ĐẠI HỌC PHENIKAA

A logo for a university

Description automatically generated**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÁO CÁO BÀI TẬP KẾT THÚC HỌC PHẦN**

**MÔN HỌC**: **LẬP TRÌNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG**

**TÊN ĐỀ TÀI: SmartWallet- Ứng dụng ví điện tử thông minh**

**Lớp: LTTBDD\_N04**

**Nhóm**: **Duong**

**Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Xuân Quế**

| Họ và tên | Mã sinh viên | Liên hệ |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Minh Dương | 23010441 | [23010441@st.phenikaa-uni.edu.vn](mailto:23010441@st.phenikaa-uni.edu.vn)  0328451322 |

**Hà Nội, 11-2025**

# BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Mã**  **sinh viên** | **Công việc được giao** | **Khối lượng công việc** |
| Nguyễn Minh Dương | 23010441 | Tất cả | Tất cả |

Mục Lục

[BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC 2](#_Toc212647025)

[**Mở Đầu** 4](#_Toc212647026)

[Chương 1: Giới thiệu đề tài 4](#_Toc212647027)

[**1.1** **Giới thiệu đề tài** 4](#_Toc212647028)

[**1.2** **Mục tiêu của đề tài** 5](#_Toc212647029)

[**1.3** **Đối tượng sử dụng** 5](#_Toc212647030)

[**1.4** **Phạm vi nghiên cứu** 6](#_Toc212647031)

[**Chương 2: Phân tích Yêu cầu hệ thống** 6](#_Toc212647032)

[**1 Phân tích yêu cầu chức năng** 6](#_Toc212647033)

[**1.1** **Xác thực và bảo mật** 6](#_Toc212647034)

[**1.2** **Quản lý ví điện tử** 6](#_Toc212647035)

[**1.3** **Quản lý giao dịch** 7](#_Toc212647036)

[**1.4** **Quản lý chi tiêu** 7](#_Toc212647037)

[**1.5** **Thống kê báo cáo** 8](#_Toc212647038)

[**1.6** **Lịch tài chính** 8](#_Toc212647039)

[2. Phân tích yêu cầu phi chức năng 8](#_Toc212647040)

[2.1 Hiệu năng 9](#_Toc212647041)

[2.2 Giao diện người dùng 9](#_Toc212647042)

[2.3 Bảo mật 9](#_Toc212647043)

[2.4 Tương thích 9](#_Toc212647044)

[**Chương 3: Thiết kế hệ thống** 10](#_Toc212647045)

[**1 Tổng quan hệ thống** 10](#_Toc212647046)

[**2. Mô tả chi tiết** 11](#_Toc212647047)

[**2.1 Chức năng Đăng nhập/ Đăng ký** 11](#_Toc212647048)

[**2.2 Chức năng Quản lý Ví điện tử thông minh** 13](#_Toc212647049)

[**2.3 Chức năng Giao dịch và Chuyển tiền** 17](#_Toc212647050)

[**2.4 Chức năng Quản lý chi tiêu** 19](#_Toc212647051)

[**Chương 4: Công nghệ và công cụ** 23](#_Toc212647052)

[1 Công nghệ sử dụng 23](#_Toc212647053)

[1.1 Framework và ngôn ngữ 23](#_Toc212647054)

[1.2 Thư viện và Packages 23](#_Toc212647055)

[2 Công cụ phát triển 23](#_Toc212647056)

[3 Lý do lựa chọn công nghệ 23](#_Toc212647057)

[3.1 Tại sao chọn Flutter? 23](#_Toc212647058)

[3.2 Tại sao chọn Provider? 24](#_Toc212647059)

**Mở Đầu**

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các ứng dụng di động đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống con người. Từ việc liên lạc, học tập, làm việc cho đến giải trí và quản lý tài chính, mọi hoạt động đều được số hóa và tối ưu hóa thông qua các nền tảng thông minh. Trong đó, **quản lý tài chính cá nhân** là một nhu cầu thiết yếu nhưng vẫn còn nhiều người gặp khó khăn trong việc kiểm soát thu chi, lên kế hoạch tiết kiệm hay theo dõi dòng tiền hàng ngày. Việc ghi chép thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc thường gây mất thời gian, thiếu chính xác và không mang lại hiệu quả thực sự.

