TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO MÔN DỰ ÁN CNTT 1**

**KHAI THÁC API TỪ NETWORK CONTROLLER APIC-EM BẰNG PHẦN MỀM POSTMAN VÀ**

**THƯ VIỆN REQUESTS CỦA NGÔN NGỮ PYTHON**

*Người hướng dẫn tại doanh nghiệp*: **THẦY ĐẶNG QUANG MINH**

*Người phụ trách môn học*: **GV. DƯƠNG HỮU PHÚC**

*Người thực hiện*: **LÊ THANH HẢI – 51800279**

Lớp **: 18050401**

Khoá  **: 22**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022**

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO MÔN DỰ ÁN CNTT 1**

**KHAI THÁC API TỪ NETWORK CONTROLLER APIC-EM BẰNG PHẦN MỀM POSTMAN VÀ**

**THƯ VIỆN REQUESTS CỦA NGÔN NGỮ PYTHON**

*Người hướng dẫn tại doanh nghiệp*: **THẦY ĐẶNG QUANG MINH**

*Người phụ trách môn học*: **GV. DƯƠNG HỮU PHÚC**

*Người thực hiện*: **LÊ THANH HẢI – 51800279**

Lớp **: 18050401**

Khoá  **: 22**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022**

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trung tâm tin học VnPro, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến thầy Đặng Quang Minh và các anh chị ở trung tâm đã tạo điều kiện để em có thể hoàn thành môn học cũng như là có được nhiều kinh nghiệm thực tế.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Đặng Quang Minh đã giảng dạy chúng em trong suốt quá trình thực tập tại Trung tâm. Thầy đã truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức. Không những dạy những kiến thức trong chuyên ngành mà còn những kiến thức về kỹ năng mềm, cách làm việc trong một tổ chức. Cảm ơn thầy đã hướng dẫn, góp ý để chúng em có thể hoàn thành bài báo cáo. Chúng em xin chúc thầy có thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc. Em x in cảm ơn thầy.

**ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH**

**TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng tôi và được sự hướng dẫn của Thầy Đặng Quang Minh giám đốc của Trung tâm tin học VnPro. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

**Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình.** Trường đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm*

*Tác giả*

*(ký tên và ghi rõ họ tên)*

**

*Lê Thanh Hải*

PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

**Phần xác nhận của GV hướng dẫn**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

**Phần đánh giá của GV chấm bài**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

TÓM TẮT

Khi kỷ nguyên mới của khả năng lập trình mạng, tự động hóa và SDN đã đến, các kỹ sư mạng phải học cách viết code đã trở nên cần thiết. Mã hóa cho phép phát triển các công cụ phần mềm. Kết quả là, các kỹ sư mạng có thể tự động hóa các nhiệm vụ mạng phức tạp.

Giao tiếp giữa các công cụ phần mềm và nền tảng mạng xảy ra do các nhà sản xuất đã kích hoạt các giao diện lập trình ứng dụng hoặc API tốt hơn. Trong số các nền tảng mạng, API REST là một trong những nền tảng phổ biến nhất. Vì lý do này, điều quan trọng là phải biết cơ sở lý thuyết và thực tiễn của API này.

Trong bài báo cáo này em sẽ giới thiệu về các khái niệm, định nghĩa, các kiến thức nền tảng về API. Sau đó là sử dụng Northbound REST API vào kiến trúc SDN (Software-Defined Networking) gọi REST API để truy xuất các thiết bị được quản lý bởi Network Controller APIC-EM do VnPro cung cấp thông qua phần mềm Postman và thư viện request của ngôn ngữ Python.

MỤC LỤC

[TÓM TẮT iv](#_Toc103024689)

[MỤC LỤC 1](#_Toc103024690)

[DANH MỤC HÌNH 3](#_Toc103024691)

[DANH MỤC BẢNG 5](#_Toc103024692)

[DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 6](#_Toc103024693)

[CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU 7](#_Toc103024694)

[1.1 Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp 7](#_Toc103024695)

[1.2 Lý do chọn đề tài 8](#_Toc103024696)

[1.3 Mục tiêu đề tài 9](#_Toc103024697)

[CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 10](#_Toc103024698)

[2.1 Tìm hiểu về API 10](#_Toc103024699)

[2.1.1 Khái niệm API 10](#_Toc103024700)

[2.1.2 Ví dụ về API 10](#_Toc103024701)

[2.1.3 Phân loại API 12](#_Toc103024702)

[2.1.4 Ưu điểm và nhược điểm của API 16](#_Toc103024703)

[2.2 Tìm hiểu về REST API 17](#_Toc103024704)

[2.3 Tìm hiểu về SDN (Software-Defined Network) 23](#_Toc103024705)

[2.3.1 Định nghĩa SDN 23](#_Toc103024706)

[2.3.2 Phân loại SDN 24](#_Toc103024707)

[2.3.3 API ứng dụng vào SDN 25](#_Toc103024708)

[CHƯƠNG 3 – THỰC NGHIỆM 27](#_Toc103024709)

[3.1 Thiết kế sơ đồ mạng cấu hình cho thiết bị 27](#_Toc103024710)

[3.2 Thêm thiết bị vào network controller APIC-EM 27](#_Toc103024711)

[3.2.1 Tổng quan về network controller APIC-EM 27](#_Toc103024712)

[3.2.2 Giao diện APIC-EM 28](#_Toc103024713)

[3.2.3 Thêm thiết bị vào APIC-EM 31](#_Toc103024714)

[3.3 Sử dụng Postman lấy ticket, số lượng, danh sách thiết bị, thông tin cấu hình. 38](#_Toc103024715)

[3.3.1 Tổng quan về Postman 38](#_Toc103024716)

[3.3.2 Sử dụng Postman lấy ticket, số lượng, danh sách thiết bị, thông tin cấu hình. 40](#_Toc103024717)

[3.4 Sử dụng thư viện requests lấy ticket, danh sách thiết bị 51](#_Toc103024718)

[**CHƯƠNG 4 – TỔNG KẾT** 56](#_Toc103024719)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 57](#_Toc103024720)

[Bibliography 57](#_Toc103024721)

# DANH MỤC HÌNH

[Hình 1.1.1 Lộ trình đào tạo 1 7](#_Toc103025101)

[Hình 1.1.2 Thiết bị tại VnPro 1 8](#_Toc103025116)

[Hình 2.1.1 Minh họa API 1 10](#_Toc103025154)

[Hình 2.1.2.1 Ví dụ API 1 11](#_Toc103025234)

[Hình 2.1.2.2 Ví dụ đặt vé máy bay ứng dụng API 1 12](#_Toc103025331)

[Hình 2.1.3.1 Sử dụng API cung cấp dịch vụ 1 14](#_Toc103025486)

[Hình 2.1.3.2 Sử dụng API cung cấp thông tin 1 14](#_Toc103025585)

[Hình 2.1.3.3 Sử dụng API ứng dụng phần cứng 1 15](#_Toc103026092)

[Hình 2.2.1 Cách hoạt động của REST API 1 18](#_Toc103026403)

[Hình 2.2.2 Các phương thức client sử dụng khi gọi API 1 19](#_Toc103027631)

[Hình 2.3.1.1 Thành phần hạ tầng ứng dụng công nghệ SDN 1 24](#_Toc103027808)

[Hình 3.1.1 Sơ đồ thiết bị mạng 1 27](#_Toc103027851)

[Hình 3.2.2.1 Giao diện đăng nhập 1 28](#_Toc103027964)

[Hình 3.2.2.2 Giao diện Dashboard 1 29](#_Toc103030997)

[Hình 3.2.2.3 Giao diện Discovery 1 29](#_Toc103031019)

[Hình 3.2.2.4 Giao diện Device Inventory 1 30](#_Toc103031154)

[Hình 3.2.2.5 Giao diện host inventory 1 30](#_Toc103031167)

[Hình 3.2.2.6 Giao diện Topology 1 31](#_Toc103031245)

[Hình 3.2.3.1 Giao diện Dashboard 1 31](#_Toc103031289)

