Họ tên: Lê Phúc Hưng

MSSV: 20215276

Mã lớp: 151902

Môn học: Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động (IT4785)

Source Code: https://github.com/lephuchung/HustMobile

Bài: Lesson 9 – Stages of the activity lifecycle

Contents

[1. Welcome 2](#_Toc182860162)

[2. App overview 2](#_Toc182860163)

[3. Explore the lifecycle methods and basic logging 2](#_Toc182860164)

[4. Explore lifecycle use cases 4](#_Toc182860165)

[5. Explore configuration changes 5](#_Toc182860166)

[6. Summary 8](#_Toc182860167)

[6.1. Vòng đời hoạt động 8](#_Toc182860168)

[6.2. Ghi nhật ký bằng Nhật ký 9](#_Toc182860169)

[6.3. Bảo tồn trạng thái hoạt động 9](#_Toc182860170)

[6.4. Thay đổi cấu hình 9](#_Toc182860171)

# 1. Welcome

Kiến thức bạn sẽ học được

* Cách in thông tin ghi nhật ký vào Logcat.
* Thông tin cơ bản trong vòng đời của Activity và các lệnh gọi lại được gọi khi hoạt động di chuyển giữa các trạng thái.
* Cách ghi đè phương thức gọi lại trong vòng đời để thực hiện các thao tác tại những thời điểm khác nhau trong vòng đời hoạt động.

# 2. App overview

Tải code về và chạy thử:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

# 3. Explore the lifecycle methods and basic logging

Vòng đời hoạt động bao gồm các trạng thái khác nhau mà một hoạt động có thể trải qua, từ khi hoạt động được khởi tạo lần đầu tiên cho đến khi hoạt động cuối cùng bị huỷ và thu hồi bộ nhớ bởi hệ thống. Khi người dùng khởi động ứng dụng, di chuyển giữa các hoạt động, di chuyển trong và ngoài ứng dụng, thì trạng thái của hoạt động sẽ thay đổi. Sơ đồ dưới đây cho thấy tất cả các trạng thái của vòng đời hoạt động. Đúng như tên gọi cho thấy, tên của các trạng thái này cho biết trạng thái của hoạt động.

A diagram of a life cycle

Description automatically generated A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Bước 1: Kiểm tra phương thức onCreate() và thêm tính năng ghi nhật ký

Thêm lệnh để in ra dòng thể hiện onCreate được gọi đến

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 2: Triển khai phương thức onStart()

Viết ghi đề phương thức onStart để thể hiện rằng phương thức được gọi đến khi chạy chương trình:

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Kết quả in ra Logcat




Bước 3: Thêm câu lệnh nhật ký khác

Thêm các lệnh nhật kí khác bao gồm: onRemuse, onPause, onStop, onDestroy, onRestart

A screenshot of a computer program

Description automatically generated


Để ý ở màn hình Logcat khi chạy chương trình thể hiện onRemuse cũng được gọi đến khi chạy chương trình



# 4. Explore lifecycle use cases

Trường hợp sử dụng 1: Mở và đóng hoạt động

- Mới chạy chương trình



- Khi thực hiện ấn nút back trên thiết bị:

A screen shot of a computer

Description automatically generated

- Khi khởi chạy lại ứng dụng:


A screenshot of a computer

Description automatically generated


Trường hợp sử dụng 2: Rời khỏi và quay lại hoạt động

- Khi ứng dụng DessertClicker đang chạy, nhấp vào bánh nướng một vài lần.

- Nhấn nút Home (Màn hình chính) trên thiết bị của bạn và quan sát Logcat trong Android Studio. Khi trở lại màn hình chính, hãy đặt ứng dụng của bạn vào chế độ nền thay vì tắt ứng dụng. Lưu ý rằng phương thức onPause() và phương thức onStop() được gọi, còn onDestroy() thì không.



- Dùng màn hình gần đây để quay lại ứng dụng. Lưu ý trong Logcat rằng hoạt động được khởi động lại cùng onRestart() và onStart(), rồi tiếp tục với onResume().



Trường hợp sử dụng 3: Ẩn một phần hoạt động

- Khi ứng dụng DessertClicker đang chạy, nhấp vào nút Share (Chia sẻ) ở góc trên bên phải màn hình.

- Hoạt động chia sẻ xuất hiện ở nửa dưới của màn hình nhưng hoạt động vẫn hiển thị ở nửa trên.



# 5. Explore configuration changes

Mất dữ liệu khi xoay ngang thiết bị:

* Trình mô phỏng xoay màn hình, hệ thống sẽ gọi tất cả các phương thức gọi lại trong vòng đời để tắt hoạt động. Sau đó, khi hoạt động được tạo lại, hệ thống sẽ gọi tất cả các phương thức gọi lại trong vòng đời để khởi động hoạt động.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Sử dụng onSaveInstanceState() để lưu dữ liệu gói

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Biên dịch và chạy ứng dụng rồi nhấp vào nút **Home** (Trang chủ) để đưa ứng dụng đó chạy trong chế độ nền. Lưu ý rằng lệnh gọi lại onSaveInstanceState() chỉ xảy ra sau onPause() và onStop()

A screen shot of a computer screen

Description automatically generated

* Cập nhật onSaveInstanceState

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

* Cập nhật phương thức onCreate

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

- Kết quả:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Cập nhật method showCurrentDessert:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

- Cập nhật trong onCreate

A screen shot of a computer

Description automatically generated

# 6. Summary

### 6.1. Vòng đời hoạt động

* *Vòng đời hoạt động* là một tập hợp các trạng thái mà qua đó một hoạt động di chuyển. Vòng đời hoạt động bắt đầu khi hoạt động được tạo lần đầu tiên và kết thúc khi hoạt động bị huỷ.
* Khi người dùng di chuyển giữa các hoạt động, bên trong và bên ngoài ứng dụng, mỗi hoạt động sẽ di chuyển giữa các trạng thái trong vòng đời hoạt động.
* Mỗi trạng thái trong vòng đời hoạt động đều có một phương thức gọi lại tương ứng mà bạn có thể ghi đè trong lớp Activity. Tập hợp cốt lõi các phương thức vòng đời là:
  + [onCreate()](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=vi#onCreate(android.os.Bundle))
  + [onStart()](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=vi#onStart())
  + [onPause()](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=vi#onPause())
  + [onRestart()](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=vi#onRestart())
  + [onResume()](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=vi#onResume())
  + [onStop()](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=vi#onStop())
  + [onDestroy()](https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html?hl=vi#onDestroy())
* Để thêm hành vi xảy ra khi hoạt động chuyển đổi sang trạng thái vòng đời, ghi đè phương thức gọi lại của trạng thái.
* Để thêm phương thức ghi đè nòng cốt vào các lớp của bạn trong Android Studio, chọn **Code (Mã) > Override Methods (Phương thức ghi đè)** hoặc nhấn vào Control+o.

### 6.2. Ghi nhật ký bằng Nhật ký

* API ghi nhật ký Android, đặc biệt là lớp [Log](https://developer.android.com/reference/android/util/Log?hl=vi), cho phép bạn viết các thông báo ngắn được hiển thị trong Logcat bên trong Android Studio.
* Sử dụng Log.d() để viết thông báo gỡ lỗi. Phương thức này sẽ nhận hai đối số: *thẻ* nhật ký, thường là tên lớp và nhật ký *thông báo*, thường là một chuỗi ngắn.
* Sử dụng cửa sổ **Logcat** trong Android Studio để xem nhật ký hệ thống, bao gồm cả các thông báo bạn viết.

### 6.3. Bảo tồn trạng thái hoạt động

* Khi ứng dụng chạy ở chế độ nền, ngay sau khi onStop() được gọi, dữ liệu ứng dụng có thể được lưu vào một gói. Một vài dữ liệu ứng dụng, chẳng hạn như nội dung của EditText, sẽ tự động được lưu cho bạn.
* Gói này là một thực thể của [Bundle](https://developer.android.com/reference/kotlin/android/os/Bundle?hl=vi), một tập hợp các khoá và giá trị. Các khoá luôn là chuỗi.
* Sử dụng lệnh gọi lại onSaveInstanceState() để lưu dữ liệu khác vào gói mà bạn muốn giữ lại, ngay cả khi ứng dụng tự động tắt. Để đưa dữ liệu vào gói, sử dụng phương thức gói bắt đầu bằng put, chẳng hạn như putInt().
* Bạn có thể lấy lại dữ liệu từ gói trong phương thức onRestoreInstanceState() hoặc phổ biến hơn là trong onCreate(). Phương thức onCreate() có tham số savedInstanceState chứa gói này.
* Nếu biến savedInstanceState là null, hoạt động được bắt đầu mà không cần gói trạng thái và không có dữ liệu trạng thái nào để truy xuất.
* Để truy xuất dữ liệu từ gói bằng khoá, sử dụng các phương thức Bundle bắt đầu bằng get, chẳng hạn như getInt().

### 6.4. Thay đổi cấu hình

* *Thay đổi cấu hình* xảy ra khi trạng thái của thiết bị hoàn toàn thay đổi đến mức cách dễ nhất để hệ thống giải quyết thay đổi là huỷ và tạo lại hoạt động.
* Ví dụ phổ biến nhất về việc thay đổi cấu hình là khi người dùng xoay thiết bị từ chế độ dọc sang chế độ ngang hoặc từ chế độ ngang sang chế độ dọc. Việc thay đổi cấu hình cũng có thể xảy ra khi thay đổi ngôn ngữ của thiết bị hoặc thiết bị được kết nối với bàn phím phần cứng.
* Khi cấu hình thay đổi, Android sẽ gọi tất cả các lệnh gọi lại để tắt (shutdown callback) của vòng đời hoạt động. Sau đó, Android khởi động lại hoạt động từ đầu, chạy tất cả các lệnh gọi lại khởi động vòng đời.
* Khi Android tắt ứng dụng do thay đổi cấu hình, ứng dụng sẽ khởi động lại hoạt động bằng gói trạng thái có trên onCreate().
* Cũng giống như trong chế độ tắt quy trình, lưu trạng thái của ứng dụng vào gói trong onSaveInstanceState().