuẩn được dùng hiện nay của Internet đó là mô hình TCP/IP Version 4.

Vào năm 1975, cuộc thử nghiệm thông nối giữa 2 mô hình TCP/IP được diễn ra thành công. Cũng bắt đầu từ đây, cuộc thử nghiệm thông nối giữa các mô hình TCP/IP được diễn ra nhiều hơn và đều đạt được kết quả tốt. Cũng chính vì điều này, một cuộc hội thảo được Internet Architecture Broad mở ra, với sự tham dự của hơn 250 đại biểu của các công ty thương mại, từ đây giao thức và mô hình TCP/IP được phổ biến rộng rãi trên khắp thế giới.

*Cách thức hoạt động của mô hình TCP/IP*

Phân tích từ tên gọi, TCP/IP là sự kết hợp giữa 2 giao thức. Trong đó [IP](https://www.totolink.vn/article/74-ip-la-gi-cach-xac-dinh-dia-chi-ip-tren-may-tinh.html) (Giao thức liên mạng) cho phép các gói tin được gửi đến đích đã định sẵn, bằng cách thêm các thông tin dẫn đường vào các gói tin để các gói tin được đến đúng đích đã định sẵn ban đầu. Và giao thức TCP (Giao thức truyền vận) đóng vai trò kiểm tra và đảm bảo sự an toàn cho mỗi gói tin khi đi qua mỗi trạm. Trong quá trình này, nếu giao thức TCP nhận thấy gói tin bị lỗi, một tín hiệu sẽ được truyền đi và yêu cầu hệ thống gửi lại một gói tin khác. Quá trình hoạt động này sẽ được làm rõ hơn ở chức năng của mỗi tầng trong mô hình TCP/IP.

*Chức năng của các tầng trong mô hình TCP/IP*

Một mô hình TCP/IP tiêu chuẩn bao gồm 4 lớp được chồng lên nhau, bắt đầu từ tầng thấp nhất là Tầng vật lý (Physical) → Tầng mạng (Network) → Tầng giao vận (Transport) và cuối cùng là Tầng ứng dụng (Application).

Table

Description automatically generated

Tuy nhiên, một số ý kiến lại cho rằng mô hình TCP/IP là 5 tầng, tức các tầng 4 đến 2 đều được giữ nguyên, nhưng tầng Datalink sẽ được tách riêng và là tầng nằm trên so với tầng vật lý.

* Tầng 4 - Tầng Ứng dụng (Application)

Đây là lớp giao tiếp trên cùng của mô hình. Đúng với tên gọi, tầng Ứng dụng đảm nhận vai trò giao tiếp dữ liệu giữa 2 máy khác nhau thông qua các dịch vụ mạng khác nhau (duyệt web, chat, gửi email, một số giao thức trao đổi dữ liệu: SMTP, SSH, [FTP](https://www.totolink.vn/article/154-giao-thuc-ftp-la-gi-nhung-dieu-ban-chua-biet-ve-giao-thuc-ftp.html),...). Dữ liệu khi đến đây sẽ được định dạng theo kiểu Byte nối Byte, cùng với đó là các thông tin định tuyến giúp xác định đường đi đúng của một gói tin.

Diagram

Description automatically generated

* Tầng 3 - Tầng Giao vận (Transport)

Chức năng chính của tầng 3 là xử lý vấn đề giao tiếp giữa các máy chủ trong cùng một mạng hoặc khác mạng được kết nối với nhau thông qua bộ định tuyến. Tại đây dữ liệu sẽ được phân đoạn, mỗi đoạn sẽ không bằng nhau nhưng kích thước phải nhỏ hơn 64KB. Cấu trúc đầy đủ của một Segment lúc này là Header chứa thông tin điều khiển và sau đó là dữ liệu.

Trong tầng này còn bao gồm 2 giao thức cốt lõi là TCP và UDP. Trong đó, TCP đảm bảo chất lượng gói tin nhưng tiêu tốn thời gian khá lâu để kiểm tra đầy đủ thông tin từ thứ tự dữ liệu cho đến việc kiểm soát vấn đề tắc nghẽn lưu lượng dữ liệu. Trái với điều đó, UDP cho thấy tốc độ truyền tải nhanh hơn nhưng lại không đảm bảo được chất lượng dữ liệu được gửi đi.