[Hình 3.2.3.2 Giao diện thêm thiết bị vào APIC-EM 1 32](#_Toc103031316)

[Hình 3.2.3.3 Kiểm tra IP thiết bị cấu hình SSH 1 33](#_Toc103031338)

[Hình 3.2.3.4 Điền thông tin để thêm thiết bị 1 33](#_Toc103031352)

[Hình 3.2.3.5 Điền username và password SSH 1 34](#_Toc103031522)

[Hình 3.2.3.6 Nhập thông tin SSH và SNMP 1 35](#_Toc103031543)

[Hình 3.2.3.7 Điền thông tin cấu hình SNMP 1 36](#_Toc103160605)

[Hình 3.2.3.8 Bấm Start để bắt đầu tiến trình 1 36](#_Toc103160616)

[Hình 3.2.3.9 Tiến trình đang thực hiện 1 37](#_Toc103160630)

[Hình 3.2.3.10 Thực hiện thêm thông tin thiết bị vừa quét đc 1 38](#_Toc103199502)

[Hình 3.2.3.11 Thiết bị đã được thêm vào 1 38](#_Toc103199510)

[Hình 3.3.2.1 Tạo WorkSpaces 1 40](#_Toc103199589)

[Hình 3.3.2.2 WorkSpace được tạo 1 41](#_Toc103199623)

[Hình 3.3.2.3 Tạo Collection 1 41](#_Toc103199643)

[Hình 3.3.2.4 Collection được tạo 1 41](#_Toc103199658)

[Hình 3.3.2.5 Tạo Request xin ticket 1 42](#_Toc103199669)

[Hình 3.3.2.6 Tài liệu API của network controller APIC-EM 1 42](#_Toc103199684)

[Hình 3.3.2.7 Tạo môi trường để lưu các biến. 1 43](#_Toc103199704)

[Hình 3.3.2.8 Tạo biến môi trường để gán các giá trị. 1 43](#_Toc103199714)

[Hình 3.3.2.9 Điền URL 1 44](#_Toc103199724)

[Hình 3.3.2.10 Điền kiểu dữ liệu trả về. 1 44](#_Toc103199738)

[Hình 3.3.2.11 Khai báo thông tin username và password đăng nhập vào APIC-EM 1 45](#_Toc103199748)

[Hình 3.3.2.12 Thông tin ticket được trả về. 1 46](#_Toc103199759)

[Hình 3.3.2.13 Tạo biến môi trường để lưu giá trị Ticket. 1 46](#_Toc103199768)

[Hình 3.3.2.14 Gán giá trị ticket cho biến vừa tạo 1 47](#_Toc103199780)

[Hình 3.3.2.15 Điền thông tin URL để lấy thông tin thiết bị. 1 48](#_Toc103199794)

[Hình 3.3.2.17 Gọi lại biến có giá trị ticket vừa lưu 1 49](#_Toc103199819)

[Hình 3.3.2.18 Thực hiện gửi yêu cầu để lấy thông tin thiết bị trong APIC-EM. 1 49](#_Toc103199829)

[Hình 3.3.2.19 Tạo requests yêu cầu đểm số lượng thiết bị. 1 49](#_Toc103199838)

[Hình 3.3.2.20 Thay đổi đường dẫn để đếm số lượng thiết bị 1 50](#_Toc103199849)

[Hình 3.3.2.21 Kết quả trả về số lượng thiết bị hiện có trong APIC-EM 1 50](#_Toc103199860)

[Hình 3.3.2.22 Thay đổi đường dẫn để lấy thông tin cấu hình. 1 51](#_Toc103199871)

[Hình 3.4.1 Kết quả Ticket được trả về 1 52](#_Toc103199889)

[Hình 3.4.2 Danh sách thông tin thiết bị được trả về 1 54](#_Toc103199900)

[Hình 3.4.3 Thông tin cấu hình của thiết bị 1 54](#_Toc103199915)

[Hình 3.4.4 Danh sách Id được truy xuất. 1 55](#_Toc103199932)

# DANH MỤC BẢNG

[Bảng 2.2.1 Các phương thức của REST API 1 20](#_Toc103200401)

[Bảng 2.2.2 Dữ liệu của Headers 1 21](#_Toc103200411)

[Bảng 2.2.3 Một số mã trạng thái phổ biến 1 22](#_Toc103200419)

[Bảng 2.2.4 Dữ liệu Headers Request 1 23](#_Toc103200432)

[Bảng 2.2.5 Data format của dữ liệu trả về 1 23](#_Toc103200439)

# DANH MỤC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

CCNA: Cisco Certification Network Assosiation

CCNP: Cisco Certification Network Professional

CCIE: Cisco Certification Internet Expert


API: Application Programing Interfaces

SDN : Software –Defined Networking

CHƯƠNG 1 – MỞ ĐẦU

* 1. Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp

VnPro được thành lập vào tháng 3 năm 2003. VnPro Trung Tâm Đào Tạo Chuyên Gia Quản Trị Mạng. Với hơn 19 năm kinh nghiệm trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực mạng. Chuyên tư vấn, thiết kế khóa học cho mọi đối tượng từ Sinh viên đến Doanh nghiệp. Đào tạo được hơn 30.000 học viên ở mọi cấp độ. Là trung tâm đào tạo tất cả các chứng chỉ Cisco (CCNA – CCNP – CCIE).



Hình 1.1.1 Lộ trình đào tạo 1

Hàng trăm thiết bị chính hãng hoạt động mỗi ngày phục vụ cho công việc nghiên cứu và giảng dạy tại VnPro.



Hình 1.1.2 Thiết bị tại VnPro 1

Giám đốc trung tâm người sáng lập ra VnPro là ông Đặng Quang Minh, một trong các CCSI và CCIE đầu tiên của Việt Nam với hoài bão chia sẽ, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm của mình cho cộng đồng IT Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động của VnPro:

* Chuyên đào tạo quản trị mạng và hạ tầng Internet.
* Phát hành sách chuyên môn.
* Tư vấn và tuyển dụng nhân sự IT.
* Tư vấn và thiết kế hỗ trợ kỹ thuật hệ thống mạng

VnPro thường xuyên tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, kết nối nhà tuyển dụng, chuyển tiếp hồ sơ trực tiếp cho nhà tuyển dụng. Tư vấn và hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các chương trình kết nối đều được VnPro tài trợ và thực hiện suốt quá trình hoạt động.

* 1. Lý do chọn đề tài

Khi kỷ nguyên mới của khả năng lập trình mạng, tự động hóa và SDN đã đến, các kỹ sư mạng phải học cách viết code đã trở nên cần thiết. Mã hóa cho phép phát triển các công cụ phần mềm. Kết quả là, các kỹ sư mạng có thể tự động hóa các nhiệm vụ mạng phức tạp.

Giao tiếp giữa các công cụ phần mềm và nền tảng mạng xảy ra do các nhà sản xuất đã kích hoạt các giao diện lập trình ứng dụng hoặc API tốt hơn. Trong số các nền tảng mạng, API REST là một trong những nền tảng phổ biến nhất. Vì lý do này, điều quan trọng là phải biết cơ sở lý thuyết và thực tiễn của API này.

VnPro là một trung tâm chuyên đào tạo kỹ sư mạng luôn thích ứng tốt với sự thay đổi, tiến hóa của công nghệ trong lĩnh vực network nên khi thực tập ở đây được hỗ trợ rất nhiều tài nguyên để học tập và nghiên cứu và APIC-EM là một trong những network controller kinh điển cho việc sử dụng và tương tác API cho người mới sử dụng cũng như là một trong những nền tảng quan trọng trong việc tương tác và làm việc với API.

* 1. Mục tiêu đề tài

Khai thác API docummention của Network Controller APIC-EM được VnPro dựng để tạo Ticket xác thực và GET các thông tin về vị trí, số seri, thông tin cấu hình, interfaces, ….của các con thiết bị có trong APIC-EM. Đây là một trong những kiến thức quan trọng để làm quen và thực hành tương tác với API khi thực tập tại trung tâm được giới thiệu và API là xu hướng của công nghệ mạng trong tương lai.


