BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

A picture containing text, symbol, logo, emblem

Description automatically generated

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: Mai Văn Long

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

🙞✪🙜

KHOÁ LUẬN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

THIẾT KẾ WEBSITE

QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Sinh viên thực hiện: MAI VĂN LONG

Khóa: K43 - Hệ chính quy

Giáo viên hướng dẫn: TIẾN SĨ, NGUYỄN HOÀNG HÀ

Huế, tháng 5 – năm 2023

# ***Lời cảm ơn***

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong trường Đại học Khoa Học Huế nói chung và các thầy cô trong Công Nghệ Thông Tin, bộ môn Công Nghệ Phần Mềm nói riêng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho em trong những năm học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Nguyễn Hoàng Hà đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý kiến để em hoàn thành đồ án này.

Huế, ngày tháng 2 năm 2023

Sinh viên:

Mai Văn Long

# **Danh mục các từ viết tắt và thuật ngữ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Từ viết tắt, thuật ngữ** | **Cụm từ đầy đủ** |
| **CSS** | Cascading Style Sheets |
| **HTML** | HyperText Markup Language |
| **JS** | JavaScript Object Notation |
| **SQL** | Structured Query Language |
| **MVC** | Model –  View - Controller |
| **AJAX** | Asynchronous JavaScript and XML |
| **CSDL** | Cơ sở dữ liệu |

**Mục Lục**

[Lời cảm ơn i](#_Toc135140855)

[Danh mục các từ viết tắt và thuật ngữ i](#_Toc135140856)

[Phần mở đầu 1](#_Toc135140857)

[Chương 1, Tổng quan về ASP.NET 3](#_Toc135140858)

[1. Giới thiệu 3](#_Toc135140859)

[2. Các thành phần trong ASP.NET 4](#_Toc135140860)

[3. Mô hình MVC 6](#_Toc135140861)

[3.1 Giới thiệu về MVC 6](#_Toc135140862)

[3.2. Ưu và nhược điểm MVC 8](#_Toc135140863)

[3.2.1. Ưu điểm: 8](#_Toc135140864)

[3.2.2. Nhược điểm: 9](#_Toc135140865)

[3.3. Vì sao nên sử dụng mô hình MVC 9](#_Toc135140866)

[3.3.1. Quy trình phát triển nhanh hơn 9](#_Toc135140867)

[3.3.2. Khả năng cung cấp nhiều chế độ View 9](#_Toc135140868)

[3.3.3. Các sửa đổi không ảnh hưởng đến toàn bộ mô hình 10](#_Toc135140869)

[3.3.4. MVC Model trả về dữ liệu mà không cần định dạng 10](#_Toc135140870)

[4. Các bước để xây dựng Website bằng MVC 5 10](#_Toc135140871)

[Chương 2, Công nghệ hỗ trợ phát triển web 21](#_Toc135140872)

[1. Jquery 21](#_Toc135140873)

[Ưu điểm của jquery 21](#_Toc135140874)

[Nhược điểm của jquery 22](#_Toc135140875)

[2. Boostrap 22](#_Toc135140876)

[Tại sao chúng ta nên sử dụng Bootstrap? 22](#_Toc135140877)

[3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL 23](#_Toc135140878)

[Ưu điểm của MySQL 24](#_Toc135140879)

[Nhược điểm của MySQL 24](#_Toc135140880)

[Chương 3, Xây dựng Website quản lý khách sạn 24](#_Toc135140881)

[1. Phát biểu bài toán 24](#_Toc135140882)

[2. Phân tích thiết kế và cài đặt 26](#_Toc135140883)

[2.2. Phân tích nghiệp vụ 26](#_Toc135140884)

[2.2.1. Các công việc cần quản lý: 26](#_Toc135140885)

[2.2.2. Quy trình quản lý 27](#_Toc135140886)

[2.3. Thiết kế 29](#_Toc135140887)

[2.3.1. Biểu đồ Use Case 29](#_Toc135140888)

[2.3.1. Đặc tả 34](#_Toc135140889)

[2.3.1. Biểu đồ trình tự 40](#_Toc135140890)

[2.3.1. Biểu đồ lớp 42](#_Toc135140891)

[2.2. Cài đặt 46](#_Toc135140892)

[3. Hướng dẫn sử dụng 46](#_Toc135140893)

[Phần Kết luận 46](#_Toc135140894)

Phần mở đầu

***Lý do chọn đề tài:*** Đời sống con người ngày càng càng phát triển, dẫn đến nhu cầu thỏa mãn, tận hưởng cho bản thân ngày càng cao. Theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của các ngành du lịch, đặc biệt là về lĩnh vực khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Nhận thấy được sự phát triển bừa bộn của nhiều khách sạn cũng như các khu nghĩ dưỡng liên tục mọc lên một cách rải rác khắp vùng miền. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh của các doanh nhân quản lý khách sạn cũng như mang lại nhiều rắc rối cho người dân do thiếu sự tổng hợp và tương tác giữa đôi bên.   
Cùng với mô hình MVC giúp phát triển ứng dụng nhanh, đơn giản, dễ nâng cấp và bảo trì. Do đó tôi đã chọn đề tài thiết kế ra một trang website quản lý khách sạn bằng Asp.NET Web Application, cụ thể là mô hình MVC 5. Với đề tài này, tôi mong muốn người dân có thể dễ dàng tiếp cận, tham khảo cũng như tìm hiểu trước nơi mình muốn đặt chân đến nghỉ ngơi bằng cách sử dụng internet, bên cạnh đó là giúp cho những doanh nhân làm về lĩnh vực này dễ dàng kết nối với khách hàng và thẩm định thị trường của chính mình.

***Mục tiêu:*** Wed quản lý khách sạn thực chất là một khối nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi phải có được một hệ thống quản lý chặt chẽ, nghiệp vụ cao. Đề tài này vừa mang giá trị thực tế vừa mang lại giá trị tri thức cũng như kinh nghiệm cho tôi trong việc tiếp cận với ngành công nghệ thông tin. Vì sau khi thực hiện đề tài này, tôi đã được bồi dưỡng rất nhiều về hệ thống các kiến thức đã từng học và nhiều ứng dụng công nghệ mới phù hợp với thực tế. Bên cạnh đó là trang bị thêm kiến thức về nghiệp vụ quản lý trong hệ thống của một công ty, tổ chức và hơn hết là nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.

