|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\logo dai hoc_khong nen.png  **ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**  **PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATM**  **Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG**  **Sinh viên thực hiện : NGUYỄN HOÀNG PHONG**  **MSSV : 1611540596**  **Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm**  **Môn học : Đồ án chuyên ngành**  **Khóa : 2016**  **TP.HCM, tháng 01 năm 2021**  **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\logo dai hoc_khong nen.png  **ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**  **PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATM**  **Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN THỊ HỒNG**  **Sinh viên thực hiện : NGUYỄN HOÀNG PHONG**  **MSSV : 1611540596**  **Chuyên ngành : Kỹ thuật phần mềm**  **Môn học : Đồ án chuyên ngành**  **Khóa : 2016**  **TP.HCM, tháng 01 năm 2021** |

|  |  |
| --- | --- |
| Trường Đại học Nguyễn Tất Thành  **Khoa Công Nghệ Thông Tin**  🙜 🙜 🙝 🙝 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  🙜 🙜 🙝 🙝 |

**NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

Họ và tên: **Nguyễn Hoàng Phong** MSSV: **1611540596**

Chuyên ngành: **KỸ THUẬT PHẦN MỀM** Lớp: **16DTH1A**

Email: **pkongnano1@icloud.com** SĐT: **0589884191**

Tên đề tài: **PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATM**

Giáo viên hướng dẫn: **ThS. Nguyễn Thị Hồng**

Thời gian thực hiện: **18/10/2020 đến 10/01/2020**

**Nhiệm vụ/nội dung (mô tả chi tiết nội dung, yêu cầu, phương pháp… ) :**

* Khảo sát hiện trạng quản lý ATM tại các ngân hàng hiện nay
* Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý ATM theo thực tế
* Cài đặt chương trình demo quản lý ATM bằng ngôn ngữ Java và SQL Server
* Viết báo cáo
* Đóng gói chương trình

**Nội dung và yêu cầu đã được thông qua Bộ môn.**

*Tp.HCM, ngày tháng 01 năm 2021*

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỞNG BỘ MÔN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | **GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

**ThS. Phạm Văn Đăng** **ThS. Nguyễn Thị Hồng**

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, từ sự ra đời của những chiếc máy tính cố định thô sơ đơn giản về hình thức và tính năng, cho đến nay với sự thay đổi về tốc độ, về sự phát triển của công nghệ kỹ thuật hiện đại đã ở một bước phát triển cao đó là số hóa của mọi loại thông tin, số liệu, âm thanh, hình ảnh đều có chuyển tới cho mọi người nhờ sự ra đời của mạng internet toàn cầu.

Với sự phát triển mạnh mẽ của internet cũng như những ứng dụng của nó, đã chứng minh được sự tiện ích của nó đối với người dùng. Có thể chỉ cần một cái kích đúp, cả thế giới đã ở bên bạn. Bạn có thể xem trao đổi tham gia các cuộc thảo luận, học tập trên mạng và thậm chí bạn chỉ cần mua một sản phẩm nào đó mà bạn không muốn đến tận nơi, bạn chỉ cần lên mạng đặt hàng và bạn có thể sở hữu sản phẩm đó.

Hơn nữa, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo cả chiều sâu và chiều rộng. Nhận thấy được điều này, em có ý tưởng xây dựng một hệ thống quản lý cửa hàng bán nước giải khát nhằm giúp doanh nghiệp có thể tự quản lý việc kinh doanh của cửa hàng mình một cách thuận lợi và dễ dàng nhất.

Nhu cầu thực tế của xã hội đòi hỏi con người phải luôn năng động và sáng tạo để tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa trong điều hành và quản lý để nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phương thức quản lý, tăng năng xuất hiệu quả. Đó là những nội dung cơ bản đề cập đến trong đề tài: **“PHẦN MỀM QUẢN LÝ ATM”.**

Phần mềm này sẽ tạo ra cơ chế cung cấp thông tin về các sản phẩm. Đồng thời tạo ra hệ thống tra cứu giúp quản trị viên có thể theo dõi tình hình cây ATM chính xác nhất. Chương trình được lập trình bằng ngôn ngữ Java và SQL Server, giúp giảm tải bớt việc tìm kiếm thủ công mất thời gian mà hiệu quả và tính chính xác cao.