CHƯƠNG 2 – TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

* 1. Tìm hiểu về API
     1. Khái niệm API

API viết tắt của Application Programming Interface.

API là một phần mềm cho phép truy câp dữ liệu hoặc dịch vụ giữa các ứng dụng khác nhau. Đó là một tập hợp các quy tắc mô tả cách thức một ứng dụng tương tác với một ứng dụng khác và các hướng dẫn để cho phép tương tác này xảy ra.

Người sử dụng gửi yêu cầu truy cập API request đến máy chủ để yêu cầu thông tin và nhận được trả lời API response từ server cùng với thông tin được yêu cầu.

API xác định loại dữ liệu, dịch vụ và chức năng mà ứng dụng hiển thị cho các bên thứ ba.

Hình 2.1.1 Minh họa API 1

Các trường hợp sử dụng API:


* Các tác vụ tự động hóa - Xây dựng một tập lệnh thực hiện các tác vụ thủ công một cách tự động và theo chương trình.
* Tích hợp dữ liệu - Một ứng dụng có thể tiêu thụ hoặc phản ứng với dữ liệu được cung cấp bởi một ứng dụng khác.
* Thực hiện chức măng - Một ứng dụng có thể tích hợp chức năng của ứng dụng khác vào sản phẩm của nó.
  + 1. Ví dụ về API

Khi sử dụng một ứng dụng trên điện thoại di động, ứng dụng đó sẽ kết nối với Internet và gửi dữ liệu đến máy chủ. Sau đó, máy chủ lấy dữ liệu đó, diễn giải nó, thực hiện các hành động cần thiết và gửi lại cho điện thoại.

Sau đó, ứng dụng sẽ diễn giải dữ liệu đó và trình bày cho bạn thông tin bạn muốn theo cách có thể đọc được tất cả điều này xảy ra thông qua API.


Để giải thích điều này rõ hơn, chúng ta hãy lấy một ví dụ quen thuộc:

* API tương tự như người phục vụ trong nhà hàng: Hãy tưởng tượng ta đang ngồi trên bàn trong một nhà hàng với thực đơn có nhiều lựa chọn để gọi món. Nhà bếp là một phần của “hệ thống” sẽ chuẩn bị món ăn của ta. Điều còn thiếu là liên kết quan trọng để thông báo đơn đặt hàng của ta đến nhà bếp và giao thức ăn trở lại bàn của ta. Và người thực hiện việc liên kết giữa ta và nhà bếp đó chính là người phục vụ hay API. Người phục vụ là người đưa tin - hay API - nhận yêu cầu hoặc đơn đặt hàng của ta và cho nhà bếp - hệ thống - phải làm gì. Sau đó, người phục vụ gửi phản hồi lại cho ta; trong trường hợp này, nó là thức ăn.



Hình 2.1.2.1 Ví dụ API 1

* Một trang web du lịch có thể truy cập cùng thông tin về các chuyến bay, không chỉ từ một hãng hàng không cụ thể mà nhiều loại hãng hàng không. Trong trường hợp này, người dùng nhập thông tin đặt phòng tương tự. Trang web dịch vụ du lịch tương tác với các cơ sở dữ liệu hàng không khác nhau bằng các API được cung cấp bởi mỗi hãng hàng không. Dịch vụ du lịch sử dụng từng API của hãng hàng không để yêu cầu thông tin từ hãng hàng không cụ thể đó và sau đó nó sẽ hiển thị thông tin từ tất cả các hãng hàng không trên trang web của hãng. API hoạt động như một loại tin nhắn giữa ứng dụng yêu cầu và ứng dụng trên máy chủ cung cấp dữ liệu hoặc dịch vụ. Thông báo từ ứng dụng yêu cầu đến máy chủ nơi lưu trữ dữ liệu được gọi là lệnh gọi API.



Hình 2.1.2.2 Ví dụ đặt vé máy bay ứng dụng API 1

* + 1. Phân loại API

1. Phân loại API dựa trên quyền truy cập
   * API mở (Open APIs/Public APIs): Các API này có sẵn công khai và có thể được sử dụng không bị hạn chế. Vì các API này công khai nên nhiều nhà cung cấp API yêu cầu người sử dụng nhận khóa hoặc mã thông báo trước khi sử dụng nhằm giúp kiểm soát số lượng yêu cầu API mà họ nhận được và xử lý.
   * API nội bộ (Internal APIs): Đây là các API được sử dụng bởi một tổ chức hoặc công ty để truy cập dữ liệu và dịch vụ nội bộ.
   * API cho đối tác (Partner APIs): Đây là các API được sử dụng giữa một tổ chức hoặc công ty với đối tác để tạo thuận lợi cho việc kinh doanh giữa họ. Đối tác kinh doanh phải có giấy phép hoặc được sự cho phép để sử dụng API này.
2. Phân loại theo kiểu truy cập và sử dụng


Ta có ba kiểu truy cập và sử dụng API

* + Kiểu riêng (private): API dạng này chỉ được sử dụng nội bộ. Kiểu truy cập này sẽ cho phép doanh nghiệp kiểm soát toàn bộ API của họ.
  + Kiểu đối tác (partner): Kiểu API này được dùng để chia sẻ với các đối tác kinh doanh. Kiểu này có thể tạo ra các dòng giá trị lợi nhuận mà không làm giảm chất lượng.
  + Kiểu công cộng (public): Kiểu API công cộng thì sẵn sàng cho mọi người sử dụng. Loại API này cho phép các bên thứ ba phát triển các ứng dụng giao tiếp với API và có thể là một nguồn để tăng tính sáng tạo, đổi mới.

Bất chấp các API được truy cập như thế nào, các API được thiết kế để tương tác thông qua một hạ tầng mạng. Và bởi vì phần lớn các giao tiếp mạng ngày nay dùng Internet, phần lớn các cuộc gọi API được thiết kế dựa trên chuẩn web.


Do đặc điểm độc đáo của HTTP trên web, phần lớn các nhà phát triển ứng dụng đã dùng HTTP như là giao thức bên dưới cho các API của họ. Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng HTTP là nó giảm thiểu việc học hỏi thêm về HTTP do HTTP quá phổ biến. HTTP có vài đặc điểm rất hữu ích khi chúng ta xây dựng API.

1. Phân loại API dựa trên ba loại công việc mà API thực hiện
   * API dịch vụ (Service API): Trong loại API này, một ứng dụng có thể gọi một ứng dụng khác để giải quyết một vấn đề cụ thể. Thường thì các hệ thống này có thể tồn tại độc lập với nhau. Ví dụ, trong một hệ thống thanh toán, một ứng dụng có thể gọi API để chấp nhận một thanh toán dùng thẻ tín dụng. Một ví dụ khác là với hệ thống quản lý người dùng, một ứng dụng có thể gọi một API để kiểm tra và xác thực người dùng. Hình vẽ bên dưới minh họa cách App1 sử dụng API trong các chức năng thanh toán, quản lý người dùng, quản lý các mạng xã hội.




Hình 2.1.3.1 Sử dụng API cung cấp dịch vụ 1

* + API cung cấp thông tin (Information API): Cho phép một ứng dụng hỏi một ứng dụng khác về một thông tin nào đó. Thông tin trong ngữ cảnh này có thể muốn ám chỉ đến các dữ liệu được thu thập trong một thời gian dài, các dữ liệu từ xa telemetry hay danh sách của một số thiết bị đang kết nối vào hệ thống mạng.



Hình 2.1.3.2 Sử dụng API cung cấp thông tin 1

* + API phần cứng (Hardware API): Một số nhà phát triển ứng dụng có thể dùng các API phần cứng này để truy cập đến một số tính năng của thiết bị phần cứng. Thông thường các API bao gồm một vài thiết bị phần cứng hay các cảm biến sensor. Một ứng dụng có thể gọi kiểu API này để truy xuất vị trí GPS hay các dữ liệu thời gian thực khác như nhiệt độ hay độ ẩm.