Trước thực tế đó, việc phát triển một ứng dụng di động giúp người dùng **quản lý chi tiêu cá nhân một cách thông minh, trực quan và an toàn** là vô cùng cần thiết. Ứng dụng **SmartWallet – Ví điện tử thông minh** được đề xuất nhằm đáp ứng nhu cầu này. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận các giao dịch, SmartWallet còn hướng đến việc mang lại trải nghiệm toàn diện cho người dùng thông qua giao diện thân thiện, chức năng thống kê chi tiết, và khả năng phân tích thói quen chi tiêu.

Bên cạnh đó, đề tài cũng góp phần khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân – một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng lớn tại Việt Nam. Thông qua việc triển khai SmartWallet, nhóm mong muốn không chỉ mang đến một sản phẩm công nghệ hữu ích, mà còn giúp người dùng hình thành **thói quen tài chính khoa học**, hướng tới cuộc sống hiện đại, chủ động và hiệu quả hơn về mặt kinh tế.

# Chương 1: Giới thiệu đề tài

* 1. **Giới thiệu đề tài**

**Tên ứng dụng:** SmartWallet – Ứng dụng Ví điện tử thông minh  
Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh, tiện lợi và an toàn ngày càng trở nên cấp thiết. Ứng dụng **SmartWallet** được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đó – một giải pháp ví điện tử giúp người dùng quản lý, theo dõi và thống kê chi tiêu hàng ngày chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ lưu trữ và phân loại các giao dịch, mà còn cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính cá nhân, giúp người dùng chi tiêu hợp lý và hiệu quả hơn.

**Lý do chọn đề tài** xuất phát từ thực tế rằng nhiều người hiện nay vẫn gặp khó khăn trong việc kiểm soát chi tiêu, dẫn đến mất cân đối tài chính. Dù có nhiều ứng dụng tài chính trên thị trường, nhưng không phải sản phẩm nào cũng mang lại trải nghiệm thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với người Việt. Vì vậy, nhóm tác giả mong muốn xây dựng một ứng dụng có thiết kế hiện đại, dễ tiếp cận, và đặc biệt phù hợp với thói quen sử dụng công nghệ của người Việt Nam.

**Ý nghĩa thực tiễn** của ứng dụng thể hiện ở việc hỗ trợ người dùng kiểm soát dòng tiền một cách khoa học, từ đó hình thành thói quen quản lý tài chính cá nhân tốt hơn. Ngoài ra, SmartWallet còn là bước đệm hướng tới các giải pháp tài chính thông minh hơn trong tương lai, như kết nối ngân hàng, phân tích xu hướng chi tiêu, hay gợi ý kế hoạch tiết kiệm tối ưu.

* 1. **Mục tiêu của đề tài**

**Mục tiêu chính** của đề tài là phát triển một ứng dụng ví điện tử hoàn chỉnh mang tên **SmartWallet**, đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính cá nhân của người dùng.  
Bên cạnh đó, nhóm đề ra các **mục tiêu cụ thể** như sau:

* Xây dựng hệ thống cho phép người dùng quản lý nhiều ví điện tử khác nhau (ví tiền mặt, ví tiết kiệm, ví ngân hàng...).
* Cho phép theo dõi chi tiết các giao dịch thu – chi, đồng thời phân loại chi tiêu theo danh mục.
* Cung cấp tính năng thống kê và báo cáo tài chính trực quan, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt thói quen chi tiêu.
* Thiết kế giao diện thân thiện, hiện đại, tối ưu trải nghiệm người dùng (UI/UX) để việc sử dụng trở nên dễ dàng, trực quan.
  1. **Đối tượng sử dụng**

Đối tượng chính của ứng dụng **SmartWallet** là **người dùng cá nhân** có nhu cầu quản lý tài chính một cách hiệu quả. Cụ thể, nhóm người dùng hướng tới có độ tuổi từ **18 đến 50 tuổi**, thuộc nhóm có **thu nhập ổn định** và **sử dụng smartphone thường xuyên**. Đây là nhóm người có hiểu biết cơ bản về công nghệ, có thói quen giao dịch điện tử, và mong muốn tìm kiếm công cụ giúp họ kiểm soát chi tiêu cá nhân một cách thông minh, tiện lợi và bảo mật.