Trong khuôn khổ đề tài này, tôi chủ yếu chú ý đến việc tiếp cận và kết nối của các doanh nhân với khách hàng và khách hàng với các doanh nhân nên tôi đã thực hiện hệ thống với các chức năng như:

* Xây dựng phía admin gồm:
* Quản lý người dùng.
* Quản lý khách sạn, sử dụng bản đồ map để định vị và đăng ký khách sạn.
* Quản lý phòng khách sạn.
* Quản lý đánh giá: bình luận, đánh giá sao.
* Quản lý tin nhắn: tạo các group chat dành cho các khách sạn để đăng các chương trình ưu đãi, khách hàng có thể chat với admin hoặc chat với chủ doanh nghiệp khách sạn khi có thắc mắc.
* Quản lý thống kê
* Xây dựng phía client gồm:
* Giao diện dễ nhìn, tập trung chủ yếu về thông tin khách sạn và thông tin phòng.
* Công cụ tìm kiếm thông minh, hỗ trợ đặt phòng nhanh chóng đơn giản.
* Giao diện chat đầy đủ để người dùng có thể trải nghiệm tốt nhất
* Bản đồ linh hoạt để người dùng nhanh chóng tìm ra vị trí và các khách sạn xung quanh
* Và còn nhiều những điều thú vị khác để khám phá

Bên cạnh đó là lồng ghép các công nghệ mới để tăng cường các yếu tố bảo mật cũng như sự thuận tiện trong khi làm việc với hệ thống.

Chương 1, Tổng quan về ASP.NET

1. Giới thiệu

* Trên thế giới phát triển ứng dụng và web hiện nay, có rất nhiều framework và ngôn ngữ được sử dụng bởi các nhà phát triển. Mỗi framework đều có những tính năng và lợi ích riêng, và trong số đó, *ASP.NET* đã trở thành một trong những nền tảng mã nguồn mở phổ biến và được ưa chuộng bởi các nhà phát triển vì những ưu điểm vượt trội của nó.
* *ASP.NET* là một framework phát triển ứng dụng web được phát triển bởi Microsoft. *ASP.NET* được xây dựng trên nền tảng *.NET Framework*, cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web động và tương tác mạnh mẽ với các nguồn dữ liệu.
* Phiên bản *ASP.NET* đầu tiên được triển khai là 1.0 và phiên bản *ASP.NET* mới nhất là phiên bản 4.6. *ASP.NET* được thiết kế để tương thích với giao thức *HTTP. HTTP* là giao thức chuẩn được sử dụng trên tất cả các ứng dụng web. cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ mạnh mẽ để tạo ra các ứng dụng web chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu phức tạp của doanh nghiệp. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như *C#, VB.NET, F#* và các công nghệ như *HTML, CSS* và *Js* để xây dựng các ứng dụng web đáp ứng và thân thiện với người dùng.
* *ASP.NET* cũng cung cấp nhiều tính năng để giúp các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web bảo mật và đáng tin cậy. Nó có thể tích hợp với các công nghệ bảo mật như *OAuth, OpenID và SSL* để đảm bảo an toàn cho người dùng và dữ liệu.
* Ngoài ra, *ASP.NET* còn có khả năng xử lý tải cao, giúp các ứng dụng web hoạt động mượt mà và hiệu quả hơn, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp với lượng truy cập lớn.

Với các tính năng mạnh mẽ và khả năng tích hợp tốt với các công nghệ khác, *ASP.NET* là một lựa chọn lý tưởng cho các nhà phát triển ứng dụng web mong muốn xây dựng các ứng dụng chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

ASP viết đầy đủ là ***Active Server Pages***, và .NET là viết tắt của ***Network Enabled Technologies****.*

1. Các thành phần trong ASP.NET

*ASP.NET* là một framework phát triển ứng dụng web được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp cho các nhà phát triển nhiều thành phần để tạo ra các ứng dụng web đáp ứng và thân thiện với người dùng.

Dưới đây là một số thành phần quan trọng của *ASP.NET*:

* **ASP.NET Web Forms**: Web Forms là một công nghệ cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng web truyền thống và động. Nó cho phép bạn tạo các trang web động bằng cách sử dụng các control trên trình duyệt như các textbox, label và button.
* **ASP.NET MVC**: MVC (Model-View-Controller) là một kiến trúc phát triển ứng dụng web được sử dụng phổ biến trong ASP.NET. Nó cho phép tách biệt các phần của ứng dụng web như dữ liệu, giao diện và logic xử lý, giúp dễ dàng quản lý và bảo trì ứng dụng.
* **ASP.NET Web API**: Web API là một công nghệ cho phép các nhà phát triển tạo ra các dịch vụ web RESTful (Representational State Transfer) để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng.
* **ASP.NET SignalR**: SignalR là một thư viện cho phép các ứng dụng web thời gian thực với tính năng đẩy thông báo tới người dùng, kết nối thời gian thực và gửi dữ liệu giữa các ứng dụng.
* **Entity Framework**: Entity Framework là một ORM (Object-Relational Mapping) cho phép các nhà phát triển truy cập vào cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng thông qua mã hóa đối tượng. Nó cho phép bạn tương tác với cơ sở dữ liệu như các đối tượng thay vì viết các truy vấn SQL trực tiếp.
* **ASP.NET Identity**: Identity là một khung xác thực và quản lý người dùng giúp cho các nhà phát triển có thể xây dựng tính năng đăng nhập, đăng ký và quản lý người dùng vào ứng dụng web của họ.

Tất cả các thành phần trên đều là những công nghệ quan trọng của *ASP.NET*, giúp cho các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web đáp ứng và thân thiện với người dùng, và làm cho *ASP.NET* trở thành một trong những nền tảng phát triển ứng dụng web phổ biến nhất trên thế giới.

Và dự án này, tôi chọn *ASP.NET MVC* để hoàn thành dự án.

1. Mô hình MVC

A picture containing text, screenshot, font, diagram

Description automatically generated

*Hinh 1: Mô hình MVC*

3.1 Giới thiệu về MVC

**MVC** là viết tắt của cụm từ **“Model-View-Controller“**. Đây là mô hình thiết kế được sử dụng trong kỹ thuật phần mềm. *MVC* là một mẫu kiến trúc phần mềm để tạo lập giao diện người dùng trên máy tính. *MVC* chia thành ba phần được kết nối với nhau và mỗi thành phần đều có một nhiệm vụ riêng của nó và độc lập với các thành phần khác. Tên gọi 3 thành phần:

* **Model (dữ liệu)**: Quản lí xử lí các dữ liệu.
* **View (giao diện)**: Nới hiển thị dữ liệu cho người dùng.
* **Controller (bộ điều khiển)**: Điều khiển sự tương tác của hai thành phần **Model** và **View**

***MVC*** được tiến sĩ **Trygve Reenskaug** đưa vào ngoôn ngữ lập trình **Smalltalk-76** khi ông đến trung tâm Nghiên cứu **Xerox Palo Alto (PARC)** vào giữa năm 1970. Sau đó, việc triển khai trở nên phổ biến trong các phiên bản khác của **Small- Talk**. Năm 1988, các bài báo ***“The Journal of Object Technology” – JOT*** mang lại bước tranh toàn cảnh về *MVC* mang liệu sự hiệu quả tốt nhất.