Hình 2.1.3.3 Sử dụng API ứng dụng phần cứng 1


1. Phân loại API theo kiến trúc: Có một số tiêu chuẩn, giao thức và phong cách kiến trúc cụ thể giúp người tiêu dùng API tìm hiểu và hiểu API dễ dàng hơn. Ba kiểu kiến trúc API phổ biến nhất là: RPC (Remote Procedure Call – Gọi thủ tục từ xa), SOAP (Simple Object Access Protocol – Giao thức truy cập đối tượng đơn giản), REST (Representational State Transfer)
   * RPC (Remote Procedure Call – Gọi thủ tục từ xa): là một mô hình phản hồi yêu cầu cho phép một ứng dụng thực hiện một cuộc gọi thủ tục tới một ứng dụng khác. Khi RPC được gọi đến một máy khách, phương thức sẽ được thực thi và kết quả được trả về. RPC là một kiểu API có thể được áp dụng cho các giao thức truyền tải khác nhau như: XML-RPC, JSON-RPC, NFS (Hệ thống tệp mạng), SOAP
   * SOAP (Simple Object Access Protocol – Giao thức truy cập đối tượng đơn giản): Giao thức truy cập đối tượng đơn giản (SOAP) là một giao thức nhắn tin dựa trên XML. Nó được sử dụng để giao tiếp giữa các ứng dụng trên các nền tảng khác nhau hoặc được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau.
   * REST (Representational State Transfer): à một phong cách kiến trúc do Roy Thomas Fielding tạo ra. Điều kiện của một mô hình REST là:
     + client-server: máy khách và máy chủ phải độc lập với nhau cho phép máy khách được xây dựng cho nhiều nền tảng sẽ đơn giản hóa các thành phần phía máy chủ.
     + Không trạng thái (Stateless): Yêu cầu từ máy khách đến máy chủ phải chứa mô hình máy khách-máy chủ REST và tất cả thông tin mà máy chủ cần để thực hiện yêu cầu. Máy chủ không thể chứa các trạng thái phiên.
     + Mô hình bộ nhớ đệm: Phản hồi từ máy chủ phải cho biết phản hồi có thể lưu vào bộ nhớ cache hay không thể lưu vào bộ nhớ cache. Nếu nó có thể lưu vào bộ nhớ cache, máy khách có thể sử dụng dữ liệu từ phản hồi cho các yêu cầu sau này.
     + Giao diện thống nhất: Giao diện giữa máy khách và máy chủ tuân thủ bốn nguyên tắc:
     + Xác định các nguồn lực
     + Thao tác tài nguyên thông qua các đại diện
     + Thông điệp tự mô tả
     + Hypermedia làm động cơ của trạng thái ứng dụng
     + Hệ thống phân lớp: Hệ thống phân lớp bao gồm các lớp phân cấp khác nhau, trong đó mỗi lớp chỉ cung cấp các dịch vụ cho lớp phía trên nó. Kết quả là, nó tiêu thụ các dịch vụ từ lớp bên dưới.
     + Mã theo yêu cầu: Thông tin do dịch vụ REST trả về có thể bao gồm mã thực thi (ví dụ: javascript) hoặc các liên kết nhằm mục đích mở rộng chức năng của máy khách một cách hữu ích. Ràng buộc này là tùy chọn vì việc thực thi mã của bên thứ ba dẫn đến các rủi ro bảo mật tiềm ẩn.
     1. Ưu điểm và nhược điểm của API
        1. Ưu điểm

* Tính tự động hóa rất cao: API có thể thay thế chúng ta quản lý công việc cực kì hiệu quả. API giúp các cơ quan có thể cập nhật, xử lý hoàn thiện công việc nhanh và chất lượng hơn.
* API có thể truy cập vào các thành phần ứng dụng giúp việc cung cấp dịch vụ và thông tin linh hoạt hơn nhiều.
* API có chức năng thay đổi cũng như dự đoán thay đổi theo thời gian cho nên dữ liệu được truyền tốt hơn, thông tin được chọn lọc kĩ hơn, dịch vụ tốt hơn.
* Người dùng có thể tinh chỉnh API cho phù hợp nhu cầu sử dụng.
* API cho phép mọi thông tin được tạo ở dạng chính chủ luôn có sẵn cho mọi người xem được.
* Ngoài dữ liệu mới có sẵn được chia sẻ rộng rãi, người dùng còn có thể hiệu chỉnh web API để cung cấp dịch vụ, thông tin cá nhân hóa.
* API có thể thực hiện các thao tác CRUD (Create Read Update Delete) điển hình thông qua các động từ HTTP GET, PUT, POST và DELETE.
* Các ngôn ngữ mã hóa đơn giản hóa như Python đã giúp các kỹ sư không chuyên về phần mềm có thể xây dựng ứng dụng và sử dụng API.
  + - 1. Nhược điểm
* Chi phí: Cung cấp một API tốn kém về thời gian phát triển, bảo trì liên tục, tài liệu cho API trên trang web của bạn và hỗ trợ cho người dùng API.
* Bảo mật: bởi tính chất kết hợp API, ta vô tình mở rộng phạm vi tấn công cho các hacker.
* Phát triển các API là một thủ tục dài đòi hỏi một kích thước đã định. Kỹ năng lập trình là bắt buộc để xây dựng các API. Nó có thể bị lỗi khi kiểm tra API. Chi phí bảo trì là đáng kể.
  1. Tìm hiểu về REST API

REST API ngày càng trở nên phổ biến và được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp mạng, măc dù kiểu kiến trúc REST đã có từ những năm 2000. Hầu hết các kiểu API hiện có trong hạ tầng mạng là kiểu REST API. Điều này có nghĩa là nếu bạn nghe nói đến một thiết bị hay một SDN controller có hỗ trợ API, thì loại API đó là một giao tiếp theo mô hình client-server. Phía client có thể là một phần mềm ứng dụng chẳng hạn như một chương trình Python hoặc một giao diện web. Phía máy chủ server có thể là một thiết bị mạng hoặc là một network controller.

Một API sử dụng kiến trúc REST thường được gọi là RESTful API. Kiến trúc REST thường được mô tả chung như là một kiến trúc theo mô hình client-server, phi trạng thái (stateless). Các Restful API thường dùng giao thức HTTP và các phương thức của HTTP để thu thập và thao tác các dữ liệu.


Trong hình minh họa bên dưới, sự khác nhau nằm ở định dạng dữ liệu được gửi vào và ra của máy chủ web. Khi chúng ta duyệt Internet, chúng ta sẽ nhận được các dữ liệu HTML, sau đó các trình duyệt sẽ hiện thị các nội dung này. Còn khi chúng ta thực thi một hàm gọi HTTP GET đến một máy chủ đang cung cấp chức năng của nó thông qua RESTful API, chúng ta sẽ nhận lại được kết quả trả về ở dạng JSON hay XML. Lúc này, các máy client phải hiểu và diễn dịch được các định dạng dữ liệu JSON hay XML.



Hình 2.2.1 Cách hoạt động của REST API 1

Vì HTTP được dùng như một giao thức truyền vận, khi chúng ta gọi API, chúng ta cũng thực hiện các tác vụ sử dụng URL cũng giống như khi chúng ta duyệt World Wide Web. Khi chúng ta truy cập đến một website, phương thức HTTP GET được được thực hiện. Nếu chúng ta điền vào một biểu mẫu trên web và nhấn nút Submit, một phương thức HTTP POST đang được thực thi. RESTful API cũng hoạt động cơ bản giống như vậy.

Chúng ta ít nhiều đều đã nghe nói đến giao thức HTTP hoặc đã biết về cách thức HTTP hoạt động. Hoạt động của HTTP thường theo cấu trúc được định nghĩa chặt chẽ, nhất quán. Chính vì vậy HTTP cung cấp một phương thức nhất quán để gọi API từ các thiết bị khác nhau của các nhà cung cấp khác nhau.



Hình 2.2.2 Các phương thức client sử dụng khi gọi API 1

Các chức năng của HTTP tương tự như các chức năng mà phần lớn các ứng dụng và các cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ và thay đổi dữ liệu. Các chức năng này được gọi là CRUD, viết tắt của CREATE, READ, UPDATE, DELETE.