* 1. **Phạm vi nghiên cứu**

Đề tài tập trung **phát triển ứng dụng mobile sử dụng công nghệ Flutter**, cho phép chạy trên cả hai nền tảng **Android và iOS**. Trong phạm vi nghiên cứu này, nhóm tập trung chủ yếu vào **thiết kế giao diện (UI)** và **trải nghiệm người dùng (UX)** để đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà, trực quan và dễ thao tác.  
Dữ liệu được sử dụng trong giai đoạn đầu là **dữ liệu mẫu (mock data)** nhằm phục vụ mục đích trình diễn (demo) và thử nghiệm tính năng. Trong tương lai, ứng dụng có thể được mở rộng để tích hợp cơ sở dữ liệu thực, cho phép đồng bộ hóa giao dịch, bảo mật thông tin người dùng, và hỗ trợ thanh toán trực tuyến.

**Chương 2: Phân tích Yêu cầu hệ thống**

**1 Phân tích yêu cầu chức năng**

* 1. **Xác thực và bảo mật**

Ứng dụng **SmartWallet** cung cấp hệ thống xác thực người dùng an toàn với các chức năng **đăng ký, đăng nhập và quên mật khẩu**. Thông tin tài khoản được mã hóa trước khi lưu trữ nhằm đảm bảo tính bảo mật. Người dùng có thể khôi phục mật khẩu thông qua email xác thực để tránh truy cập trái phép.

Ngoài ra, ứng dụng chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và giao dịch bằng các cơ chế mã hóa, đồng thời có thể mở rộng tích hợp **xác thực vân tay, khuôn mặt hoặc mã OTP** trong tương lai để nâng cao tính an toàn và trải nghiệm người dùng.

* 1. **Quản lý ví điện tử**

Trong ứng dụng **SmartWallet**, người dùng có thể **tạo và quản lý nhiều loại ví khác nhau** tùy theo nhu cầu sử dụng, bao gồm ví tiền mặt, ví ngân hàng và ví thẻ tín dụng. Mỗi ví được thiết kế để lưu trữ thông tin riêng biệt, giúp người dùng dễ dàng phân loại và theo dõi các nguồn tài chính của mình.

Ứng dụng cho phép **xem danh sách tất cả các ví hiện có**, đồng thời cung cấp chức năng **chỉnh sửa thông tin ví** như tên ví, loại ví hoặc số dư ban đầu. Khi không còn sử dụng, người dùng có thể **xóa ví**; hệ thống sẽ hiển thị **hộp thoại xác nhận** nhằm tránh việc thao tác nhầm gây mất dữ liệu.

Bên cạnh đó, SmartWallet hỗ trợ người dùng **đặt một ví mặc định** để thực hiện các giao dịch nhanh chóng và tiện lợi hơn. Nhờ cơ chế quản lý linh hoạt này, người dùng có thể theo dõi toàn bộ nguồn tiền của mình một cách trực quan, từ đó dễ dàng kiểm soát chi tiêu và lập kế hoạch tài chính cá nhân hiệu quả hơn.

* 1. **Quản lý giao dịch**

Chức năng **quản lý giao dịch** là một trong những phần quan trọng nhất của ứng dụng **SmartWallet**, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát hoạt động tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Ứng dụng cho phép **chuyển tiền giữa các ví** một cách linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh dòng tiền giữa các nguồn khác nhau như tiền mặt, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.

Bên cạnh đó, SmartWallet cung cấp **lịch sử giao dịch chi tiết**, hiển thị đầy đủ thông tin về ngày, số tiền, loại giao dịch và ví liên quan. Người dùng có thể **tìm kiếm và lọc giao dịch** theo nhiều tiêu chí khác nhau như khoảng thời gian, loại giao dịch hoặc số tiền, giúp việc tra cứu thông tin trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Ngoài ra, mỗi giao dịch đều có **màn hình chi tiết riêng**, cho phép người dùng xem rõ các thông tin cụ thể như số tiền, danh mục chi tiêu, ghi chú, hoặc người nhận/chuyển tiền. Nhờ đó, quá trình quản lý tài chính trở nên minh bạch, dễ theo dõi và hỗ trợ người dùng đưa ra các quyết định chi tiêu hợp lý hơn trong tương lai.