Diagram

Description automatically generated

* Tầng 2 - Tầng mạng (Internet)

Gần giống như tầng mạng của [mô hình OSI](http://www.totolink.vn/article/136-mo-hinh-osi-la-gi-chuc-nang-cua-cac-tang-giao-thuc-trong-mo-hinh-osi.html). Tại đây, nó cũng được định nghĩa là một giao thức chịu trách nhiệm truyền tải dữ liệu một cách logic trong mạng. Các phân đoạn dữ liệu sẽ được đóng gói (Packets) với kích thước mỗi gói phù hợp với mạng chuyển mạch mà nó dùng để truyền dữ liệu. Lúc này, các gói tin được chèn thêm phần Header chứa thông tin của tầng mạng và tiếp tục được chuyển đến tầng tiếp theo. Các giao thức chính trong tầng là IP, [ICMP](https://www.totolink.vn/article/73-icmp-la-gi-9-loai-icmp-thuong-thay.html) và ARP.

Diagram

Description automatically generated

* Tầng 1 - Tầng Vật lý (Physical)

Là sự kết hợp giữa tầng Vật lý và tầng liên kết dữ liệu của mô hình OSI. Chịu trách nhiệm truyền dữ liệu giữa hai thiết bị trong cùng một mạng. Tại đây, các gói dữ liệu được đóng vào khung (gọi là Frame) và được định tuyến đi đến đích đã được chỉ định ban đầu.

## Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Java

### 1.2.1. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó được sử dụng trong phát triển phần mềm, trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động.

Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun MicroSystem năm 1991. Ban đầu Java được tạo ra nhằm mục đích viết phần mềm cho các sản phẩm gia dụng, và có tên là Oak.

Java được phát hành năm 1994, đến năm 2010 được Oracle mua lại từ Sun MicroSystem.

Java được tạo ra với tiêu chí “Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi” (Write Once, Run Anywhere – WORA). Chương trình phần mềm viết bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có môi trường thực thi thích hợp hỗ trợ nền tảng đó.

### 1.2.2. Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình Java

Là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng vì vậy Java cũng có 4 đặc điểm chung sau đây:

* Tính trừu tượng (Abstraction): là tiến trình xác định và nhóm các thuộc tính, các hành động liên quan đến một thực thể đặc thù, xét trong mối tương quan với ứng dụng đang phát triển.
* Tính đa hình (Polymorphism): cho phép một phương thức có các tác động khác nhau trên nhiều loại đối tượng khác nhau. Với tính đa hình, nếu cùng một phương thức ứng dụng cho các đối tượng thuộc các lớp khác nhau thì nó đưa đến những kết quả khác nhau. Bản chất của sự việc chính là phương thức này bao gồm cùng một số lượng các tham số.
* Tính kế thừa (Inheritance): điều này cho phép các đối tượng chia sẻ hay mở rộng các đặc tính sẵn có mà không phải tiến hành định nghĩa lại.
* Tính đóng gói (Encapsulation): là tiến trình che giấu việc thực thi những chi tiết của một đối tượng đối với người sử dụng đối tượng ấy.
* Ngoài ra Java còn có một số đặc điểm sau:
* Độc lập nền (Write Once, Run Anywhere): Không giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác như C và C ++, khi Java được biên dịch, nó không được biên dịch sang mã máy cụ thể, mà thay vào đó là mã bytecode chạy trên máy ảo Java (JVM). Điều này đồng nghĩa với việc bất cứ thiết bị nào có cài đặt JVM sẽ có thể thực thi được các chương trình Java.
* Đơn giản: Học Java thật sự dễ hơn nhiều so với C/C++, nếu bạn đã quen với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thì việc học Java sẽ dễ dàng hơn. Java trở nên đơn giản hơn so với C/C++ do đã loại bỏ tính đa kế thừa và phép toán con trỏ từ C/C++.
* Bảo mật: Java hỗ trợ bảo mật rất tốt bởi các thuật toán mã hóa như mã hóa một chiều (one way hashing) hoặc mã hóa công cộng (public key)…
* Thông dịch: Java là một ngôn ngữ lập trình vừa biên dịch vừa thông dịch. Chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Java có đuôi \*.java và được biên dịch thành tập tin có đuôi \*.class sau đó được trình thông dịch thông dịch thành mã máy.
* Đa luồng: Với tính năng đa luồng Java có thể viết chương trình có thể thực thi nhiều task cùng một lúc. Tính năng này thường được sử dụng rất nhiều trong lập trình game.
* 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 thứ đề cập đến trong Java đều liên quan đến các đối tượng được định nghĩa trước, thậm chí hàm chính của một chương trình viết bằng Java (đó là hàm 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 tính đa kế thừa.
* Hiệu suất cao: Nhờ vào trình thu gom rác (garbage collection), giải phóng bộ nhớ đối với các đối tượng không được dùng đến.
* Linh hoạt: Java được xem là linh hoạt hơn C/C ++ vì nó được thiết kế để thích ứng với nhiều môi trường phát triển.


# PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 2.1. Mô tả về hệ thống


Trong đồ án môn học Lập Trình Mạng chúng tôi sẽ xây dựng một chương trình chat thông qua việc áp dụng mô hình Client-Server, người gửi có thể gửi tin nhắn tới một người sử dụng khác thông qua Server, từ đó Server sẽ tìm kiếm và gửi đến người dùng đó. Hệ thống cung cấp cho người dùng bình thường có thể nhắn tin, gửi file, đăng ký, đăng nhập. Trên server có những chức năng như: lưu trữ tin nhắn, lưu trữ file, chặn người dùng truy cập vào hệ thống chat, cũng như có thể đẩy người dùng ra khỏi hệ thống.

## 2.2. Xây dựng biểu đồ


### Usecase Diagram



Hình 2. Usecase tổng quát




Hình 2. usecase diagram client



Hình 2. usecase diagrame server

### Class Diagram



Hình 2. class diagram

### Activity Diagram




Hình 2. Activity Diagram Send Mess

### Sequence Diagram




Hình 2. Sequence Diagram Send Mess


## 2.3. Cơ sở dữ liệu



Hình 2. Danh sách các bảng của cơ sở dữ liệu




Hình 2. Cấu trúc bảng messInfo



Hình 2. Cấu trúc bảng user

## 2.4. Cấu trúc thư mục



Hình 2. Cấu trúc code


Cấu trúc lưu trữ bao gồm Server: Lưu trữ file khi được client gửi lên, Public nơi lưu trữ các file dùng để backup như .sql, chat\_gui\_swing là nơi lưu trữ source code.




Hình 2. Cấu trúc lưu trữ

# CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH DEMO


## 3.1. Giao diện Server




Hình 3. Giao diện chính của server



Hình 3. Chức năng thêm user




Hình 3. Chức năng chat với user




Hình 2. Server ghi lại log và insert mess lên database


## 3.2. Giao diện Client




Hình 3. Giao diện đăng nhập




Hình 3. Giao diện đăng ký




Hình 3. Giao diện chat




Hình 3. Chọn nơi lưu file



Hình 3. Kết quả sau khi lưu file



Hình 3. Chọn file để gửi



Hình 3. Thư mục của server sau khi user gửi file

**KẾT LUẬN**

**1. Kết quả đạt được**

**1.1 Ưu điểm**

* Thực hiện được các chức năng chính đặt ra bao gồm gửi file, mess, lưu dữ liệu lên database.
* Cải thiện được về mặt giao diện.

**1.2 Hạn chế**

* Giao diện vẫn chưa được tối ưu
* Chỉ thực hiện được các tính năng chat cơ bản

**2. Hướng nghiên cứu**

Phát triễn hơn về mặt giao diện nhằm có thể cải thiện cảm nhận của người dùng cũng như là thêm các chức năng như gọi, call video, …

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. stackoverflow.com
2. Advanced Network Programming - Principles and Techniques-1.pdf
3. w3schools.com
4. viettuts.vn/java-swing
5. tutorialspoint.com

**PHỤ LỤC**