Kiến trúc REST sử dụng các chức năng có sẵn của HTTP để tương tác với dữ liệu.

Để gửi API yêu cầu đến máy chủ (REST API Request) bằng giao thức HTTP ta cần có bốn thành phần: Bộ danh tài nguyên (Uniform Resource Identifier - URI), phương thức HTTP, Header – Tiêu đề, Body – Nội dung

* + - 1. Bộ danh tài nguyên (Uniform Resource Identifier - URI) hay còn được gọi là URL xác định tài nguyên nào mà khách hàng muốn thao tác. Các thành phần của URI là Lược đồ: chỉ định giao thức HTTP nào nên được sử dụng, http hoặc https. Quyền hạn: bao gồm hai phần, đó là máy chủ và cổng. Đường dẫn: đại diện cho vị trí của tài nguyên, dữ liệu hoặc đối tượng, được thao tác trên máy chủ. Truy vấn: cung cấp chi tiết bổ sung cho phạm vi, lọc hoặc để làm rõ một yêu cầu.
      2. Phương thức HTTP: Các API REST sử dụng các phương thức HTTP tiêu chuẩn để giao tiếp với các dịch vụ web mà hành động đang được yêu cầu đối với tài nguyên đã cho.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phương thức HTTP | Tác dụng | Mô tả |
| POST | Tạo | Tạo một đối tượng mới hay một tài nguyên mới |
| GET | Đọc | Liệt kê chi tiết các nguồn tài nguyên có trong hệ thống |
| PUT | Cập nhật | Thay thế hoặc cập nhật tài nguyên có trong hệ thống |
| PATCH | Cập nhật một phần | Cập nhật một số chi tiết từ một tài nguyên có sẵn trong hệ thống |
| DELETE | Xóa | Xóa một tài nguyên khỏi hệ thống. |

Bảng 2.2.1 Các phương thức của REST API 1

* + - 1. Tiêu đề: Tiêu đề HTTP được định dạng dưới dạng các cặp tên-giá trị được phân tách bằng dấu hai chấm (:), [tên]: [giá trị]. Có 2 loại Headers:
* Tiêu đề requests: Cung cấp thêm thông tin không liên quan đến nội dung tin nhắn.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khóa | Giá trị ví dụ | Mô tả |
| Authorization | Basic dmFncmFudDp2YWdyYW | Cung cấp thông tin chứng chỉ xác thực request. |

* Tiêu đề thực thể: Thông tin bổ sung mô tả nội dung của phần nội dung thư.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Khóa | Giá trị ví dụ | Mô tả |
| Content-Type | application/ json | Chỉ định định dạng của dữ liệu của nội dung trả về. |

Bảng 2.2.2 Dữ liệu của Headers 1

* + - 1. Nội dung: Nội dung của yêu cầu API REST chứa dữ liệu liên quan đến tài nguyên mà máy khách muốn thao tác. Các yêu cầu API REST sử dụng phương thức HTTP POST, PUT và PATCH thường bao gồm một phần thân. Phần thân là tùy chọn tùy thuộc vào phương thức HTTP. Nếu dữ liệu được cung cấp trong phần nội dung, thì kiểu dữ liệu phải được chỉ định trong tiêu đề bằng cách sử dụng khóa Loại-Nội dung (Content-Type).

Sau khi gửi REST API request ta sẽ nhận lại các phản hồi API REST là các phản hồi HTTP thông báo kết quả của một yêu cầu HTTP của mình.

Phản hồi API REST được tạo thành từ ba thành phần chính: Trạng thái HTTP, Tiêu đề, Nội dung:

* 1. Trạng thái HTTP: Mã trạng thái HTTP giúp khách hàng xác định lý do gây ra lỗi và đôi khi có thể cung cấp các đề xuất để khắc phục sự cố. Mã trạng thái HTTP bao gồm ba chữ số, trong đó chữ số đầu tiên là danh mục phản hồi và hai chữ số khác được gán theo thứ tự số. Có năm loại mã trạng thái HTTP khác nhau: 1xx - Thông tin - vì mục đích thông tin, câu trả lời không chứa nội dung; 2xx - Thành công - máy chủ đã nhận và chấp nhận yêu cầu; 3xx - Chuyển hướng - khách hàng phải thực hiện thêm một hành động để yêu cầu được hoàn thành; 4xx - Lỗi máy khách - yêu cầu có lỗi như cú pháp sai hoặc đầu vào không hợp lệ; 5xx - Lỗi Máy chủ - không thể thực hiện các yêu cầu hợp lệ. Các trạng thái HTTP phổ biến:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mã trạng thái HTTP** | **Tình trạng thông điệp** | **Mô tả** |
| 200 | Ok | Yêu cầu đã thành công và trả về nội dung được yêu cầu |
| 201 | Created (Tạo) | Yêu cầu đã được thực hiện và tài nguyên được yêu cầu đã được tạo |
| 202 | Accepted (Chấp nhận) | Yêu cầu đã được chấp nhận để xử lý và đang trong quá trình xử lý |
| 400 | Bad Request | Yêu cầu sẽ không được xử lý do lỗi với yêu cầu. |
| 401 | Unauthorized | Yêu cầu không có thông tin xác thực hợp lệ để thực hiện yêu cầu |
| 403 | Forbidden | Yêu cầu đã được gửi nhưng đã bị máy chủ từ chối |
| 404 | Not Found | Không thể thực hiện yêu cầu vì đường dẫn tài nguyên của yêu cầu không được tìm thấy trên máy chủ |
| 500 | Internal Server Error | Không thể thực hiện yêu cầu do lỗi máy chủ |
| 503 | Service Unavailable | Không thể thực hiện yêu cầu vì hiện tại máy chủ không thể xử lý yêu cầu |

Bảng 2.2.3 Một số mã trạng thái phổ biến 1

* 1. Tiêu đề: Tiêu đề trong phản hồi là cung cấp thông tin bổ sung giữa máy chủ và máy khách ở định dạng cặp tên-giá trị được phân tách bằng dấu hai chấm (:), [name]: [value]. Có hai loại tiêu đề: tiêu đề phản hồi (response headers): Nó chứa thông tin bổ sung không liên quan đến nội dung của tin nhắn. Các tiêu đề phản hồi điển hình cho một yêu cầu API REST bao gồm: Key, Value

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Key** | **Ví dụ Value** | **Mô tả** |
| Set-Cookie | JSESSIONID=30A9DN810FQ428P; Path=/ | Được sử dụng để gửi cookie từ máy chủ |
| Cache-Control | Cache-Control: max-age=3600, public | Chỉ định các lệnh phải tuân theo tất cả các cơ chế lưu vào bộ nhớ đệm |

Bảng 2.2.4 Dữ liệu Headers Request 1

và tiêu đề thực thể (entity headers): Chúng là thông tin bổ sung mô tả nội dung của nội dung thông điệp. Một tiêu đề thực thể chung chỉ định loại dữ liệu được trả về:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Key | Example Value | Description |
| Content-Type | application/json | Chỉ định định dạng của dữ liệu trong nội dung. |


Bảng 2.2.5 Data format của dữ liệu trả về 1

* 1. Tìm hiểu về SDN (Software-Defined Network)
     1. Định nghĩa SDN

Mạng do phần mềm xác định (SDN) là một kiến ​​trúc mới năng động, dễ quản lý, tiết kiệm chi phí và có thể thích ứng, lý tưởng cho tính chất tự động hóa, băng thông cao của các ứng dụng ngày nay. Kiến trúc này tách rời các chức năng điều khiển mạng và chuyển tiếp cho phép điều khiển mạng trở nên có thể lập trình trực tiếp và cơ sở hạ tầng cơ bản được trừu tượng hóa cho các ứng dụng và dịch vụ mạng cải tiến hơn so với việc quản lý truyền thống. Giao thức OpenFlow là yếu tố nền tảng để xây dựng các giải pháp SDN. SD-WAN áp dụng công nghệ SDN cho mạng diện rộng (WAN).