A diagram of a process

Description automatically generated with low confidence

*Hinh 2: Luồng xử lý trong của mô hình MVC*

**Luồng xử lý trong của mô hình MVC**, bạn có thể hình dung cụ thể và chi tiết qua từng bước dưới đây:

* Khi một yêu cầu của từ máy khách (Client) gửi đến Server. Thì bị Controller trong MVC chặn lại để xem đó là URL request hay sự kiện.
* Sau đó, Controller xử lý input của user rồi giao tiếp vớiModel trong MVC.
* Model chuẩn bị data và gửi lại cho Controller.
* Cuối cùng, khi xử lý xong yêu cầu thì Controller gửi dữ liệu trở lại View và hiển thị cho người dùng trên trình duyệt.

*Ở đây,****View*** *không giao tiếp trực tiếp với* ***Model****. Sự tương tác giữa****View*** *và* ***Model****sẽ chỉ được xử lý bởi****Controller.***

* 1. Ưu và nhược điểm MVC
     1. Ưu điểm:
* Đầu tiên, nhắc tới ưu điểm mô hình *MVC* thì đó là băng thông ([**Bandwidth**](https://vietnix.vn/bandwidth-la-gi/)) nhẹ vì không sử dụng viewstate nên khá tiết kiệm băng thông. Việc giảm băng thông giúp website hoạt động ổn định hơn.
* Kiểm tra đơn giản và dễ dàng, kiểm tra lỗi phần mềm trước khi bàn giao lại cho người dùng.
* Một lợi thế chính của *MVC* là nó tách biệt các phần Model, Controller và View với nhau.
* Sử dụng mô hình *MVC* chức năng Controller có vai trò quan trọng và tối ưu trên các nền tảng ngôn ngữ khác nhau
* Ta có thể dễ dàng duy trì ứng dụng vì chúng được tách biệt với nhau.
* Có thể chia nhiều developer làm việc cùng một lúc. Công việc của các developer sẽ không ảnh hưởng đến nhau.
* Hỗ trợ [TTD](https://en.wikipedia.org/wiki/Test-driven_development) (test-driven development). Chúng ta có thể tạo một ứng dụng với unit test và viết các won [test case](https://vietnix.vn/test-case-la-gi/).
* Phiên bản mới nhất của *MVC* hỗ trợ trợ thiết kế responsive website mặc định và các mẫu cho mobile. Chúng ta có thể tạo công cụ View của riêng mình với cú pháp đơn giản hơn nhiều so với công cụ truyền thống.
  + 1. Nhược điểm:
* Bên cạnh những ưu điểm MVC mang lại thì nó cũng có một số nhược điểm cần khắc phục.
* MVC đa phần phù hợp với công ty chuyên về website hoặc các dự án lớn thì mô hình này phù hợp hơn so với với các dự án nhỏ, lẻ vì khá là cồng kềnh và mất thời gian.
  1. Vì sao nên sử dụng mô hình MVC
     1. Quy trình phát triển nhanh hơn
* *MVC* hỗ trợ phát việc phát triển nhanh chóng và song song. Nếu một *mô hình MVC* được dùng để phát triển bất kỳ ứng dụng web cụ thể nào, một lập trình viên có thể làm việc trên View và một developer khác có thể làm việc với Controller để tạo logic nghiệp vụ cho ứng dụng web đó.
* Do đó, *ứng dụng mô hình MVC* có thể được hoàn thành nhanh hơn ba lần so với các ứng dụng mô hình khác.
  + 1. Khả năng cung cấp nhiều chế độ View
* Trong mô hình *MVC*, bạn có thể tạo nhiều View cho chỉ mộtmô hình. Ngày nay, nhu cầu có thêm nhiều cách mới để truy cập ứng dụng và đang ngày càng tăng. Do đó, việc sử dụng *MVC* để phát triển chắc chắn là một giải pháp tuyệt vời.
* Hơn nữa, với phương pháp này, việc nhân bản code rất hạn chế. Vì nó tách biệt dữ liệu và logic nghiệp vụ khỏi màn hình.
  + 1. Các sửa đổi không ảnh hưởng đến toàn bộ mô hình
* Đối với bất kỳ ứng dụng web nào, người dùng có xu hướng thay đổi thường xuyên. Bạn có thể quan sát thông qua những thay đổi thường xuyên về màu sắc, font chữ, bố cục màn hình. Hay là thêm hỗ trợ thiết bị mới cho điện thoại hay máy tính bảng…
* Việc thêm một kiểu view mới trong *MVC* rất đơn giản. Vì phần Model không phụ thuộc vào phần View. Do đó, bất kỳ thay đổi nào trong Model sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ kiến trúc.
  + 1. MVC Model trả về dữ liệu mà không cần định dạng
* **MVC pattern** có thể trả về dữ liệu mà không cần áp dụng bất kỳ định dạng nào. Do đó, các thành phần giống nhau có thể được sử dụng với bất kỳ giao diện nào.
* ***Ví dụ:*** tất cả loại dữ liệu đều có thể được định dạng bằng HTML. Ngoài ra, nó cũng có thể được định dạng bằng **Macromedia Flash** hay **Dream Viewer.**

1. Các bước để xây dựng Website bằng MVC 5

Khi bạn đã hiểu **MVC là gì**, thì nó giúp ích cho bạn có được một kiến thức cần thiết và nó là một trong các kỹ năng cần thiết khi bạn làm lập trình. Để sử dụng tốt **mô hình kiến trúc**này bạn cần có các kỹ năng và kiến thức dưới đây:

* Hiểu rõ về mô hình kiến trúc phần mềm (MVC).
* Hiểu cách sử dụng framework.
* Có kiến thức cơ bản về lập trình hướng đối tượng.
* Có khả năng logic và hiển thị nội dung, đảm bảo được rằng Model và View độc lập với nhau.
* **Các bước làm một trang web bằng Asp.net MVC 5:**
* **Bước 1:** Gõ tìm kiếm trong trình duyệt cụm từ “***download visual studio***” hoặc truy cập vào đường link này: [*https://visualstudio.microsoft.com/downloads/*](https://visualstudio.microsoft.com/downloads/)
* **Bước 2:** Tải phần mềm ***Visual studio*** *về.* Bạn có thể tải bản 2019 hoặc 2022 *(Bản 2022 sẽ tập hợp nhiều tính năng mới).*
* **Bước 3:** Chạy phần mềm ***Visual studio***