LỜI CÁM ƠN

Trong báo cáo đồ án này với đề tài “***Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý ATM***”, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã giúp đỡ em trong suốt quá trình em thực hiện đồ án này.

Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và thực hiện đồ án chuyên nghành này.

Em xin cám ơn Cô Nguyễn Thị Hồng, Giảng viên Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Nguyễn Tất Thành Tp.HCM, người đã hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè, những người đã luôn hỗ trợ cho chúng em trong lúc thực hiện đồ án này.

Vì thời gian thực hiện có hạn và kiến thức còn nhiều hạn chế nên Đồ án thực hiện chắc chắn không tránh những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn để em có thêm kinh nghiệm và tiếp tục hoàn thiện đồ án của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

**Sinh viên thực hiện**

***Nguyễn Hoàng Phong***

PHẦN NHẬN XÉT + CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN

**Điểm giáo viên hướng dẫn**

**Điểm giảng viên chấm vòng 2**:

*TPHCM, Ngày …… tháng …… năm 2020*

|  |  |
| --- | --- |
| **Giáo viên chấm vòng 2** | **Giáo viên hướng dẫn**  *(Ký tên, đóng dấu)* |

**ThS.Nguyễn Thị Hồng**

**MỤC LỤC**

[LỜI MỞ ĐẦU ii](#_Toc61907405)

[LỜI CÁM ƠN iii](#_Toc61907406)

[PHẦN NHẬN XÉT + CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN iv](#_Toc61907407)

[MỤC LỤC v](#_Toc61907408)

[DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii](#_Toc61907409)

[DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH viii](#_Toc61907410)

[DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ix](#_Toc61907411)

[CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1](#_Toc61907412)

[1.1 Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài 1](#_Toc61907413)

[1.2 Mục tiêu đề tài 1](#_Toc61907414)

[1.3 Phương pháp nghiên cứu 1](#_Toc61907415)

[1.4 Phạm vi nghiên cứu 1](#_Toc61907416)

[1.5 Kết quả đạt được 2](#_Toc61907417)

[CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3](#_Toc61907418)

[2.1 Giới thiệu công nghệ áp dụng cho phần mềm 3](#_Toc61907419)

[2.1.1 Giới thiệu về sql server 3](#_Toc61907420)

[2.1.2 Giới thiệu về java 5](#_Toc61907421)

[2.1.3 Giới thiệu về netbeans 6](#_Toc61907422)

[CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8](#_Toc61907423)

[3.1 Mô hình use case tổng quát 8](#_Toc61907424)

[3.2 Mô hình use case chi tiết 9](#_Toc61907425)

[3.2.1 UseCase Quản lý nhân viên 9](#_Toc61907426)

[3.2.2 UseCase Đăng nhập 10](#_Toc61907427)

[3.2.3 UseCase Quản lý khách hàng 11](#_Toc61907428)

[3.2.4 UseCase Quản lý thẻ 12](#_Toc61907429)

[3.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 13](#_Toc61907430)

[3.3.1 Sơ đồ lớp 13](#_Toc61907431)

[3.3.2 Sơ đồ CSDL quan hệ 14](#_Toc61907432)

[3.4 Mô tả chi tiết các bảng 14](#_Toc61907433)

[CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM 17](#_Toc61907434)

[4.1 Thiết kế chương trình 17](#_Toc61907435)

[KẾT LUẬN 24](#_Toc61907436)

[1. Kết quả đạt được 24](#_Toc61907437)

[2. Ưu điểm 24](#_Toc61907438)

[3. Nhược điểm 24](#_Toc61907439)

[4. Hướng phát triển 24](#_Toc61907440)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 25](#_Toc61907441)

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

[Bảng 3. 1: Bảng BANKS 12](#_Toc61905752)

[Bảng 3. 2: Bảng CARDS 12](#_Toc61905753)

[Bảng 3. 3: Bảng CARDS 13](#_Toc61905754)