Công nghệ SDN hứa hẹn sẽ phá vỡ ranh giới vật lý trên thiết bị mạng thông qua Giao diện lập trình ứng dụng (API). Vì vậy, trong SDN, toàn bộ quá trình kết nối mạng là do phần mềm điều khiển và API là nhân tố quan trọng của mô hình kiến trúc mới này.

API là nền tảng quan trọng cho một thế hệ mới các phần mềm trong lĩnh vực mạng, điện toán đám mây (cloud), lĩnh vực di động mobile và Internet của vạn vật IoT. API kết nối các phần mềm lại với nhau, cho phép hai phần mềm giao tiếp, tương tác với nhau. Các nhà phát triển phần mềm cũng sử API để cho phép các phần mềm giao tiếp với hạ tầng mạng. Chúng ta có thể dùng API để cấu hình và giám sát các thành phần cụ thể của một hạ tầng mạng.



Hình 2.3.1.1 Thành phần hạ tầng ứng dụng công nghệ SDN 1

* + 1. Phân loại SDN

Thường có hai bộ bộ điều khiển SDN

Bộ điều khiển SDN cho ảo hóa chức năng mạng (NFV) của một trung tâm dữ liệu là một công nghệ ảo hóa CNTT để ảo hóa toàn bộ các lớp chức năng của nút mạng thành các khối xây dựng có thể kết nối hoặc chuỗi với nhau để tạo và cung cấp các dịch vụ truyền thông.

NFV dựa trên các kỹ thuật ảo hóa máy chủ truyền thống như các kỹ thuật được sử dụng trong CNTT doanh nghiệp. Một chức năng mạng ảo hóa, hay còn gọi là VNF, được triển khai trong một hoặc nhiều máy ảo hoặc bộ chứa chạy phần mềm và quy trình khác nhau, bên cạnh các máy chủ, thiết bị chuyển mạch và thiết bị lưu trữ khối lượng lớn đã được thương mại hóa (COTS), hoặc thậm chí là cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, thay vì có các thiết bị phần cứng tùy chỉnh cho từng chức năng mạng do đó tránh bị khóa nhà cung cấp.

Ví dụ, một bộ điều khiển biên phiên ảo có thể được triển khai để bảo vệ mạng mà không tốn kém chi phí và sự phức tạp điển hình của việc lấy và cài đặt các đơn vị bảo vệ mạng vật lý. Một số ví dụ khác về NFV bao gồm bộ cân bằng tải được ảo hóa, tường lửa, thiết bị phát hiện xâm nhập và bộ tăng tốc WAN.

Việc tách phần mềm chức năng mạng khỏi nền tảng phần cứng tùy chỉnh tạo ra một kiến ​​trúc mạng linh hoạt cho phép quản lý mạng linh hoạt, triển khai dịch vụ mới nhanh chóng với giảm đáng kể CAPEX và OPEX.

Bộ điều khiển SDN để quản lý các công tắc lập trình của mạng.

* + 1. API ứng dụng vào SDN

API được sử dụng phổ biến nhất trong kiến trúc SDN có 2 loại là northbound API và southbound API dưới góc nhìn của lĩnh vực tự động trong hạ tầng mạng network automation.

Northbound API là một giao tiếp cho phép một thành phần của hạ tầng mạng giao tiếp với các thành phần ở lớp cao hơn. Một cách tương ứng, một giao tiếp southbound cho phép một thành phần mạng giao tiếp với một thành phần ở lớp thấp hơn.

Từ controller, nếu một bạn quản trị đang thay đổi cấu hình của một switch, các thay đổi này sẽ được đẩy từ controller xuống switch. Dạng API này gọi là southbound API do chiều gọi API là từ controller đi xuống thiết bị. Trong hạ tầng mạng, chúng ta có nhiều loại thiết bị như routers, switch, wireless access point AP.

API có thể được dùng để thay đổi nhiều chức năng của thiết bị, chứ không chỉ là thay đổi các chức năng dữ liệu data plane. (Chức năng luân chuyển dữ liệu giữa các cổng của thiết bị và tất cả các hoạt động khác liên quan đến định dạng dữ liệu, nén, mã hóa, kiểm soát lỗi…)

Northbound API tạo thành lớp ứng dụng cho bộ điều khiển SDN và cung cấp hỗ trợ chính cho các ứng dụng bên thứ 3 như các công cụ tương tác được với REST API như Postman, Python, Swagger UI,… kết nối đến các Network Controller có thể kể đến như APIC-EM, Cisco Meraki, DNA Center, SDWAN-Controller,….


Mỗi một network controller sẽ cung cấp cho ta một API document để người dùng có thể dựa vào đó và gọi REST API đến network controller.

Ví dụ: Phần mềm Cisco DNA Center có một giao diện đồ họa GUI cho phép chúng ta quản lý chính nó. Khi một nhân viên quản trị mạng login vào DNA để quản lý hạ tầng mạng, các thông tin sẽ được gửi từ phần mềm quản lý đến controller thông qua northbound API. Chúng ta còn gọi kiểu API này như là REST API. Các kinh nghiệm thực tế cho thấy các lưu lượng mạng loại này nên được mã hóa bằng giao thức TLS giữa phần mềm và controller. Phần lớn các API đều có khả năng dùng các thuật toán mã hóa để bảo vệ dữ liệu đang luân chuyển.

CHƯƠNG 3 – THỰC NGHIỆM

3.1 Thiết kế sơ đồ mạng cấu hình cho thiết bị

* Đăng nhập vào lab EVE đăng nhập với username và password do VnPro cung cấp do VnPro cung cấp để tiến hành thiết kế sơ đồ mạng gồm 3 Router và 2 Switch.



Hình 3.1.1 Sơ đồ thiết bị mạng 1

* Cấu hình SSH cho các thiết bị. Cấu hình cho các thiết bị với domain-name là vnpro.vn username là vnpro, password là vnpro@123, enable password là vnpro@321.

3.2 Thêm thiết bị vào network controller APIC-EM

3.2.1 Tổng quan về network controller APIC-EM

Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module (APIC-EM) là một phần trung tâm của Kiến trúc mạng kỹ thuật số của Cisco. Là bộ điều khiển mạng, nó cung cấp kết nối mạng được xác định bằng phần mềm cho chi nhánh doanh nghiệp, khuôn viên và mạng WAN. Giao diện người dùng đơn giản của nó cho phép bạn tự động hóa hồ sơ ứng dụng dựa trên chính sách. Với mô-đun này, CNTT có thể đáp ứng nhanh chóng các cơ hội kinh doanh mới.

* Lợi ích của APIC-EM

Tạo một mạng thông minh, mở, có thể lập trình với các API (Application Programming Interface) mở.


Có thể giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tài nguyên và chi phí thông qua các dịch vụ tự động hóa tiên tiến.

Có thể chuyển đổi chính sách mục đích kinh doanh thành cấu hình mạng động.

Cung cấp một điểm duy nhất cho tự động hóa và điều khiển trên toàn mạng.


3.2.2 Giao diện APIC-EM

Giao diện đăng nhập




Hình 3.2.2.1 Giao diện đăng nhập 1

Dashboard APIC-EM




Hình 3.2.2.2 Giao diện Dashboard 1

Discoveries




Hình 3.2.2.3 Giao diện Discovery 1

Device Inventory




Hình 3.2.2.4 Giao diện Device Inventory 1

Host Inventory



Hình 3.2.2.5 Giao diện host inventory 1


Topology



Hình 3.2.2.6 Giao diện Topology 1

3.2.3 Thêm thiết bị vào APIC-EM


Bước 1: Đăng nhập vào Network Controller



Hình 3.2.3.1 Giao diện Dashboard 1

Bước 2: Thêm thiết bị

Vào phần Discovery




Hình 3.2.3.2 Giao diện thêm thiết bị vào APIC-EM 1

Nhập thông tin Discovery Name, Chọn Range ở phần IP Ranges sau đó nhập dãy IP muốn Controller scan để tìm thiết bị. Khi đó ta lần lượt điền các IP các thiết bị mà ta đã cấu hình SSH vào theo sơ đồ mạng thì em sẽ điền dãy IP từ 10.215.26.181 đến 10.215.26.228




Hình 3.2.3.3 Kiểm tra IP thiết bị cấu hình SSH 1





Hình 3.2.3.4 Điền thông tin để thêm thiết bị 1

Sau đó tiếp tục vào mục Credentials chọn Add Credentials





Hình 3.2.3.5 Điền username và password SSH 1

Ta tiếp tục điền username, password SSH và enable password vào mục CLI sau đó nhấn Save. Khi đó bên mục CLI sẽ xuất hiện username mà ta mới điền.