* 1. **Quản lý chi tiêu**

Chức năng **quản lý chi tiêu** giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát các khoản thu nhập, chi tiêu hàng ngày của mình. Ứng dụng **SmartWallet** cho phép người dùng **thêm mới các khoản chi tiêu hoặc thu nhập** với thông tin chi tiết như số tiền, ngày giao dịch, ví liên quan và loại giao dịch.

Các khoản chi tiêu được **phân loại theo danh mục** như ăn uống, mua sắm, di chuyển, hóa đơn, lương hoặc đầu tư, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan và khoa học hơn về cơ cấu chi tiêu của bản thân. Ngoài ra, ứng dụng cũng hỗ trợ **chỉnh sửa hoặc xóa các khoản chi tiêu** khi cần thiết, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và cập nhật.

Mỗi giao dịch đều có thể được **ghi chú hoặc mô tả ngắn gọn**, giúp người dùng lưu lại mục đích hoặc hoàn cảnh chi tiêu cụ thể. Nhờ vậy, SmartWallet không chỉ là công cụ ghi chép tài chính, mà còn đóng vai trò như một “trợ lý tài chính cá nhân”, hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn thói quen chi tiêu của mình và xây dựng kế hoạch tài chính hiệu quả hơn.

* 1. **Thống kê báo cáo**

Chức năng **thống kê và báo cáo** giúp người dùng có cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính cá nhân trong từng giai đoạn. Ứng dụng **SmartWallet** cung cấp **biểu đồ chi tiêu theo danh mục**, giúp người dùng dễ dàng nhận biết nhóm chi tiêu nào đang chiếm tỷ trọng lớn, từ đó điều chỉnh kế hoạch tài chính hợp lý hơn.

Ngoài ra, ứng dụng còn hiển thị **xu hướng chi tiêu theo thời gian**, thể hiện sự thay đổi trong hành vi chi tiêu của người dùng qua từng ngày, tuần hoặc tháng. Tính năng **so sánh thu chi theo tháng hoặc quý** giúp người dùng đánh giá hiệu quả quản lý tài chính trong dài hạn, đồng thời xác định các giai đoạn có biến động bất thường.

Cuối cùng, **báo cáo tổng hợp** được trình bày trực quan, dễ hiểu với các chỉ số quan trọng như tổng thu nhập, tổng chi tiêu, số dư hiện tại và tỷ lệ tiết kiệm, giúp người dùng nắm bắt toàn bộ bức tranh tài chính chỉ trong vài thao tác.

* 1. **Lịch tài chính**

Tính năng **lịch tài chính** trong SmartWallet được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng quản lý chi tiêu một cách khoa học và có kế hoạch hơn. Ứng dụng cho phép **xem các khoản thu chi theo ngày hoặc theo tháng**, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các giao dịch trong từng khoảng thời gian cụ thể.

Người dùng có thể **đánh dấu các ngày quan trọng** như ngày nhận lương, ngày thanh toán hóa đơn hoặc ngày đáo hạn thẻ tín dụng để không bỏ lỡ các mốc tài chính quan trọng. Bên cạnh đó, SmartWallet tích hợp **chức năng nhắc nhở thanh toán**, tự động gửi thông báo khi đến hạn, giúp người dùng chủ động hơn trong việc chi trả và tránh các khoản phạt hoặc nợ quá hạn.

Nhờ sự kết hợp giữa lịch và thống kê, người dùng có thể quản lý tài chính một cách trực quan, dễ dàng nắm bắt dòng tiền và duy trì thói quen chi tiêu hợp lý mỗi ngày.

2. Phân tích yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu về chức năng, ứng dụng **SmartWallet** cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng nhằm đảm bảo hiệu năng, tính ổn định, bảo mật và khả năng tương thích trên nhiều nền tảng. Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng và đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định trong thực tế.

2.1 Hiệu năng

Ứng dụng **SmartWallet** được thiết kế với mục tiêu mang lại **hiệu năng cao và phản hồi nhanh**. Cụ thể, **thời gian khởi động ứng dụng** không vượt quá **5 giây**, đảm bảo người dùng có thể truy cập và sử dụng ngay khi cần. Các thao tác chính như chuyển trang, xem ví hoặc ghi giao dịch cần có **thời gian phản hồi dưới 3 giây** để tạo cảm giác mượt mà và liền mạch.