[Bảng 3. 4: Bảng TRANSACTIONS 13](#_Toc61905755)

DANH MỤC CÁC BẢNG HÌNH

[Hình 2. 1: Mô hình SQL Server 4](#_Toc61905773)

[Hình 3. 1: Mô hình use case tổng quát 8](#_Toc61907443)

[Hình 3. 2: Use Case quản lý nhân viên 9](#_Toc61907444)

[Hình 3. 3: Use Case đăng nhập 9](#_Toc61907445)

[Hình 3. 4: Use case quản lý khách hàng 10](#_Toc61907446)

[Hình 3. 5: Use case quản lý thẻ 10](#_Toc61907447)

[Hình 3. 6: Sơ đồ lớp 11](#_Toc61907448)

[Hình 3. 7: Sơ đồ CSDL 11](#_Toc61907449)

[Hình 4. 1: Màn hình đăng nhập 17](#_Toc61910846)

[Hình 4. 2: Màn hình đăng nhập thất bại 18](#_Toc61910847)

[Hình 4. 3: Màn hình đăng nhập thành công 18](#_Toc61910848)

[Hình 4. 4: Màn hình quên mật khẩu 19](#_Toc61910849)

[Hình 4. 5: Màn hình đăng ký thẻ - thông tin khách hàng 19](#_Toc61910850)

[Hình 4. 6: Màn hình quản lý nhân viên 20](#_Toc61910851)

[Hình 4. 7: Màn hình quản lý ngân hàng 20](#_Toc61910852)

[Hình 4. 8: Màn hình chức năng rút tiền 21](#_Toc61910853)

[Hình 4. 9: Màn hình chức năng rút tiền sau khi kiểm tra thành công số tài khoản 21](#_Toc61910854)

[Hình 4. 10: Màn hình chức năng nộp tiền 22](#_Toc61910855)

[Hình 4. 11: Màn hình chức năng nộp tiền sau khi kiểm tra thành công cmnd hoặc số tài khoản 22](#_Toc61910856)

[Hình 4. 12: Màn hình chức năng chuyển tiền 23](#_Toc61910857)

[Hình 4. 13: Màn hình chức năng chuyển tiền sau khi kiểm tra thành công số thẻ hoặc số tài khoản 23](#_Toc61910858)

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

|  |  |
| --- | --- |
| Chữ viết tắt | Ý nghĩa |
| MVC | Model – View – Controller |
| RDBMS | Relational Database Management System |
| HTML | Hypertext Markup Language |
| XML | Xtensible Markup Language |
| JAVA | JAVA |

1. MỞ ĐẦU
   1. Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài

Những năm trở lại đây, nhu cầu mua sắm, du lịch trở nên phổ biến. Bên cạnh đó thì ngày nay đa số mỗi người chúng ta đều từng sở hữu cho mình một thè atm cho riêng mình. Để đáp được thị yếu của người tiêu dùng, ngày nay có rất nhiều ngân hàng xuất hiện với giúp người dùng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn.

Với xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như hiện nay, cùng với một thời gian tìm hiểu về nhu cầu của người quản lý, em đã thiết kế ứng dụng quản lý atm để phục vụ cho các khách hàng và doanh nghiệp có quy mô nhỏ với nhiều lợi ích, tiện lợi và tiết kiệm thời gian, chi phí hơn.

* 1. Mục tiêu đề tài
* Xây dựng phần mềm quản lý atm với các yêu cầu sau:
  + Quản lý nhân viên
  + Quản lý khách hàng
  + Quản lý thẻ
  + Đăng nhập bằng tài khoản (bao gồm tài khoản nhân viên và tài khoản quản lý, tài khoản khách hàng)
  1. Phương pháp nghiên cứu
* Xây dựng phần mềm kết nối với cơ sở dữ liệu rõ ràng để có thể lưu trữ các thông tin về thẻ, khách hàng, nhân viên, lịch sử giao dịch.
* Thiết kế các thuật toán tiện dụng để tối ưu hóa các tính năng của phần mềm
* Xây dựng tài khoản đăng nhập để sử dụng, đồng thời phân cấp tài khoản giữa quản lý, nhân viên, khách hàng.
  1. Phạm vi nghiên cứu
* Do mục đích phần mềm được xây dựng hướng tới mục tiêu là các cửa hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chúng em chỉ tập trung vào các chức năng chính:
  + Quản lý nhân viên
  + Quản lý khách hàng
  + Quản lý thẻ
  + Đăng nhập bằng tài khoản (bao gồm tài khoản nhân viên và tài khoản quản lý, tài khoản khách hàng)
* Các tính năng được thiết kế 1 cách đơn giản để cho người dùng có thể dễ dàng thao tác nhằm tiết kiệm thời gian và công sức cũng như có thể đem lại trải nghiệm tuyệt vời cho việc quản lý nhân viên, quản lý khách hàng và quản lý thẻ ATM.
  1. Kết quả đạt được
* Đã xây dựng được một ứng dụng với giao diện thân thiện vời người dùng cùng với các tính năng cơ bản cần có của một ứng dụng quản lý.
* Phần mềm chạy ổn định, không phát sinh ra lỗi, dễ dàng nâng cấp các tính năng mới cũng như điều chỉnh tính năng để phù hợp với người sử dụng.

1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
   1. Giới thiệu công nghệ áp dụng cho phần mềm

* Trong quá trình thực hiện đồ án , nhóm chúng em đã sử dụng một số phần mềm và công nghệ phục vụ cho việc tìm hiểu và xây dựng phần mềm bao gồm :
  + SQL Server: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
  + Netbeans: Để xây dựng phần mềm
    1. Giới thiệu về sql server
* SQL server được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực bởi chức năng quản lý dữ liệu. Các ngôn ngữ cấp cao như: Visual C, Oracle, Visual Basic,… đều có trình hỗ trợ là SQL. Những ứng dụng khi chạy phải sử dụng SQL khi người dùng truy cập tới cơ sở dữ liệu thì không cần sử dụng trực tiếp SQL.
* SQL Server chính là một hệ quản trị dữ liệu quan hệ sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi dữ liệu giữa máy cài SQL Server và máy Client. Một RDBMS gồm có: databases, datase engine và các chương trình ứng dụng dùng để quản lý các bộ phận trong RDBMS và những dữ liệu khác.
* Các thành cơ bản trong SQL Server gồm có: Reporting Services, Database Engine, Integration Services, Notification Services, Full Text Search Service,… Tất cả kết hợp với nhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc phân tích và lưu trữ dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

A picture containing device

Description automatically generated

Hình 2. 1: Mô hình SQL Server

+ **Database Engine**: Đây là một engine có khả năng chứa dữ liệu ở các quy mô dưới dạng support và table. Ngoài ra, nó còn có khả năng tự điều chỉnh ví dụ: trả lại tài nguyên cho ệ điều hành khi một user log off và sử dụng thêm các tài nguyên của máy khi cần.

+ **Integration Services**: là tập hợp các đối tượng lập trình và các công cụ đồ họa cho việc sao chép, di chuyển và chuyển đổi dữ liệu. Khi bạn làm việc trong một công ty lớn thì dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau như được chứa trong: Oracle, SQL Server, DB2, Microsoft Access,… và bạn chắc chắn sẽ có nhu cầu di chuyển dữ liệu giữa các server này. Ngoài ra, bạn còn muốn định dạng dữ liệu trước khi lưu vào database. Chắc chắn Integration Services sẽ giúp bạn giải quyết được công việc này dễ dàng.

+ **Analysis Services**: Đây là một dịch vụ phân tích dữ liệu rất hay của Microsoft. Dữ liệu khi được lưu trữ vào trong database mà bạn không thể lấy được những thông tin bổ ích thì coi như không có ý nghĩa gì. Chính vì thế, công cụ này ra đời giúp bạn trong việc phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và dễ dàng bằng cách dùng kỹ thuật khai thác dữ liệu – datamining và khái niệm hình khối nhiều chiều – multi dimendion cubes.

+ **Notification Services**: Dịch vụ thông báo này là nền tảng cho sự phát triển và triển khai các ứng dụng soạn và gửi thông báo. Ngoài ra, dịch vụ này còn có chức năng gửi thông báo theo dịch thời đến hàng ngàn người dăng ký sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

+ **Reporting Services**: là một công cụ tạo, quản lý và triển khai báo cáo bao gồm: server và client. Ngoài ra, nó còn là nền tảng cho việc phát triển và xây dựng các ứng dụng báo cáo.

+ **Full Text Search Service**: là một thành phần đặc biệt trong việc truy vấn và đánh chỉ mục dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu SQL Server.

+ **Service Broker:** là một môi trường lập trình cho việc tạo ra các ứng dụng trong việc nhảy qua các Instance.

* + 1. Giới thiệu về java

Java được bắt đầu bởi James Gosling và các đồng nghiệp của ông tại Sun Microsystems vào năm 1991. Ban đầu ngôn ngữ này được gọi là Oak (có nghĩa là cây sồi; do có rất nhiều loại cây này được trồng bên ngoài văn phòng của ông Gosling). Ngôn ngữ này nhằm thay thế C ++, nhưng các tính năng giống như Objective C. Không nên nhầm lẫn Java với JavaScript, hai ngôn ngữ này chỉ giống tên và kiểu cú pháp do C. Sun Microsystems đang giữ bản quyền và phát triển. . Java thường xuyên. Vào tháng 4 năm 2011, Sun Microsystems tiếp tục phát hành JDK 1.6.24.

Java được sử dụng chủ yếu trên môi trường NetBeans và Oracle. Sau khi Oracle mua lại công ty Sun Microsystems năm 2009-2010, Oracle đã mô tả họ là "người quản lý công nghệ Java với cam kết không ngừng để bồi dưỡng một cộng đồng tham gia và minh bạch".

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.

Cú pháp Java được vay mượn nhiều từ C & C++ nhưng có cú pháp hướng đối tượng đơn giản hơn và ít tính năng xử lý cấp thấp hơn. Do đó việc viết một chương trình bằng Java dễ hơn, đơn giản hơn, đỡ tốn công sửa lỗi hơn. Nhưng về lập trình hướng đối tượng thì Java phức tạp hơn.

Trong Java, hiện tượng rò rỉ bộ nhớ hầu như không xảy ra do bộ nhớ được quản lý bởi Java Virtual Machine (JVM) bằng cách tự động “dọn dẹp rác”. Người lập trình không phải quan tâm đến việc cấp phát và xoá bộ nhớ như C, C++. Tuy nhiên khi sử dụng những tài nguyên mạng, file, IO, database (nằm ngoài kiểm soát của JVM) mà người lập trình không đóng (close) các streams thì rò rỉ dữ liệu vẫn có thể xảy ra.

* + 1. Giới thiệu về netbeans
* Netbeans là một môi trường tích hợp cho Java. Netbeans cho phép các ứng dụng được phát triển từ một tập hợp được gọi là modules. Netbeans chạy trên Windows, MacOS, Linux và Solaris. Ngoài việc phát triển Java, nó còn các phần mở rộng cho các ngôn ngữ khác như PHP, C, C++, HTML5 và Javascript. Các ứng dụng dựa trên Netbeans, bao gồm Netbeans IDE, có thể được mở rộng bởi các nhà phát triển bên thứ ba.
* **NetBeans IDE** là một IDE nguồn mở. NetBeans IDE hỗ trợ phát triển tất cả các loại ứng dụng Java (Java SE (bao gồm JavaFX), Java ME, web, EJB và ứng dụng mobile). Trong số các tính năng khác là hệ thống dự án dựa trên Ant, hỗ trợ Maven, cải tiến mã nguồn, quản lý phiên bản (hỗ trợ CVS, Subversion, Git, Mercurial và Clearcase).
* Một số tính năng của phần mềm Netbeans:

+ Biên tập mã

* + Giống như bất kỳ một IDE (môi trường tích hợp) khác, Netbeans gồm có một trình soạn thảo mã hỗ trợ tô sáng cú pháp và hoàn thiện mả bằng các sử dụng IntelliSense không chỉ cho các hàm, biến và các phương pháp mà còn sử dụng cho các cấu trúc ngôn ngữ như: Truy vấn hoặc vòng điều khiển.
  + Bên cạnh đó, các trình biên tập mã Visual Studio cũng hỗ trợ cài đặt dấu trang trong mã để có thể điều hướng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hỗ trợ các điều hướng như: Thu hẹp các khối mã lệnh, tìm kiếm gia tăng, v.v…
  + Netbeans còn có tính năng biên dịch nền tức là khi mã đang được viết thì phần mềm này sẽ biên dịch nó trong nền để nhằm cung cấp thông tin phản hồi về cú pháp cũng như biên dịch lỗi và được đánh dấu bằng các gạch gợn sóng màu đỏ.


+ Trình gỡ lỗi

* + Netbeans có một trình gỡ lỗi có tính năng vừa lập trình gỡ lỗi cấp máy và gỡ lỗi cấp mã nguồn. Tính năng này hoạt động với cả hai mã quản lý giống như ngôn ngữ máy và có thể sử dụng để gỡ lỗi các ứng dụng được viết bằng các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Visual Studio.

+ Thiết kế JavaSwing

* + Được sử dụng với mục đích xây dựng các ứng dụng đồ họa (GUI) sử dụng JavaSwing, được bố trí dùng để xây dựng các nút điều khiển bên trong hoặc cũng có thể khóa chúng vào bên cạnh mẫu. Điều khiển trình bày dữ liệu có thể được liên kết với các nguồn dữ liệu như: Cơ sở dữ liệu hoặc truy vấn.

1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
   1. Mô hình use case tổng quát




Hình 3. 1: Mô hình use case tổng quát

Mô tả Usecase tổng quát

|  |  |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Nội dung |
| Tên usecase | Quản lý hệ thống atm |
| Mô tả | Khách hàng và nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống |
| Actor | Khách hàng, Nhân viên |
| Điều kiện kích hoạt | Khi đăng nhập vào hệ thống |
| Tiền điều kiện | Khách hàng - nhân viên có tài khoản hoặc không |
| Hậu điều kiện | Khách hàng - nhân viên đăng nhập thành công hoặc không cần đăng nhập |
| Luồng chính sự kiện | 1. Nhân viên quản lý khách hàng, thẻ, lịch sữ giao dịch  2. Khách hàng quản lý thẻ, lịch sữ giao dịch  3. Kết thúc Usecase |

* 1. Mô hình use case chi tiết
     1. UseCase Quản lý nhân viên




Hình 3. 2: Use Case quản lý nhân viên

Mô tả Usecase quản lý nhân viên

|  |  |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Nội dung |
| Tên usecase | Quản lý nhân viên |
| Mô tả | Quản trị viên có thể đăng nhập vào hệ thống |
| Actor | Quản trị viên, Nhân viên |
| Điều kiện kích hoạt | Khi đăng nhập vào hệ thống |
| Tiền điều kiện | Quản trị viên có tài khoản hoặc không |
| Hậu điều kiện | Quản trị viên đăng nhập thành công hoặc không cần đăng nhập |
| Luồng chính sự kiện chính | 1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập  2. Quản trị viên nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập  3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập  4. Nếu thành công hệ thống sẽ hiển thị màn hình chính hệ thống  5. Quản lý nhân viên: thêm, cập nhật, xoá, tìm kiếm nhân v  5. Kết thúc Usecase |
| Luồng chính sự kiện phụ | 1. Thông tin đăng nhập sai  2. Quản trị viên nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập  3. Hệ thống hiển thị lại màn hình đăng nhập để khách hàng - nhân viên nhập lại thông tin kèm theo thông báo lỗi đăng nhập  4. Quay lại bước 3 trong luồng sự kiện chính |

* + 1. UseCase Đăng nhập




Hình 3. 3: Use Case đăng nhập

Mô tả Usecase đăng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Nội dung |
| Tên usecase | Đăng nhập |
| Mô tả | Khách hàng và nhân viên có thể đăng nhập vào hệ thống |
| Actor | Khách hàng, Nhân viên |
| Điều kiện kích hoạt | Khi đăng nhập vào hệ thống |
| Tiền điều kiện | Khách hàng - nhân viên có tài khoản hoặc không |
| Hậu điều kiện | Khách hàng - nhân viên đăng nhập thành công hoặc không cần đăng nhập |
| Luồng chính sự kiện chính | 1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập  2. Khách hàng/nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập  3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập  4. Nếu thành công hệ thống sẽ hiển thị màn hình chính hệ thống  5. Kết thúc Usecase |
| Luồng chính sự kiện phụ | 1. Thông tin đăng nhập sai  2. Khách hàng - nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu để đăng nhập  3. Hệ thống hiển thị lại màn hình đăng nhập để khách hàng - nhân viên nhập lại thông tin kèm theo thông báo lỗi đăng nhập  4. Quay lại bước 3 trong luồng sự kiện chính |

* + 1. UseCase Quản lý khách hàng




Hình 3. 4: Use case quản lý khách hàng

Mô tả Usecase quản lý khách hàng

|  |  |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Nội dung |
| Tên usecase | Quản lý khách hàng |
| Mô tả | Khách hàng và nhân viên |
| Actor | Khách hàng, Nhân viên |
| Điều kiện kích hoạt | Khi đăng nhập vào hệ thống |
| Tiền điều kiện | Nhân viên có tài khoản hoặc không |
| Hậu điều kiện | Nhân viên đăng nhập thành công hoặc không cần đăng nhập |
| Luồng chính sự kiện | 1. Nhân viên quản lý khách hàng  2. Nhân viên có thể thêm, cập nhật, xoá, tìm kiếm khách hàng  3. Kết thúc Usecase |

* + 1. UseCase Quản lý thẻ




Hình 3. 5: Use case quản lý thẻ

Mô tả Usecase quản lý thẻ


|  |  |
| --- | --- |
| Tiêu đề | Nội dung |
| Tên usecase | Quản lý thẻ |
| Mô tả | Khách hàng và nhân viên |
| Actor | Khách hàng, Nhân viên |
| Điều kiện kích hoạt | Khi đăng nhập vào hệ thống |
| Tiền điều kiện | Nhân viên có tài khoản hoặc không |
| Hậu điều kiện | Nhân viên đăng nhập thành công hoặc không cần đăng nhập |
| Luồng chính sự kiện | 1. Nhân viên quản lý thẻ  2. Nhân viên có thể thêm, cập nhật, xoá thẻ  3. Kết thúc Usecase |

* 1. Thiết kế cơ sở dữ liệu
     1. Sơ đồ lớp



Hình 3. 6: Sơ đồ lớp

* + 1. Sơ đồ CSDL quan hệ



Hình 3. 7: Sơ đồ CSDL

* 1. Mô tả chi tiết các bảng

|  |
| --- |
| **BANKS** |
| **STT** | **Tên trường** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** |
| **1** | Idbank | Mã ngân hàng | Char(5) | Khoá chính |
| **2** | Namebank | Tên ngân hàng | Varchar(50) |  |

Bảng 3. 1: Bảng BANKS

|  |
| --- |
| **USERS** |
| **STT** | **Tên trường** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** |
| **1** | Id | CMND | Char(9) | Khoá chính |
| **2** | Ids | Tài khoản | Char(7) |  |
| **3** | Fullname | Họ và tên | Varchar(50) |  |
| **4** | Birthday | Ngày sinh | Date |  |
| **5** | Gender | Giới tính | Int |  |
| **6** | Nativeplace | Nơi sinh | Varchar(100) |  |
| **7** | Telephone | Số điện thoại | Char(10) |  |
| **8** | Password | Mật khẩu | Varchar(50) |  |
| **9** | Idaccount | Số tài khoản | Varchar(50) | Khoá ngoại |
| **10** | Amount | Số tiền | Int |  |
| **11** | Role | Quyền | Int |  |

Bảng 3. 2: Bảng CARDS

|  |
| --- |
| **CARDS** |
| **STT** | **Tên trường** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** |
| **1** | Idcard | Mã ngân hàng | Char(5) | Khoá chính |
| **2** | Idaccount | Tên ngân hàng | Varchar(50) |  |
| **3** | Startday | Ngày bắt đầu | Char(12) |  |
| **4** | Endday | Ngày kết thúc | Char(12) |  |
| **5** | Idbank | Mã ngân hàng | Char(5) | Khoá ngoại |
| **6** | Typecard | Loại thẻ | Varchar(10) |  |


Bảng 3. 3: Bảng CARDS

|  |
| --- |
| **TRANSACTIONS** |
| **STT** | **Tên trường** | **Mô tả** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** |
| **1** | Idtrans | Mã giao dịch | Char(5) | Khoá chính |
| **2** | Idcard | Số thẻ | Char(12) | Khoá ngoại |
| **3** | Idaccount | Số tài khoản | Char(12) | Khoá ngoại |
| **4** | Amount | Số tiền | Int |  |
| **5** | Idbank | Mã ngân hàng | Char(5) | Khoá ngoại |


Bảng 3. 4: Bảng TRANSACTIONS

1. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI PHẦN MỀM
   1. Thiết kế chương trình


* Ứng dụng bao gồm các chức năng sau:
  + Đăng nhập
  + Đăng ký
  + Đổi mật khẩu
  + Quản lý khách hàng
  + Quản lý nhân viên
  + Quản lý ngân hàng
  + Quản lý thẻ
  + Nộp tiền
  + Rút tiền
  + Chuyển tiền
  + Xem số dư
* Một số hình ảnh về giao diện của phần mềm




Hình 4. 1: Màn hình đăng nhập




Hình 4. 2: Màn hình đăng nhập thất bại




Hình 4. 3: Màn hình đăng nhập thành công




Hình 4. 4: Màn hình quên mật khẩu




Hình 4. 5: Màn hình đăng ký thẻ - thông tin khách hàng




Hình 4. 6: Màn hình quản lý nhân viên




Hình 4. 7: Màn hình quản lý ngân hàng




Hình 4. 8: Màn hình chức năng rút tiền

**


Hình 4. 9: Màn hình chức năng rút tiền sau khi kiểm tra thành công số tài khoản



Hình 4. 10: Màn hình chức năng nộp tiền



Hình 4. 11: Màn hình chức năng nộp tiền sau khi kiểm tra thành công cmnd hoặc số tài khoản



Hình 4. 12: Màn hình chức năng chuyển tiền



Hình 4. 13: Màn hình chức năng chuyển tiền sau khi kiểm tra thành công số thẻ hoặc số tài khoản

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

* Đã phân tích, thiết kế được hết các chức năng của các form cần thiết.
* Có thể quản lý thông tin nhân viên, khách hàng và quản lý thẻ ATM.
* Giao diện thân thiện, không gây nhàm chán cho người dùng.

1. Ưu điểm

* Giao diện đẹp mắt, thu hút người dùng, đơn giản tiện lợi.
* Thiết kế chương trình có chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng của người dùng.
* Chương trình dễ sử dụng, đáp ứng được nhu cầu khách quan của công việc

1. Nhược điểm

* Chương trình có tính chuyên nghiệp chưa cao
* Chưa giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý
* Chưa đạt độ thẩm mỹ cao.

1. Hướng phát triển

* Tiếp tục nghiên cứu để phát triển phần mềm hoàn thiện hơn nữa và sửa chữa các sai xót.
* Tiếp tục nghiên cứu để làm cho phần mềm thêm nhiều tính năng hơn.
* Ứng dụng có thể chạy mượt hơn trên các hệ điều hành khác nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. TS. Nguyễn Văn Sinh, *Giáo trình xây dựng ứng dụng Web cho thương mại điện tử trên Netbeans*, NXB Xây dựng, 2020.

[2]. Nguyễn Văn Thành, *Lập trình hướng đối tượng JAVA core*, TJA, 2017

[3]. Các diễn đàn hỏi đáp:

* <https://stackoverflow.com/>
* <https://viblo.asia/>
* <https://netbeans.org/features/java/index.html>
* <https://hoclaptrinhweb.org/lap-trinh/hoc-java>

**~HẾT~**