Hình 3.2.3.6 Nhập thông tin SSH và SNMP 1

Tiếp theo ta sẽ điền vào mục SNMP v2c, ở mục read ta điền tên và read community là public nếu điền vào mục write ta sẽ điền là private. Sau đó nhấn Save để lưu thì bên mục SNMP v2c sẽ xuất hiện mục tương ứng.




Hình 3.2.3.7 Điền thông tin cấu hình SNMP 1

Sau khi hoàn tất quá trình điền các thông tin thì ta sẽ nhấn Start để bắt đầu cho Controller quét các con thiết bị mình muốn thêm vào




Hình 3.2.3.8 Bấm Start để bắt đầu tiến trình 1

Sau khi nhấn Start sẽ xuất hiện cửa sổ với tên Discovery và tác vụ đang thực hiện



Hình 3.2.3.9 Tiến trình đang thực hiện 1

Sau khi quét xong ta vào Host Inventory để add thiết bị đã được quét vào Host Inventory



Hình 3.2.3.10 Thực hiện thêm thông tin thiết bị vừa quét đc 1

Các thiết bị còn lại cũng thêm tương tự vào.



Hình 3.2.3.11 Thiết bị đã được thêm vào 1

3.3 Sử dụng Postman lấy ticket, số lượng, danh sách thiết bị, thông tin cấu hình.

3.3.1 Tổng quan về Postman

Postman là một ứng dụng cho phép kiểm tra các API web. Phần mềm được tạo ra vào năm 2012 bởi Abhinav Asthana, Ankit Sobti và Abhijit Kane ở Bangalore nhằm giải quyết vấn đề chia sẻ các bài kiểm tra API. Ban đầu, nó là một plugin cho Google Chrome, sau đó là một ứng dụng khách phong phú và cuối cùng là một ứng dụng khách mỏng. Nó hiện được sử dụng bởi hơn 500.000 công ty trên toàn thế giới

Postman API Network cung cấp một dịch vụ cho cả người sử dụng API và người tạo API để dễ dàng khám phá, khám phá và chia sẻ các API.

Postman API Network có hai phần: Postman API network public và Postman API network private. Postman API network public của Postman mở cho toàn bộ cộng đồng API, trong khi Postman API network privatec chỉ dành cho nhóm của ta hoặc của riêng ta.

Postman có 2 phiên bản: giao diện Web và phiên bản phần mềm. Giao diện chính của phần mềm Postman

Tính năng:


Postman nhóm lại các bài kiểm tra API trong các bộ sưu tập, để đồng nhất hóa các URL và xác thực của chúng. Nó bao gồm:

* Một phiên bản miễn phí với tính năng chia sẻ không gian làm việc cho tối đa ba người dùng.
* Các biến tùy thuộc vào môi trường đã chọn.
* Một hệ thống kiểm soát phiên bản của các thử nghiệm và môi trường.
* Quyền truy cập cho mỗi vai trò (người dùng hoặc người chỉnh sửa).
* Điểm chuẩn.
* Nhập và xuất trong JSON.
* Kiểm tra xuất sang các định dạng máy khách HTTP khác nhau (cUR, PHP, Python, Java, Node.js ...).
* Xác thực bằng Mã thông báo web JSON.
* REST, SOAP, GraphQL và gRPC [6]
* Một ứng dụng người dùng Guest cho phép tải tệp lên để gửi tới các API.
* Một bảng điều khiển gỡ lỗi lưu giữ các yêu cầu và phản hồi trước đó trong bộ nhớ.
* Tập lệnh để tự động hóa các bài kiểm tra.

3.3.2 Sử dụng Postman lấy ticket, số lượng, danh sách thiết bị, thông tin cấu hình.


**a. Tạo WorkSpaces**

Tạo WorkSpaces: tại mục WorkSpaces ta chọn Create workspace



Hình 3.3.2.1 Tạo WorkSpaces 1


Sau đó ta điền tên và chọn chế độ truy cập. Sau khi hoàn thành ta sẽ được giao diện như hình bên dưới




Hình 3.3.2.2 WorkSpace được tạo 1

**b. Tạo Collection**

Tiếp theo ta chọn vào dấu + ở mục Collection để thêm Collection mới. Collection để chứa các request của ta đến APIC-EM gồm thông tin của ticket, thông tin thiết bị,….




Hình 3.3.2.3 Tạo Collection 1



Hình 3.3.2.4 Collection được tạo 1


Tiếp theo ở mục DACNTT1\_APIC-EM ta tạo các Request đến APIC-EM

**c. Tạo Request lấy Ticket**



Hình 3.3.2.5 Tạo Request xin ticket 1

Sau đó truy cập API Documment do APIC-EM cung cấp để thực hiện xác định phương thức và URL cơ sở dẫn đến tài nguyên của APIC-EM




Hình 3.3.2.6 Tài liệu API của network controller APIC-EM 1

Để Postman có thể truy cập vào Network Controller thì Postman phải gửi đến Network Controller ID và Password. Nếu xác thực thành công thì Network Controller sẽ gửi về Postman một dãy số gọi là Ticket. Với Ticket này Postman có thể thực hiện các thao tác Get, Post, … và Ticket


1. **Tạo biến môi trường trong Postman để lưu các thông tin về Base URL**

* Trong Postman ta chọn vào mục Enviroments để tạo thông tin biến môi trường:



Hình 3.3.2.7 Tạo môi trường để lưu các biến. 1

Ta nhấn dấu + để tạo nơi chứa các biến môi trường mới. Sau đó chúng ta tạo lần lượt là baseURL, user\_name, pass\_word để có thể gọi lại và tăng tính bảo mật cho các yêu cầu




Hình 3.3.2.8 Tạo biến môi trường để gán các giá trị. 1

Sau đó ta trở lại mục Collection để bắt đầu lấy ticket bằng phương thức POST. Để có thể sử dụng các biến mình vừa tạo thì ở góc trên bên phải có mục No Enviroment ta chọn lại thành API\_APIC-EM để sử dụng các biến.


1. **Lấy Ticket**

Khi đó ở mục điền URL ta gọi lại các biến bằng cách sử dụng cú pháp {{<tên\_biến>}} như hình bên dưới




Hình 3.3.2.9 Điền URL 1

Tiếp tục đến phần Header ta điền vào Key: Content-Type và Value: application/json




Hình 3.3.2.10 Điền kiểu dữ liệu trả về. 1

Tiếp tục qua phần Body ta chọn raw để khai báo username, password đăng nhập vào APIC-EM để xác thực yêu cầu Controller lấy ticket




Hình 3.3.2.11 Khai báo thông tin username và password đăng nhập vào APIC-EM 1

Sau khi hoàn tất điền các thành phần như trên ta sẽ lưu lại Request và nhấn Send để gửi yêu cầu lấy user ticket. Thành công thì postman sẽ trả về các thông tin như hình bên dưới.




Hình 3.3.2.12 Thông tin ticket được trả về. 1

Sau đó ta vào biến môi trường để tạo thêm biến chứa ticket vừa lấy để sử dụng lại



Hình 3.3.2.13 Tạo biến môi trường để lưu giá trị Ticket. 1


Sau đó ta trở lại kết quả vừa lấy về quét khối nội dung serviceTicket sau đó nhấp chuột phải chọn Set API\_APIC-EM sau đó chọn biến vừa tạo để gán giá trị ticket vào biến.