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Hình 3: Chọn những gói hổ trợ*

* Chờ một chút để bản cài đặt hoàn thành

*A screenshot of a computer

Description automatically generated*

*Hình 5: chờ phần mềm chạy tầm 4 – 5 phút*

* **Bước 4:** Ở phần mềm ***Visual Studio*** ta chọn vào ***Create a new project***

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Hình 4: Đây là giao diện đầu tiên khi chạy phần mềm*

* **Bước 5:** Tìm kiếm và chọn vào ***ASP.NET Web Application (.NET Framework)***

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* **Bước 6:** Chúng ta đặt tên, chọn đường dẫn và nhấn ***Create***

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

* **Bước 7:** Chọn ***Empty*** và chọn ***MVC*** ở ***Add folders & references*** hoặc chúng ta có thể chọn luôn ***MVC*** (loại này nó sẽ tạo sẵn 1 bài web cơ bản và cài sẵn những ***NuGet Packages***)

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

*Hình 5: Đây là bố cục của một dự án vừa mới tạo*

* **Bước 8:** Ở trong dự án, ta chọn vào thư mục ***App\_Start*** và chọn ***RouteConfig.cs***, Ở file cs này sẽ là nơi quyết định khi người dùng truy cập vào trang web của chúng ta thì nó sẽ chạy đến giao diện nào đầu tiên.

**A screenshot of a computer program

Description automatically generated with medium confidence**

*Hình 6: Ta có thể thay đổi tên của Controller và Action theo ý thích*

* **Bước 9:** Ở thư mục ***View***, chúng ta tạo 1 thư mục có tên là ***Shared***. Ở trong thư mục này sẽ là nơi để lưu trữ các tập tin mà bạn muốn sử dụng chung trong nhiều trang web hoặc các phần khác nhau của dự án của bạn

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Click phải vào Shared > Add > New Item > Web > Razor > chọn Add*

*Ở file này chúng ta sẽ code html, css, js hoặc dẫn link css, js vào, những file cshtml trong View khi kết nối với file này thì sẽ không cần phải code lại những thứ đó nữa.*

* **Bước 10:** Chúng ta chọn vào thư mục Controller, ***click phải > chọn add > chọn controller > chọn MVC 5 Controller – Empty*** (có 2 loại ở dưới sẽ hỗ trợ chúng ta tùy theo chức năng)

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

*Nhấn chọn* ***add*** *đặt tên và chọn* ***add*** *(Lưu ý phải đặt tên controller giống như tên đã đặt ở* ***RouteConfig.cs*** *để khi chạy web thì nó sẽ chạy đến đúng hướng trang đã chọn trong* ***RouteConfig.cs****)*

* **Bước 11:** Click chuột phải vào hàm muốn tạo giao diện > chọn Add View… > chọn MVC 5 View > chọn Add

**A screen shot of a computer

Description automatically generated with medium confidence**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

*Đặt tên View, chọn đường dẫn file Razor chúng ta đã tạo ở trên > chọn Add*

*(Lưu ý: tương tự như Controller, đặt tên View phải giống như tên đã đặt ở Action)*

* **Bước 12:** Xuất hiện file ***Index.cshtml***, chúng ta thử gõ vài dòng code vào đó. Chọn ***Build*** và sau đó Click chuột phải vào ***Project Web\_Co\_Ban\_MVC5*** > Hover chuột vào ***View*** > chọn ***View in Browser (Google Chrome)*** để chạy bài

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Hình 7: 1 trang web đơn giản bằng MVC 5 đã hoàn thành*

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

*Hình 8: Viết thêm code html và css để vào Razor và web hoàn thành*

**Tổng kết:**

* + Tải phần mềm Visual Studio và tạo dự án **ASP.NET Web Application**
* Đặt tên Controller và Action ở ***RouteConfig.cs*** của thư mục ***App\_Start***
* Tạo thư mục ***Shared*** và tạo 1 file ***Razor*** cshtml (Có thể làm hoặc không)
* Tạo file ***controller*** và file ***cshtml*** ở ***View*,** đưa code vào.
* Click chuột phải vào dự án, chọn view > chọn *View in Browser…* hoặc nhấn tổ hợp phím *Ctrl + F5*

# **Chương 2, Công nghệ hỗ trợ phát triển web**

1. **Jquery**

**jQuery** là một thư viện JavaScript nhỏ gọn, chạy nhanh. jQuery giải quyết các vấn đềtương tác với HTML, bắt sự kiện, hiệu ứng động… trở nên rất đơn giản.

Các tính năng chính jQuery cung cấp gồm:

* Tương tác với HTML/DOM
* Tương tác với CSS
* Bắt và xử lý sự kiện HTML
* Các hiệu ứng và chuyển động trong HTML
* AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
* JSON parsing
* Các tiện ích xây dựng sẵn

### **Ưu điểm của jquery**

* Dễ sử dụng: Đây là lợi thế chính khi sử dụng jquery, nó dễ dàng hơn so với nhiều thư viện javascript chuẩn khác bởi cú pháp đơn giản và ta chỉ phải viết ít dòng lệnhđể tạo ra các chức năng tương tự. Chỉ với 10 dòng lệnh JQuery ta có thể thay thế cả 20 dòng lệnh DOM javaScript, tiết kiệm thời gian của người lập trình.
* Là một thư viện lớn của javascript: Thực thi được nhiều chức năng hơn so với cácthư viện jascript khác
* Cộng đồng mã nguồn mở mạnh mẽ (một số plugin jquery có sẵn.
* Có nhiều tài liệu và hướng dẫn chi tiết.
* Hỗ trợ ajax: JQuery cho phép ta phát triển các template Ajax một cách dễ dàng.Ajax cho phép một giao diện kiểu dáng đẹp trên website, các chức năng có thể được thực hiện trên các trang mà không đòi hỏi toàn bộ trang được reload lại.

### **Nhược điểm của jquery**

Dù ưu điểm của jquery rất nhiều nhưng cũng tồn tại một vài nhược điểm phải lưu ý.

* Làm client trở nên chậm chạp: Client không những phải chỉ mình hiển thị nữa màcòn phải xử lý nhiều chức năng được tạo thành từ jquery. Nếu lạm dụng quá nhiều jquery sẽ làm cho client trở nên chậm chạp, đặc biệt những client yếu. Chính vì vậymà lập trình viên phải dùng thêm cache.
* Chức năng có thể không có: JQuery đã có rất nhiều chức năng, tùy thuộc vào yêu cầu trên trang web của bạn. Nhưng nhiều chức năng vẫn chưa được phát triển, do đó bạn vẫn phải sử dụng javascript thuần để xây dựng chức năng này.

1. **Boostrap**

**Bootstrap** là 1 framework HTML, CSS, và JavaScript cho phép người dùng dễ dàng thiếtkế website theo 1 chuẩn nhất định, tạo các website thân thiện với các thiết bị cầm tay như mobile, ipad, tablet,...

Bootstrap bao gồm những cái cơ bản có sẵn như: typography, forms, buttons, tables,navigation, modals, image carousels và nhiều thứ khác. Trong bootstrap có thêm nhiềuComponent, Javascript hỗ trợ cho việc thiết kế reponsive của bạn dễ dàng, thuận tiện vànhanh chóng hơn.

### **Tại sao chúng ta nên sử dụng Bootstrap?**

* Bootstrap là một trong những framework được sử dụng nhiều nhất trên thế giới đểxây dựng nên một website. Bootstrap đã xây dựng nên 1 chuẩn riêng và rất đượcngười dùng ưa chuộng. Chính vì thế, chúng ta hay nghe tới một cụm từ rất thôngdụng "Thiết kế theo chuẩn Bootstrap".
* Từ cái "chuẩn mực" này, chúng ta có thể thấy rõ được những điểm thuận lợi khi sử dụng Bootstrap.
* Rất dễ để sử dụng: Nó đơn giản vì nó được base trên HTML, CSS và Js chỉ cẩn có kiến thức cơ bản về 3 cái đó là có thể sử dụng bootstrap tốt.
* Responsive: Bootstrap xây dựng sẵn reponsive css trên các thiết bị Iphones, tablets,và desktops. Tính năng này khiến cho người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời giantrong việc tạo ra một website thân thiện với các thiết bị điện tử, thiết bị cầm tay.
* Tương thích với trình duyệt: Nó tương thích với tất cả các trình duyệt (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, and Opera). Tuy nhiên, với IE browser, Bootstrapchỉ hỗ trợ từ IE9 trở lên. Điều này vô cùng dễ hiểu vì IE8 không support HTML5 và CSS3.

1. **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL**

**MySQL** là hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, C#. MySQL quản lý dữ liệu thông qua các cơ sở dữ liệu, mỗi cơ sở dữ liệucó thể có nhiều bảng quan hệ chứa dữ liệu. MySQL có cơ chế phân quyền người sử dụngriêng, mỗi người dùng có thể được quản lý một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, mỗi người dùng có một tên truy cập (user name) và mật khẩu tương ứng để truy xuất đến cơ sở dữ liệu. Khi ta truy vấn tới cơ sở dữ liệu MySQL, ta phải cung cấp tên truy cập và mật khẩucủa tài khoản có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu đó. Nếu không, chúng ta sẽ không làm được gì cả.

### **Ưu điểm của MySQL**

* Dễ dàng sử dụng: MySQL có thể dễ dàng cài đặt. Với các công cụ bên thứ 3 làmcho nó càng dễ đơn giản hơn để có thể sử dụng.
* Giàu tính năng: MySQL hỗ trợ rất nhiều chức năng SQL được mong chờ từ một hệquản trị cơ sở dữ liệu quan hệ cả trực tiếp lẫn gián tiếp.
* Bảo mật: Có rất nhiều tính năng bảo mật, một số ở cấp cao đều được xây dựng trong MySQL.
* Khả năng mở rộng và mạnh mẽ: MySQL có thể xử lý rất nhiều dữ liệu và hơn thếnữa nó có thể được mở rộng nếu cần thiết.
* Nhanh: Việc đưa ra một số tiêu chuẩn cho phép MySQL để làm việc rất hiệu quả vàtiết kiệm chi phí, do đó nó làm tăng tốc độ thực thi.

### **Nhược điểm của MySQL**

* Giới hạn: Theo thiết kế, MySQL không có ý định làm tất cả và nó đi kèm với các hạn chế về chức năng mà một vào ứng dụng có thể cần.
* Độ tin cậy: Cách các chức năng cụ thể được xử lý với MySQL (ví dụ tài liệu thamkhảo, các giao dịch, kiểm toán,...) làm cho nó kém tin cậy hơn so với một số hệ quảntrị cơ sở dữ liệu quan hệ khác.
* Sự phát triển chậm: Mặc dù MySQL vẫn là một sản phẩm công nghệ mã nguồn mở phổ biến nhưng có những phàn nàn liên quan đến quá trình phát triển kể từ khi nó được mua lại.

Chương 3, Xây dựng Website quản lý khách sạn

1. Phát biểu bài toán

Mục tiêu của dự án là xây dựng một trang web đặt phòng khách sạn trực tuyến với giao diện thân thiện, chức năng tìm kiếm nhanh chóng và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt nhất. Trang web sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các khách sạn, bao gồm hình ảnh, tiện nghi, đánh giá của khách hàng, giá cả và bản đồ chỉ dẫn.

Để đáp ứng được mục tiêu này, dự án sẽ cần có các chức năng chính sau:

* **Tìm kiếm nhanh chóng:** Khách hàng có thể tìm kiếm các khách sạn theo nhiều tiêu chí khác nhau, bao gồm vị trí, giá cả, loại hình,…
* **Đặt phòng trực tuyến:** Khách hàng có thể đặt phòng trực tuyến theo hai hình thức là thanh toán tại quầy hoặc thanh toán toàn bộ thông qua trang web với các phương thức thanh toán đa dạng và bảo mật.
* **Quản lý đơn đặt phòng:** Khách hàng có thể quản lý đơn đặt phòng của mình thông qua trang web, ví dụ như xem lại thông tin đặt phòng, hủy đơn và chỉnh sửa đơn…
* **Hỗ trợ khách hàng:** Trang web sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến để giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu của khách hàng.
* **Quản lý thông tin khách sạn:** Chủ khách sạn có thể đăng ký tài khoản và cập nhật thông tin về khách sạn của mình, bao gồm hình ảnh, địa chỉ, tiện nghi, giá cả, trạng thái phòng và thống kê.

Để đảm bảo chất lượng và tính bảo mật của trang web, dự án sẽ sử dụng các công nghệ mới nhất và tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực phát triển phần mềm và bảo mật thông tin.

1. Phân tích thiết kế và cài đặt
   1. Phân tích nghiệp vụ
      1. Các công việc cần quản lý:

* Quản lý người dùng: Trong quản lý khách sạn, sẽ có 2 đối tượng người dùng được quản lý, đó là:
* Nhân viên lễ tân:đối tượng này sẽ được chủ doanh nghiệp quản lý
* Khách hàng: đối tượng này sẽ được nhân viên lễ tân và chủ doanh nghiệp khách sạn quản lý
* Quản lý khách hàng: Mỗi khách hàng của khách sạn đều được quản lý những thông tin sau: Họ tên, số điện thoại, gmail, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, địa chỉ, ảnh đại diện, tên đăng nhập, mật khẩu.
* Quản lý khách sạn và quản lý phòng: các khách sạn, các phòng của khách sạn sẽ được quản lý dựa vào định danh (mã khách sạn, mã phòng), loại hình, giá,… và được chia nhỏ những khách sạn cho đối tượng Nhân viên lễ tân quản lý. Khách sạn gồm nhiều loại phòng tương ứng với các mức giá và chất lượng của phòng. Việc quản lý phòng sẽ giúp biết được tình trạng phòng trống hay đã đặt để phục vụ công việc đặt phòng.
* Quản lý đặt phòng: Tất cả các thông tin đặt phòng đều được quản lý dựa trên mã hóa đơn, mã khách hàng, ngày đến, ngày đi, số phòng và mã khách sạn,…. Khách hàng có thể chọn hình thức là thanh toán tại quầy (sẽ cọc 20% tổng số tiền thanh toán) hoặc là thanh toán toàn bộ.
  + 1. Quy trình quản lý
* Hoạt động đặt phòng:
* khách hàng sẽ liên lạc với lễ tân thông qua điện thoại hoặc trực tiếp tại khách sạn, thông báo cụ thể về nhu cầu của mình (ngày đến, ngày đi, số lượng phòng, loại phòng. . . ).
* Sau đó, nhân viên lễ tân sẽ kiểm tra danh sách phòng, sổ ghi khách đăng kí, đối chiếu khả năng đáp ứng của khách sạn đối với nhu cầu của khách và trả lời.
* Nếu có thể đáp ứng được nhu cầu của khách, lễ tân sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số thông tin phục vụ cho nhu cầu đặt phòng: Thông tin khách hàng: số CMND, tên khách hàng, địa chỉ.
* Thông tin đặt phòng: ngày đến, ngày đi, loại phòng. Những thông tin này được dùng để lễ tân điền vào thông tin khách hàng vào sổ ghi khách đặt phòng.
* Hoạt động thuê phòng:
* Khi khách đến thuê phòng, nếu khách hàng đã  
  đăng kí trước, lễ tân sẽ cho khách nhận phòng với thông tin đã ghi trong sổ khách đặt phòng) và cập nhật lại thông tin khách hàng (nếu có sai sót thông tin).
* Sau đó, sẽ làm thủ tục giao phòng cho khách và cập nhật lại trạng thái hóa đơn đặt phòng.
* Lưu lại thông tin thuê phòng của khách hàng vào phiếu thuê phòng (lấy từ thông tin hóa đơn đặt phòng). Nếu khách hàng chưa đăng kí trước khách hàng phải cung cấp một số thông tin sau: Thông tin khách hàng: tên người nhận phòng, CMND, số điện thoại, giới tính, địa chỉ; Thông tin thuê phòng: loại phòng, mã phòng, ngày đến, ngày đi.
* Hoạt động trả phòng:
* Khi khách hàng trả phòng, khách hàng phải thanh toán tiền tại quầy lễ tân. Lễ tân sẽ thanh toán tất cả các khoản cho khách thông qua Hóa đơn có nội dung sau: số CMND, tổng tiền, ngày lập, nhân viên lễ tân sẽ in chi tiết hóa đơn (Thông tin phòng, tổng tiền phòng,… ) giao cho khách hàng và lưu lại thông tin hóa đơn và trả lại giấy CMND cho khách hàng.
  1. Thiết kế
     1. Biểu đồ Use Case

Dưới đây *(Hình 1)* là biểu đồ Use Case tổng quát, có 4 đối tượng tham gia vào hệ thống:

1. Admin: chủ hệ thống website.
2. Manage: chủ doanh nghiệp khách sạn.
3. Client Thành Viên: Những khách hàng có đăng ký tài khoản.
4. Client: Những khách hàng không đăng ký tài khoản.

* Biểu đồ tổng quát

A picture containing text, diagram, font, number

Description automatically generated

*Hình 9: Biểu đồ Use case tổng quát*

Trong *(Hình 9),* đối tượng Admin sửa dụng hết toàn bộ mọi chức năng có trong hệ thống, quản lý 3 đối tượng: Manage, Client thành viên. Client.

Biểu đồ chia làm 2 phần: Phần admin và Phần Client. Như ở biểu đồ, chúng ta sẽ dự vào 5 mục lục là: *“người dùng, khách sạn, nhắn tin, đánh giá, thống kê”* để phân chia tạo ra những chức năng.

* Phân rã Use case:
* Phân rã Use case người dùng

A picture containing text, diagram, screenshot, font

Description automatically generated

* Phân rã Use case thống kê

**A picture containing text, diagram, line, plan

Description automatically generated**

* Phân rã Use case khách sạn

A picture containing diagram, line, text, circle

Description automatically generated

* Phân rã Use case nhắn tin

A diagram of a chat group

Description automatically generated with low confidence

* Phân rã Use case đánh giá

A picture containing diagram, line, plot, text

Description automatically generated

* Phân rã Use case đăng ký, đăng nhập, đăng xuất

A picture containing diagram, text, line, circle

Description automatically generated

* + 1. Đặc tả

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đặc tả Use case người dùng** Sẽ có 3 đối tượng sử dụng Use case này:   * Admin: tạo ra và quản lý. * Manage: chỉ được quyền sử dụng ở chế độ xem danh sách khách hàng hoặc sử dụng chức năng quản lý trang cá nhân. * Client thành viên: được sử dụng chức năng quản lý trang cá nhân. | | | | |
| Use Case | | | | Chức năng |
| Quản lý người dùng | | | | Hệ thống cho phép Admin quản lý toàn bộ thông tin của người dùng. Use case được kích hoạt khi admin chọn chức năng “Quản lý người dùng trong menu chính của Admin”. Giao diện ban đầu đưa ra toàn bộ danh sách các người dùng và phân quyền.   * Tạo người dùng mới: Hệ thống hiển thị các trường tên, mật khẩu, địa chỉ, số điện thoại, gmail, phân quyền. Khi admin bấm ‘Lưu’, người dùng với phân quyền tương ứng được thêm vào hệ thống. * Sửa người dùng hiện có: Hệ thống hiển thị các trường tên, mật khẩu, phân quyền,… và kèm theo thông tin của người dùng đã đăng ký. Khi Admin sửa đổi thông tin và bấm “Lưu”. người dùng với phân quyền tương ứng được sửa đổi trong hệ thống. * Xóa người dùng: Ở giao diện danh sách người dùng có nút “Xóa”. Khi Admin Click vào thì mọi thông tin của người dùng đó sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống. Trừ hóa đơn sẽ chỉ xóa thông tin người đó, giữ lại thông tin đặt khác như mã hóa đơn, tên khách sạn, …. |
| Quản lý trang cá nhân | | | | Hệ thống cho phép 3 đối tượng trên quản lý toàn bộ thông tin cá nhân. Use case được kích hoạt khi chọn chức năng “Trang cá nhân trong menu chính của Client”. Giao diện ban đầu đưa ra toàn bộ thông tin của người dùng đó.   * **Sửa đổi thông tin:** Khi User sửa đổi thông tin và Click nút lưu. Hệ thống sẽ tiếp nhận và thay đổi thông tin. * **Quên mật khẩu:** Khi User Click vào quên mật khẩu. Hệ thống sẽ tự động quét gmail của người dùng và gửi mã về cho người dùng qua gmail để xác nhận. khi người dùng xác nhận đúng thì hệ thống sẽ bắt đầu cho thay đổi mật khẩu và hệ thống sẽ thay đổi lại mật khẩu như đã điền bằng mã hóa MD5. |
| Use Case | | | | **Chức năng** |
| **Đặc tả Use case khách sạn** Sẽ có 4 đối tượng sử dụng Use case này:   * Admin: tạo ra và quản lý khách sạn và phòng của khách sạn đó. * Manage: chỉ được quyền sử dụng ở phạm vi quản lý một khách sạn. * Client thành viên: được quyền sử dụng chức năng tìm kiếm, hiển thị, đặt phòng. * Client: Tương tự như Client thành viên, được quyền sử dụng chức năng tìm kiếm, hiển thị, đặt phòng. | | | | |
| **Quản lý khách sạn** | | | Hệ thống sẽ cho phép Admin tạo ra nhiều khách sạn và Manage tạo ra duy nhất một khách sạn. Từ đó nhập thông tin phòng của những khách sạn đó.   * **Thêm mới khách sạn:** Hệ thống hiển thị một giao diện bản đồ, khi Admin, Manage Click vào 1 khu vực tùy chọn trên bản đồ và hiển thị các trường tên, số điện thoại, gmail, địa chỉ thì hệ thống sẽ hiển thị thông tin mà khu vực đã click vào. Khi admin, manage bấm ‘Lưu’, khách sạn với vị trí tương ứng được thêm vào hệ thống và có mặt trên bản đồ. * **Sửa khách sạn hiện có:** Hệ thống hiển thị các thông tin tên khách sạn, địa chỉ, số điện thoại đã đăng ký. Khi Admin, Manage sửa đổi thông tin và bấm “Lưu”. người dùng với phân quyền tương ứng được sửa đổi trong hệ thống. * **Xóa khách sạn:** Ở giao diện danh sách khách sạn có nút “Xóa”. Khi Admin, Manage Click vào thì mọi thông tin của khách sạn đó sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống. * **Thêm mới phòng và quản lý:** Khi click vào sửa khách sạn thì sẽ có một nút “chi tiết phòng”. Khi click vào nút “chi tiết phòng” giao diện taoh phòng sẽ hiện ra và thực hiện thêm, sửa, xóa. | |
| **Hiển thị khách sạn, phòng.**  **Đặt phòng** | | | Hệ thống sẽ cho phép Client*(Client chưa thành viên và Client thành viên)* tìm kiếm xem thông tin khách sạn, danh sách phòng và đặt phòng:   * **Tìm kiếm:** Hệ thống cho phép tìm kiếm dựa trên những tiêu chí của khách sạn và của phòng. * **Đặt phòng:** Một danh khách phòng của khách sạn hiện ra, sẽ có những phòng đang trống và những phòng đang có khách được phân biệt. Client có thể chọn này đến và đi để xem khoảng thời gian đó còn trống những phòng nào để đặt. Khi người dùng đã chọn phòng, bước đến công việc cuối là lựa chọn hình thức thanh toán: *Thanh toán tại quầy* và *Thanh toán toàn bộ.* Sau khi đã lựa chọn và thanh toán thì Client sẽ được hỗ trợ thanh toán qua ví VNPay. Hoàn thành thanh toán, Client sẽ được nhận một hóa đơn qua website và qua gmail. | |
| **Use Case** | | | **Chức năng** | |
| **Đặc tả Use case nhắn tin** Sẽ có 3 đối tượng sử dụng Use case này:   * Admin: Tạo Group chat và nhắn tin hoặc cũng có thể chat riêng với Manage, Client thành viên. * Manage: Được tạo Group chat khách sạn đang quản lý và gửi tin nhắn hoặc cũng có thể chat riêng với Admin, Client thành viên. * Client thành viên: được quyền truy cập vào group chat mà Admin và Manage đã tạo để chat hoặc có thể chat riêng với Admin, Manage. | | | | |
| **Quản lý tin nhắn** | | | Hệ thống sẽ cho phép tạo Group và chat:   * **Tạo group chat:** Admin và Manage sẽ được quyền tạo group. Admin được quyền thêm hoặc xóa toàn bộ group, còn Manage chỉ được quyền xóa group mà đã tự tạo. * **Gửi tin nhắn:** Sau khi lựa chọn chat group hay là chat user, người dùng gỡ tin nhắn hoặc chọn ảnh rồi nhấn gửi. Hệ thống sẽ tiếp nhận và hiển thị trên giao diện chat. * **Xóa tin nhắn:** Hệ thống cho phép * Admin được quyền xóa toàn bộ tin nhắn. * Manage và Client chỉ được xóa tin nhắn mà cá nhân tự gửi. | |
| **Use Case** | | | **Chức năng** | |
| **Đặc tả Use case đánh giá** Sẽ có 3 đối tượng sử dụng Use case này:   * Admin: được quyền xem bình luận và xóa bình luận. Chỉ được xem đánh giá sao, không được sửa đổi. * Manage: chỉ được quyền xem bình luận và đánh giá sao, không được sửa đổi hoặc xóa. * Client thành viên: được quyền bình luận, xóa bình luận và đánh giá sao. | | | | |
| **Quản lý bình luận, đánh giá sao** | | Hệ thống chỉ cho phép Client viết bình luận và xóa bình luận.   * Khi Client đã từng đặt phòng và sử dụng phòng, hệ thống sẽ cho phép Client đánh giá dựa trên thanh điểm 5 sao. * Trường hợp Admin muốn xóa bình luận vi phạm thì click vào nút xóa, hệ thống sẽ xóa nội dung tin nhắn đó. | | |
| **Use Case** | | **Chức năng** | | |
| **Đặc tả Use case thống kê** Sẽ có 4 đối tượng sử dụng Use case này:   * Admin, Manage: được quyền xem các thông tin đã được hệ thống thông kê * Client thành viên: được quyền xem lịch sử đặt phòng và số sao đánh giá. * Client: Phải sử dụng tìm kiếm để xem được thông tin hóa đơn đã đặt. | | | | |
| **Quản lý thống kê** | Hệ thống sẽ thống kê 5 loại:   * (1)Thống kê số lượng người truy cập. * (2)Thống kê số lượng người đang online. * (3)Thống kê tổng thu nhập. * (4)Thống kê hóa đơn. * (5)Thống kê thang điểm đánh giá *(5 sao)* * Khi Admin hoặc Manage Click vào thống kê ở menu giao diện chính. Hệ thống sẽ truy quét dữ liệu và tính toán, đưa ra số liệu chính xác. | | | |

* + 1. Biểu đồ trình tự

*Biểu đồ trình tự* ***(Sequence diagram)*** *là biểu đồ tương tác theo trật tự thời gian của các giao tiếp bằng thông điệp giữa các đối tượng, biểu đồ được đọc từ đỉnh xuống đáy. Mỗi UC có nhiều luồng dữ liệu. Mỗi biểu đồ trình tự biểu diễn một luồng dữ liệu.*

Từ bài toán trên ta có các biểu đồ trình tự sau:

* **Biểu đồ trình tự đăng nhập:**

**A picture containing text, diagram, number, font

Description automatically generated**

* Biểu đồ trình tự thêm mới:

A picture containing text, screenshot, line, number

Description automatically generated

* Biểu đồ trình tự tìm kiếm:

A picture containing text, diagram, line, screenshot

Description automatically generated

* Biểu đồ trình tự đặt phòng:

A picture containing text, number, font, line

Description automatically generated

* + 1. Mô hình hòa hoạt động

*Mô hình hóa hoạt động của hệ thống là quá trình biểu diễn và mô phỏng các hoạt động, quy trình và tương tác của một hệ thống hoạt động. Mô hình hóa giúp ta hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách thức hoạt động của hệ thống, và từ đó có thể phân tích, thiết kế, và cải thiện hiệu suất của hệ thống.*

* **Tìm kiếm khách sạn**

A picture containing text, screenshot, diagram, line

Description automatically generated

* **Tìm kiếm phòng**

**A picture containing text, screenshot, diagram, line

Description automatically generated**

* **Đặt phòng**

**A picture containing text, diagram, line, screenshot

Description automatically generated**

* + 1. Biểu đồ lớp

*Biểu đồ lớp chỉ ra trừu tượng thế giới thực, tập trung vào giải thích cấu trúc tĩnh từ góc nhìn tổng quát. Thông thường mỗi hệ thống có vài biểu đồ lớp. Một số biểu đồ lớp trong số đó hiển thị lớp và quan hệ giữa các lớp, một vài biểu đồ lớp khác hiển thị gói lớp và quan hệ giữa các gói. Có thể tạo rất nhiều biểu đồ lớp để mô tả toàn bộ bức tranh hệ thống. Các biểu đồ lớp giúp người phát triển phần mềm quan sát và lập kế hoạch cấu trúc hệ thống trước khi viết mã trình. Nó đảm bảo hệ thống được thiết kế tốt ngay từ ban đầu.*

* Biểu đồ lớp cho chức năng quản lý khách hàng

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

* Biểu đồ lớp cho chức năng quản lý khách sạn

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

* Biểu đồ lớp cho chức năng tìm kiếm khách sạn

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

* Biểu đồ lớp cho chức năng quản lý Phòng

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

* Biểu đồ lớp cho chức năng tìm kiếm phòng

A picture containing text, diagram, screenshot, line

Description automatically generated

* Biểu đồ lớp cho chức năng đặt phòng

A picture containing text, diagram, screenshot, line


Description automatically generated

* 1. Cài đặt


Chúng ta sẽ sử dụng những công nghệ sau để bước vào cài đặt trang web:

* Ngôn ngữ lập trình:
* Ngôn ngữ đầu tiên không thể thiếu khi làm dự án bằng ASP.NET là C#
* Sử dụng HTML để xây dựng giao diện.
* Sử dụng CSS để làm đẹp giao diện
* Ngoài ra sử dụng Js để tạo hiệu ứng linh động cho giao diện và làm một số chức năng.
* Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL để lưu trữ giữ liệu.
* Sử dụng FrameWork:
* ASP.Net Application *(Mô hình MVC 5)*.
* Bootstrap
* Các thư viện được sử dụng:
* Thư viện Jquery
* Thư viện openlayers (để làm bản đồ)
* Thư viện SignalR (để làm chức năng nhắn tin)
* Thư viện PagedList (để phân trang), ngoài ra có sử dụng Ajax để không bị load trang.
* Phần mềm phát triển web: Visual Studio

1. Hướng dẫn sử dụng



*Hình 10: Giao diện chính phía Client*

**


*Hình 11: Giao diện chính phía Admin (Cần phải đăng nhập mới vào được)*

* 1. Chức năng tìm kiếm khách sạn

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

* Từ trang giao diện chính phía Client, ta kéo thanh cuộn xuống sẽ thấy giao diện (1)Thời gian, (2)Thanh tìm kiếm, (3)Nút tìm kiếm, (4)Menu khu vực, (5)Thông tin khách sạn.



* Từ giao diện ở trên khi người dùng nhập từ khóa ở thanh tìm kiếm (1) và chọn “Tìm Kiếm” (2) , hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị thông tin khách sạn (3).
* Ở phần thanh tìm kiếm, ta sẽ thấy có 4 loại danh mục để tìm kiếm: *tên khách sạn, địa chỉ, số điện thoại, khu vực.* Bạn có thể chọn 1 danh mục để tìm kiếm hoặc có thể chọn tất cả.
* Nếu không tìm ra được khách sạn, hệ thống sẽ hiện thông báo “Khu vực này chưa có khách sạn”

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

* Tìm kiếm khách sạn bằng cách chọn ở menu khu vực

A screenshot of a hotel room

Description automatically generated with low confidence

* Chỉ cần click chọn vào những danh mục khu vực này, danh sách khách sạn của khu vực đó sẽ được hiển thị

A screenshot of a hotel room

Description automatically generated with medium confidence

* 1. Tìm kiếm phòng

Phần Kết luận

Xây dựng website quản lý khách sạn trực tuyến thực sự cần thiết đối với mọi khách sạn để đáp ứng nhu cầu của du khách và cung cấp cho họ trải nghiệm phù hợp.

# ***Tài liệu tham khảo***