Bên cạnh đó, ứng dụng phải **duy trì sự ổn định khi cuộn danh sách dài**, chẳng hạn như danh sách giao dịch hoặc ví, đảm bảo không xảy ra giật, lag hay tải chậm trong quá trình sử dụng. Hiệu năng cao không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn thể hiện chất lượng và tính chuyên nghiệp của sản phẩm.

2.2 Giao diện người dùng

Về mặt giao diện, **SmartWallet** tuân thủ các tiêu chuẩn của **Material Design** do Google đề xuất, đảm bảo tính nhất quán, trực quan và dễ sử dụng. Giao diện được thiết kế **responsive**, tương thích với nhiều kích thước màn hình khác nhau, từ điện thoại nhỏ đến máy tính bảng.

Ứng dụng cũng hỗ trợ **chế độ sáng và tối (light/dark mode)**, giúp người dùng có trải nghiệm thị giác dễ chịu hơn trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Ngoài ra, **các hiệu ứng chuyển cảnh và animation** được tối ưu hóa để mượt mà, tạo cảm giác hiện đại và sinh động nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất cao.

2.3 Bảo mật

Vì đây là **phiên bản demo** sử dụng **mock data** (dữ liệu giả lập), nên hệ thống chưa áp dụng các cơ chế bảo mật thực tế như mã hóa hay xác thực người dùng thật. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn được **thiết kế mô phỏng quy trình bảo mật chuẩn**, bao gồm đăng nhập, đặt lại mật khẩu và giới hạn truy cập dữ liệu người dùng.

Trong bản triển khai chính thức, các cơ chế như **mã hóa dữ liệu nhạy cảm**, **xác thực hai lớp (2FA)**, và **bảo vệ chống tấn công SQL Injection, XSS** sẽ được tích hợp để đảm bảo an toàn thông tin tài chính và quyền riêng tư của người dùng.

2.4 Tương thích

**SmartWallet** được phát triển bằng **Flutter**, cho phép chạy ổn định trên cả hai nền tảng **Android và iOS**. Ứng dụng hỗ trợ từ **Android 6.0 trở lên (API level 23+)** và **iOS 11.0+**, đảm bảo tương thích với hầu hết các thiết bị di động hiện nay.


Ngoài ra, ứng dụng hỗ trợ **đa ngôn ngữ** (Tiếng Việt và Tiếng Anh), giúp mở rộng phạm vi người dùng và tăng tính thân thiện cho nhiều đối tượng khác nhau. Tính tương thích cao giúp SmartWallet dễ dàng triển khai, bảo trì và mở rộng trong các phiên bản tiếp theo.

**Chương 3: Thiết kế hệ thống**

**1 Tổng quan hệ thống**

Trong hệ thống **SmartWallet**, có hai tác nhân chính tham gia tương tác:

* **Người dùng (User):**  
  Là chủ sở hữu ví điện tử, có thể đăng ký, đăng nhập, tạo ví, thực hiện giao dịch, quản lý chi tiêu và xem báo cáo thống kê tài chính cá nhân.  
  Đây là đối tượng trực tiếp thao tác với giao diện ứng dụng.
* **Hệ thống (System):**  
  Là ứng dụng **SmartWallet**, chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu từ người dùng như xác thực tài khoản, lưu trữ và mã hóa dữ liệu, hiển thị thông tin ví, thống kê chi tiêu và gửi thông báo nhắc nhở tài chính.




Hình 1: Sơ đồ Use Case tổng thể


**2. Mô tả chi tiết**

**2.1 Chức năng Đăng nhập/ Đăng ký**


Cho phép người dùng tạo tài khoản mới và truy cập vào hệ thống SmartWallet. Khi đăng ký, người dùng cung cấp thông tin cơ bản như email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. Sau khi đăng ký thành công, họ có thể đăng nhập để sử dụng các tính năng của ứng dụng. Quá trình đăng nhập được kiểm tra hợp lệ nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật cho tài khoản người dùng.




Hình 2: Use case đăng ký/đăng nhập



Hình 3: Sơ đồ lớp Chức năng Đăng ký/Đăng nhập



Hình 4: Sơ đồ trình tự chức năng Đăng ký/ Đăng nhập



Hình 5: Sơ đồ hoạt động của chức năng Đăng ký/Đăng nhập


## **2.2 Chức năng Quản lý Ví điện tử thông minh**

**Quản lý ví** là một trong những tính năng cốt lõi và quan trọng nhất của **SmartWallet**, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát và tổ chức toàn bộ tài sản cá nhân của mình một cách khoa học và trực quan. Với tính năng này, người dùng có thể **tạo và quản lý nhiều loại ví điện tử khác nhau**, bao gồm ví tiền mặt, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví tiết kiệm hoặc thậm chí là ví đầu tư.


Mỗi ví trong hệ thống có thể được **tùy chỉnh linh hoạt** về màu sắc, biểu tượng, tên gọi và các thông tin chi tiết khác, giúp người dùng dễ dàng phân biệt và nhận diện từng loại ví theo nhu cầu sử dụng. Bên cạnh đó, **SmartWallet** tự động **tính toán và cập nhật tổng số dư** của tất cả các ví, đảm bảo người dùng luôn nắm bắt chính xác tình hình tài chính của mình trong thời gian thực.

Giao diện của tính năng được thiết kế **trực quan, thân thiện và sinh động**, cho phép người dùng theo dõi dòng tiền, biến động số dư và phân bổ tài sản chỉ trong vài thao tác. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ **đồng bộ dữ liệu và sao lưu an toàn**, giúp bảo vệ thông tin tài chính cá nhân một cách tối ưu.


Tóm lại, tính năng quản lý ví của **SmartWallet** không chỉ là công cụ theo dõi tài sản đơn thuần, mà còn là **trợ lý tài chính thông minh**, hỗ trợ người dùng quản lý, phân tích và tối ưu hóa chi tiêu một cách hiệu quả và tiện lợi nhất.




Hình 7: Use case chức năng ví điện tử



Hình 8: Sơ đồ lớp chức năng quản lý ví điện tử




Hình 9: Sơ đồ trình tự chức năng quản lý ví




Hình 10: Sơ đồ hoạt động chức năng quản lý ví điện tử

## **2.3 Chức năng Giao dịch và Chuyển tiền**


* **Chức năng chuyển tiền** là một trong những tính năng quan trọng và tiện ích nhất của **SmartWallet**, giúp người dùng thực hiện các giao dịch tài chính **nhanh chóng, an toàn và chính xác tuyệt đối**. Với tính năng này, người dùng có thể **chuyển tiền linh hoạt giữa các ví khác nhau** – chẳng hạn như từ ví tiền mặt sang ví ngân hàng, từ thẻ tín dụng sang ví chi tiêu, hoặc giữa các tài khoản cá nhân khác nhau – chỉ trong vài thao tác đơn giản.
* Trước khi giao dịch được thực hiện, hệ thống sẽ **tự động kiểm tra số dư** để đảm bảo khả năng thanh toán, đồng thời **xác thực thông tin giao dịch** bằng các lớp bảo mật nâng cao như mã PIN, sinh trắc học hoặc xác thực hai lớp (2FA). Sau khi giao dịch hoàn tất, **SmartWallet** ngay lập tức **cập nhật số dư của từng ví**, giúp người dùng luôn theo dõi được tình hình tài chính của mình **theo thời gian thực**.
* Mỗi giao dịch đều được **ghi lại chi tiết trong lịch sử**, bao gồm thông tin người gửi, người nhận, thời gian, số tiền và trạng thái. Người dùng có thể **tra cứu, đối chiếu hoặc tải báo cáo** bất kỳ lúc nào, đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát tuyệt đối trong mọi hoạt động tài chính.
* Nhờ sự kết hợp giữa **giao diện thân thiện**, **quy trình xử lý tối ưu** và **cơ chế bảo mật tiên tiến**, chức năng chuyển tiền của **SmartWallet** mang đến cho người dùng **trải nghiệm giao dịch mượt mà, tiện lợi và an tâm tối đa** – đáp ứng trọn vẹn nhu cầu tài chính hiện đại trong kỷ nguyên số.



Hình 11: Use case giao dịch và chuyển tiền



Hình 12: Sơ đồ lớp chức năng giao dịch và chuyển tiền




Hình 13: Sơ đồ trình tự chức năng Giao dịch và Chuyển tiền


## **2.4 Chức năng Quản lý chi tiêu**

Mô tả chức năng


**Quản lý chi tiêu** giúp người dùng dễ dàng **theo dõi, ghi chép và phân loại** các khoản **thu – chi hằng ngày** một cách khoa học. Hệ thống hỗ trợ nhiều **danh mục chi tiêu phong phú** như *ăn uống, mua sắm, giải trí, giáo dục*… và cho phép **tùy chỉnh linh hoạt** theo nhu cầu cá nhân. Mỗi giao dịch có thể **đính kèm ghi chú, hình ảnh minh họa** và **liên kết trực tiếp với ví tương ứng**, giúp **tự động cập nhật số dư** và mang lại **trải nghiệm quản lý tài chính trực quan, tiện lợi**.



Hình 14: Use case quản lý chi tiêu



Hình 15: Sơ đồ lớp chức năng quản lý chi tiêu



Hình 16: Biểu đồ trình tự chức năng quản lý chi tiêu

**Chương 4: Công nghệ và công cụ**

## 1 Công nghệ sử dụng

### 1.1 Framework và ngôn ngữ

* **Flutter 3.x** – Framework phát triển ứng dụng đa nền tảng (Android, iOS, Web, Desktop) với hiệu năng cao và UI linh hoạt.
* **Dart** – Ngôn ngữ lập trình chính hỗ trợ kiểu tĩnh, tối ưu biên dịch AOT/JIT.
* **SDK yêu cầu** – Flutter SDK phiên bản ≥ 3.6.2.

### 1.2 Thư viện và Packages

* **State Management:** Provider (^6.1.2) – Quản lý trạng thái theo hướng đơn giản, dễ mở rộng.
* **UI Components:**
  + material\_symbols\_icons (^4.2719.3) – Cung cấp bộ biểu tượng Material 3 mới nhất.
  + flutter\_spinkit (^5.2.1) – Hiệu ứng loading động, tối ưu cho UX.
* **Charts:** fl\_chart (^0.70.2) – Vẽ biểu đồ tương tác trực quan.
* **Calendar:** table\_calendar (^3.2.0) – Hỗ trợ lịch tuỳ biến cao, phù hợp quản lý sự kiện.
* **Utilities:**
  + uuid (^4.5.1) – Sinh ID duy nhất cho dữ liệu.
  + intl (^0.20.2) – Định dạng số, ngày giờ, đa ngôn ngữ.
  + crypto (^3.0.3) – Băm, mã hoá dữ liệu an toàn.

## 2 Công cụ phát triển

* **IDE:** Android Studio / Visual Studio Code (hỗ trợ plugin Flutter, DevTools, hot reload).
* **SDK:** Flutter SDK, Android SDK, iOS SDK (dùng để build, debug, deploy đa nền tảng).
* **Version Control:** Git (quản lý phiên bản, làm việc nhóm hiệu quả qua GitHub/GitLab).
* **Design & Prototype:** Figma (thiết kế mockup UI, prototype tương tác trước khi phát triển).

## 3 Lý do lựa chọn công nghệ

### 3.1 Tại sao chọn Flutter?

* Phát triển **đa nền tảng** với **một codebase duy nhất**.
* **Hiệu năng gần native**, render qua Skia engine.
* **UI framework mạnh mẽ**, hỗ trợ Material Design & Cupertino.
* **Hot reload**, tăng tốc độ phát triển & thử nghiệm.
* **Cộng đồng lớn**, tài liệu và ecosystem phong phú.

### 3.2 Tại sao chọn Provider?

* **Cơ chế state management rõ ràng, dễ hiểu**, không phức tạp như BLoC.
* **Tích hợp gọn với Flutter**, dễ bắt đầu và mở rộng.
* **Hiệu năng ổn định cho ứng dụng vừa và nhỏ**.
* **Dễ kiểm thử (unit test) và debug**, giảm thiểu side-effect.

Chương 4 cung cấp cái nhìn tổng quan về nền tảng công nghệ và công cụ sử dụng, đảm bảo hệ thống được phát triển với hiệu năng cao, dễ bảo trì và khả năng mở rộng trong tương lai.