Hình 3.3.2.14 Gán giá trị ticket cho biến vừa tạo 1

1. **Lấy danh sách thiết bị có trong Controller APIC-EM**

Để lấy được danh sách thiết bị ta cần tạo Request mới sau đó đổi phương thức thành GET, phần API query từ “/ticket” thành “/network-device” theo hướng dẫn của API Documment của APIC-EM cung cấp




Hình 3.3.2.15 Thông tin API truy cập lấy thông tin thiết bị trong APIC-EM 1




Hình 3.3.2.16 Điền thông tin URL để lấy thông tin thiết bị. 1

Sau đó qua phần Headers ta thêm trường Key: “X-Auth-Token” và Value: “{{Ticket}} để truyền user ticket vừa tạo vào xác thực để có thể lấy thông tin danh sách thiết bị



Hình 3.3.2.17 Gọi lại biến có giá trị ticket vừa lưu 1


Sau đó Save và nhấn Send để lấy danh sách thiết bị




Hình 3.3.2.18 Thực hiện gửi yêu cầu để lấy thông tin thiết bị trong APIC-EM. 1

Lấy danh sách thiết bị thành công. Sẽ trả về kết quả như hình bên trên.


1. **Đếm số lượng thiết bị**



Hình 3.3.2.19 Tạo requests yêu cầu đểm số lượng thiết bị. 1




Hình 3.3.2.20 Thay đổi đường dẫn để đếm số lượng thiết bị 1



Hình 3.3.2.21 Kết quả trả về số lượng thiết bị hiện có trong APIC-EM 1

1. **Lấy thông tin cấu hình**



Hình 3.3.2.22 Thay đổi đường dẫn để lấy thông tin cấu hình. 1

3.4 Sử dụng thư viện requests

Ngoài cách sử dụng công cụ Postman để truy xuất thông tin thiết bị thì ta cũng có thể sử dụng một công cụ mạnh khác để truy xuất thông tin thiết bị bằng REST API là sử dụng thư viện requests của ngôn ngữ Python.

* + - 1. **Lấy ticket**

Đầu tiên ta vào Command Promt để cài đặt thư viện requests.

|  |
| --- |
| pip install requests |

Tiếp theo ta cần import thư viện requests, json và file chứa thông tin để sử dụng.

|  |
| --- |
| import requests  import json  import info\_account |

Tiếp theo viết hàm khai báo đường dẫn URL đến tài nguyên API của APIC-EM

|  |
| --- |
| def get\_ticket():      url\_ticket = info\_account.base\_url + "/ticket" |

Tiếp theo khai báo headers và body.

|  |
| --- |
| header = {              "Content-Type":"application/json"          }      body = json.dumps({                               # Ép kiểu dữ liệu về kiểu JSON              "username":info\_account.username,              "password":info\_account.password          }) |

Tiếp theo khai báo phương thức kết nối là POST và truyền vào các tham sô đã được khai báo bên trên đề gửi yêu cầu tạo Ticket đến APIC-EM.

|  |
| --- |
| send\_request = requests.post(url\_ticket, headers = header, data=body, verify=False) |

Sau đó ép kiểu từ json về dạng chuỗi để python có thể hiểu là một danh sách chứa các cặp key và value bao gồm ticket và sau đó truy xuất đến các phần tử serviceTicket để lấy ticket được trả về.

|  |
| --- |
| response = send\_request.json()      ticket = response["response"]["serviceTicket"]      return ticket |

Kết quả ticket được trả về:



Hình 3.4.1 Kết quả Ticket được trả về 1

* + - 1. **Lấy danh sách thiết bị**

Đầu tiên khai báo URL để truy cập lây danh sách thiết bị trong APIC-EM

|  |
| --- |
| def get\_list\_networkdevice():      url\_networkdevice = info\_account.base\_url + "/network-device" |

Khai báo headers xác thực ticket vừa được trả về:

|  |
| --- |
| headers = {          "x-auth-token": get\_ticket()      } |

Tiếp theo khai báo phương thức kết nối là GET và truyền vào các tham số đã được khai báo bên trên đề gửi yêu cầu lấy danh sách thiết bị đến APIC-EM.


|  |
| --- |
| devices = requests.get(url\_networkdevice, headers = headers, verify=False) |

Sau đó ép kiểu từ json về dạng chuỗi để python có thể hiểu là một danh sách chứa thông tin của các con thiết bao gồm thông tin về vị trí, cấu hình, ip, serial number,…..

|  |
| --- |
| response = json.dumps(devices.json(), indent=4)      data = devices.json()      return data |

Hàm sẽ trả về thông tin của các thiết bị để phục vụ truy xuất các thông tin bên dưới như cấu hình thiết bị và id của các thiết bị có trong APIC-EM.

Kết quả:



Hình 3.4.2 Danh sách thông tin thiết bị được trả về 1

* + - 1. **Truy xuất thông tin cấu hình của các thiết bị trong APIC-EM**

Viết hàm và khai báo url truy xuất thông tin cấu hình thiết bị APIC-EM

|  |
| --- |
| def get\_device\_config():      url\_networkdevice\_config = info\_account.base\_url + "/network-device/config" |


Khai báo header với nội dụng xác thực dựa vào giá trị trả về của hàm get\_ticket()

|  |
| --- |
| headers = {          "x-auth-token": get\_ticket()      } |

Sử dụng phương thức get để yêu cầu APIC-EM trả về thông tin cấu hình thiết bị dựa vào các thông số đã khai báo.

|  |
| --- |
| devices = requests.get(url\_networkdevice\_config, headers = headers, verify=False)     response = json.dumps(devices.json(), indent=4)     return response |

Kết quả



Hình 3.4.3 Thông tin cấu hình của thiết bị 1

* + - 1. **Truy xuất lấy Id của các thiết bị**

Đặt tên hàm

|  |
| --- |
| def get\_id\_device(): |


Gọi lại hàm trả về thông tin danh sách thiết bị để phục vụ việc truy xuất

|  |
| --- |
| data = get\_list\_networkdevice() |

Viết lệnh thực hiện truy xuất thông tin Id

|  |
| --- |
| device\_num = len(data["response"])      for i in range(device\_num):          print(data["response"][i]["id"]) |

Kết quả



Hình 3.4.4 Danh sách Id được truy xuất. 1

**CHƯƠNG 4 – TỔNG KẾT**

Trong bài báo cáo này em đã hoàn thành được mục tiêu là tìm hiểu về API một trong những xu hướng mới của ngành mạng trong tương lai sau này và khai thác API và sử dụng network controller do VnPro cung cấp để thực hành tương tác với APIC-EM thông qua REST API bằng công cụ là Postman và Python để có thể truy xuất được các thông tin của các thiết bị ở hạ tầng mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn sao với các cách truyền thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

# Bibliography

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | VnPro, "VnPro," [Online]. Available: https://vnpro.vn/thu-vien/tong-quan-ve-apis-application-programming-interface--3473.html. |
| [2] | VnPro, "VnPro," 08 09 2021. [Online]. Available: https://vnpro.vn/thu-vien/softwaredefined-networking-4121.html. |
| [3] | E. Tittel, "SDN vs. NFV: What’s the difference?," 22 04 2022. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/software-defined-networking/sdn-vs-nfv.html. |
| [4] | C. O. V. D. Peterson, Software-Defined Networks: A Systems Approach, Sphinx, 2022. |
| [5] | ONF, "Software-Defined Networking (SDN) Definition," [Online]. Available: https://opennetworking.org/sdn-definition/. |
| [6] | Wikipedia, "Wikipedia," 22 04 2022. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Software-defined\_networking#SDN\_flow\_forwarding\_(sdn). |
| [7] | M. Alvarez, "What is a REST API? Fundamentals for Network Engineers," 2020. [Online]. Available: https://codingnetworks.blog/what-is-a-rest-api-fundamentals-for-network-engineers/#:~:text=An%20API%20is%20an%20interface,built%20using%20slightly%20coupled%20components.. |

PHỤ LỤC

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc hỗ trợ cho nội dung luận văn như số liệu, biểu mẫu, tranh ảnh. . . . nếu sử dụng những câu trả lời cho một *bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản* đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; **không được tóm tắt hoặc sửa đổi**. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các biểu mẫu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn