**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

----🙣🕮🙡----

A picture containing diagram

Description automatically generated

**TIỂU LUẬN**

**ĐỀ TÀI**

**QUẢN LÝ KHÁCH SẠN PHỤC VỤ CHO CÔNG TY DU LỊCH**

**Học phần: 2111COMP104402 – NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Sinh viên thực hiện: Trần Minh Phụng

MSSV: 4501103031

Lớp: 45.01.TIN.SP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Nhã

**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2021**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

----🙣🕮🙡----

A picture containing diagram

Description automatically generated

**TIỂU LUẬN**

**ĐỀ TÀI**

**QUẢN LÝ KHÁCH SẠN PHỤC VỤ CHO CÔNG TY DU LỊCH**

**Học phần: 2111COMP104402 – NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

Sinh viên thực hiện: Trần Minh Phụng

MSSV: 4501103031

Lớp: 45.01.TIN.SP

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thanh Nhã

**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2021**

MỤC LỤC

[DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 3](#_Toc90758478)

[DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 4](#_Toc90758479)

[LỜI CẢM ƠN 5](#_Toc90758480)

[MỞ ĐẦU 6](#_Toc90758481)

[1. Lý do chọn đề tài 6](#_Toc90758482)

[2. Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 6](#_Toc90758483)

[3. Phạm vi thực hiện của đề tài: 7](#_Toc90758484)

[CHƯƠNG I. KHẢO SÁT, MÔ TẢ BÀI TOÁN. 8](#_Toc90758485)

[1.1. Mô tả yêu cầu, khảo sát bài toán. 8](#_Toc90758486)

[1.2. Thông tin nghiệp vụ cơ bản. 10](#_Toc90758487)

[1.3. Phân tích biểu đồ phân cấp chức năng. 10](#_Toc90758488)

[*1.3.1.* *Biểu đồ phân cấp chức năng tổng quát.* 10](#_Toc90758489)

[*1.3.2.* *Biểu đồ phân cấp chức năng bậc nhân viên.* 12](#_Toc90758490)

[*1.3.3.* *Phân tích biểu đồ chức năng.* 14](#_Toc90758491)

[1.4. Kế hoạch dự án. 15](#_Toc90758492)

[CHƯƠNG II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM. 16](#_Toc90758493)

[2.1. Các tác nhân và use case cần thiết. 16](#_Toc90758494)

[*2.1.1.* *Các tác nhân.* 16](#_Toc90758495)

[*2.1.2.* *Đặc tả Use case.* 18](#_Toc90758496)

[CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM. 21](#_Toc90758497)

[3.1. Mô hình quan niệm dữ liệu CMD. 21](#_Toc90758498)

[*3.1.1.* *Mô hình quan niệm dữ liệu CMD.* 21](#_Toc90758499)

[*3.1.2.* *Phân tích mô hình CDM.* 22](#_Toc90758500)

[3.2. Mô hình vật lý PDM. 23](#_Toc90758501)

[*3.2.1.* *Mô hình vật lý PDM.* 23](#_Toc90758502)

[*3.2.2.* *Phân tích mô hình vật lý PDM.* 24](#_Toc90758503)

[CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM. 30](#_Toc90758504)

[4.1. Giao diện menu chính. 30](#_Toc90758505)

[4.2. Giao diện menu quản lý phòng. 31](#_Toc90758506)

[4.3. Giao diện tạo tour. 33](#_Toc90758507)

[4.4. Giao diện danh sách tour. 33](#_Toc90758508)

[4.5. Giao diện đặt phòng trước. 35](#_Toc90758509)

[CHƯƠNG V. KẾT LUẬN 36](#_Toc90758510)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 37](#_Toc90758511)

# DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chữ  viết tắt** | **Nguyên mẫu** | **Diễn giải** |
| CMND | Chứng minh nhân dân | Một loại giấy tờ tùy thân |
| CCCD | Căn cước công dân | Một loại giấy tờ tùy thân |
| tg | Thời gian | Thời gian khách thuê phòng |
| ql | Quản lý | Bộ phận quản lý khách sạn |
| gtinh | Giới tính | Thông tin khách hàng |
| nv | Nhân viên | Bộ phận nhân viên khách sạn |
| kh | Khách hàng | Khách hàng |
| dv | Dịch vụ | Dịch vụ cung cấp cho khách hàng |

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

*Hình 1. Biểu đồ phân cấp chức năng tổng quát 11*

*Hình 2. Biểu đồ phân cấp chức năng nhân viên đặt tour 12*

*Hình 3. Biểu đồ phân cấp chức năng tiếp viên, dẫn đoàn 12*

*Hình 4. Biểu đồ phân cấp chức năng lễ tân 13*

*Hình 5. Biểu đồ phân cấp chức năng thu ngân 13*

*Hình 6. Biểu đồ phân cấp chức năng dọn phòng 14*

*Hình 7. Biểu đồ phân cấp chức năng kế toán 14*

*Hình 8. Mô hình use case tổng quan 21*

*Hình 9. Mô hình quan niệm dữ liệu CDM 22*

*Hình 10. Mô hình vật lý PDM 24*

*Hình 11. Cửa sổ menu chính 30*

*Hình 12. Cửa sổ quản lý phòng đơn 31*

*Hình 13. Cửa sổ quản lý phòng đôi 32*

*Hình 14. Cửa sổ quản lý phòng deluxe 32*

*Hình 15. Cửa sổ tạo tour 33*

*Hình 16. Cửa sổ danh sách tour 34*

*Hình 17. Cửa sổ đặt phòng trước 35*

LỜI CẢM ƠN

*“Đặc biệt, lời đầu tiên em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn học phần* ***Nhập môn Công nghệ phần mềm*** *– Thầy Trần Thanh Nhã đã hết sức quan tâm truyền đạt, hướng dẫn những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp học* ***Nhập môn Công nghệ phần mềm*** *của Thầy, em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức quý báu và là hành trang nền tảng cơ bản để em có thể vững bước sau này trên con đường sự nghiệp.*

*Tuy nhiên, do vốn kiến thức của em còn nhiều hạn chế và khả năng tiếp thu thực tế còn nhiều bỡ ngỡ. Mặc dù, em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn khó có thể tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác, kính mong quý Thầy xem xét và góp ý để đồ án của em được hoàn thiện hơn.*

*Em xin chân thành cảm ơn!”*

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2021.*

# MỞ ĐẦU

1. **Lý do chọn đề tài**

Nhập môn Công nghệ phần mềm là môn học được đào tạo hầu hết các tại trường đại học cho các sinh viên theo học các chuyên ngành công nghệ thông tin đặc biệt là đối với chuyên ngành hệ thống thông tin và công nghệ phần mềm. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng về các giai đoạn phân tích thiết kế trong một dự án công nghệ phần mềm cũng như là cách thức thực hiện và triển khai một dự án cụ thể như thế nào, từ đó giúp sinh viên có cách nhìn rộng mở hơn về vai trò cực kì quan trọng của việc phân tích thiết kế khi phát triển phần mềm.

Ở môn học này, em được Thầy trực tiếp giảng dạy – Thầy Trần Thanh Nhã, với sự hướng dẫn tận tình của Thầy và sự tìm hiểu về đề tài trước đó nên em đã lựa chọn đề tài “Quản lý khách sạn phục vụ cho công ty du lịch” để làm đề tài thực hiện cho bài tiểu luận môn học của mình.

1. **Mục đích, nhiệm vụ của đề tài**

Quản lý khách sạn là một khối nghiệp vụ hết sức phức tạp, đòi hỏi một hệ thống quản lý chặt chẽ, thuận tiện và có hiệu quả cao. Đề tài vừa có giá trị trong thực tế vừa có giá trị trong việc học tập của những sinh viên như chúng em. Vì sau khi thực hiện đề tài, sinh viên vừa nắm được vững hơn kiến thức môn học vừa bồi dưỡng cho bản thân thêm kiến thức về nghiệp vụ quản lý trong các doanh nghiệp, công ty góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân.

Trong khuôn khổ đồ án tiểu luận ở môn học này, mục tiêu chính yếu là để rèn luyện cho em thực hiện hệ thống với một số nhiệm vụ cơ bản: thực hiện việc đặt phòng, làm thủ tục nhận phòng cũng như trả phòng cho khách một cách nhanh chóng,.. Cung cấp các dịch vụ khi khách có yêu cầu, đem lại sự thoải mái hài lòng cho khách hàng. Bên cạnh đó là sự hổ trợ cho việc quản lý các danh mục trong hệ thống và thống kê báo cáo.

1. **Phạm vi thực hiện của đề tài:**

Bài toán quản lý khách sạn này chủ yếu là áp dụng với khách sạn có quy mô quản lý tương đối nhỏ, do đặc thù của mỗi khách sạn nên công tác quản lý với mỗi khách sạn là khác nhau, đặc thù các thành phần mức độ phân hóa cao nên trong bài tiểu luận chỉ có thể mô tả một số chức năng nhỏ về các nghiệp vụ chính trong quá trình quản lý chứ không đi sâu vào chi tiết hay thực hiện nhiều nghiệp vụ phức tạp do vấn đề về thời gian cũng như kinh nghiệm vẫn còn ít.

Tuy nhiên, với những nghiệp vụ trong đề tài đã đủ để triển khai một dự án thực tế nhỏ dành cho các khách sạn, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

**CHƯƠNG I. KHẢO SÁT, MÔ TẢ BÀI TOÁN.**

* 1. **Mô tả yêu cầu, khảo sát bài toán.**

Yêu cầu từ khách hàng thiết kế phần mềm quản lý khách sạn thuộc một công ty du lịch.

Công ty tổ chức các tour du lịch do phòng quản lý tour du lịch (có phần mềm bên tour du lịch riêng). Phần mềm cung cấp các chức năng quản lý khách sạn của công ty, có liên kết với tour du lịch và có hoạt động lẻ khi không có tour.

Phần mềm cung cấp cho công ty bao gồm quyền quản trị (admin) quản lý toàn bộ hệ thống. Trong hệ thống sẽ có các chức năng cơ bản quản trị khách sạn, quản lý nhân viên và quản lý doanh thu.

Khách sạn gồm các loại phòng: Đơn, Đôi, Cao cấp đơn, Cao cấp đôi. Phòng cho thuê theo giờ, qua đêm (từ 22h đến 7h sáng) và theo ngày (12h trưa hôm trước đến 12h trưa hôm sau). Ngoài ra còn có các dịch vụ massage, tắm hơi,…. và các dịch vụ ăn uống.

Khách hàng khi đến thuê phòng (hoặc gọi điện đặt phòng) sẽ được lễ tân tư vấn phòng phù hợp, mức giá và đặt phòng.

Các khách hàng thuộc tour du lịch sẽ được đặt sẵn phòng theo tour đã đặt và không phải thanh toán tiền phòng cho khách sạn vì đã thanh toán toàn bộ theo tour du lịch của công ty. Các phòng này sẽ không tính vào doanh thu của khách sạn khi kế toán lập báo cáo.

Quyền quản trị (admin) sẽ quản lý toàn bộ và phân quyền cho các tài khoản nhân viên bên dưới. Quản lý các chức năng tạo lập của phần mềm.

Mỗi nhân viên làm việc tại khách sạn sẽ có một tài khoản được cấp quyền nhất định. Nhân viên làm việc đăng nhập vào phần mềm sẽ được tương tác với các chức năng tương ứng với vị trí làm việc.

Người quản lý sẽ có quyền quản lý nhân sự (thêm mới, xóa, sửa thông tin nhân viên). Có các quyền đầy đủ của phòng ban quản lý. Lập các báo cáo tình hình hoạt động của khách sạn.

Ở vị trí lễ tân, nhân viên phải nhập chính xác thông tin đặt phòng trước và thông tin khách hàng lên hệ thống (tên, CMND, số điện thoại…). Khi một phòng được đặt, nhân viên phải cập nhập tình trạng phòng đã đặt lên hệ thống. Kiểm tra trạng thái phòng không được đặt trùng với các phòng thuộc tour du lịch đặt trước.

Ngoài ra nhân viên phải ghi nhận các dịch vụ mà khách hàng sử dụng lên hệ thống để thu ngân có thể tổng hợp và thu phí khách hàng.

Đối với thu ngân, nhân viên thu ngân truy cập hệ thống, kết xuất tổng tiền mà khách phải thanh toán, thu đủ số tiền từ khách hang và cập nhập lên hệ thống khách hàng đã thanh toán. Ngoài ra nhân viên thu ngân sẽ quản lý

Nhân viên buồng phòng truy cập vào phần mềm để thay đổi trạng thái của phòng đã trả sang đang dọn dẹp và thay đổi lần nữa khi đã dọn phòng xong sang sẵn sàng đón khách.

Nhân viên đặt tour du lịch truy cập vào hệ thống đặt tour, bao gồm số lượng khách du lịch, số phòng cần đặt khách sạn và kiểm tra số lượng phòng có đáp ứng sau đó đặt trước phòng trên hệ thống.

Tiếp viên, dẫn đoàn tour du lịch được cấp tài khoản chỉ đọc thông tin của tour và các phòng đã được đặt để hướng dẫn khách du lịch.

* Quản lý phòng khách sạn:
* Các phòng của khách sạn được quản lý dựa vào phòng số, loại phòng, giá cơ bản.
* Khách sạn gồm có ba loại phòng 1, 2, 3, 4 tương ứng với giá khác nhau. Ngoài ra, mỗi phòng còn được trang bị các tiện nghi, nên tiện nghi cũng được quản lý theo mã tiện nghi, tên tiện nghi. Còn trang bị tiện nghi theo phòng được quản lý dựa vào phòng số và số lượng tiện nghi trong từng phòng.
* Tất cả các thông tin đăng ký thuê phòng đều được quản lý dựa trên số đăng ký, họ tên khách đăng ký, ngày đến, giờ đến, ngày đi, giờ đi, số lượng người lớn, số lượng trẻ em và số tiền đặt cọc.
* Quản lý khách hàng:
* Mỗi khách hàng của khách sạn đều được khách sạn quản lý những thông tin sau: Họ tên, giới tính, địa chỉ, điện thoại, E\_mail (nếu có), số CMND\_Passport (hoặc các văn bằng khác có hình), quốc tịch.
* Khách hàng thuộc tour du lịch sẽ được cập nhập thông tin từ người đăng ký tour du lịch cho khách sạn trước khi khách nhận phòng.
  1. **Thông tin nghiệp vụ cơ bản.**

Thiết kế, viết một phần mềm quản lý khách sạn thuộc công ty du lịch theo các yêu cầu từ khách hàng. Sản phẩm được viết bằng Winform kết hợp MS SQL sử dụng trên hệ điều hành windows.

Hệ thống có thể triển khai online để liên kết với phần mềm của tour du lịch và của kế toán.

Có bảo mật, phân quyền và hỗ trợ nâng cấp, mở rộng.

* 1. **Phân tích biểu đồ phân cấp chức năng.**
     1. ***Biểu đồ phân cấp chức năng tổng quát.***

Diagram

Description automatically generated

*Hình 3.1. Biểu đồ phân cấp chức năng tổng quát.*

* + 1. ***Biểu đồ phân cấp chức năng bậc nhân viên.***

Diagram

Description automatically generated

*Hình 3.2. Biểu đồ phân cấp chức năng Nhân Viên đặt tour*

Diagram

Description automatically generated

*Hình 3.3. Biểu đồ phân cấp chứ năng tiếp viên, dẫn đoàn.*

Diagram

Description automatically generated

*Hình 3.4. Biểu đồ phân cấp chức năng lễ tân.*

Diagram

Description automatically generated

*Hình 3.5. Biểu đồ phân cấp chức năng thu ngân.*

Diagram

Description automatically generated

*Hình 3.6. Biểu đồ phân cấp chức năng dọn phòng.*

Diagram

Description automatically generated

*Hình 3.7. Biểu đồ phân cấp chức năng kế toán.*

* + 1. ***Phân tích biểu đồ chức năng.***
* Quản lý công ty du lịch có chức năng cao nhất (Admin) có quyền điều hành hoạt động, phân quyền, chỉnh sửa các thông tin nằm trong phần mềm.
* Quản lý tour du lịch điều hành bộ phận quản lý tour du lịch của công ty, điều chỉnh các tour trên hệ thống, xét duyệt tua mới. Thêm, xóa nhân viên thuộc bộ phận du lịch.

+ Nhân viên đặt tour thực hiện tạo tour du lịch trên phần mềm. Xác nhận với khách sạn cung ứng phòng và nhập thông tin khách hang.

+ Tiếp viên, dẫn đoàn truy cập vào thông tin các tour trên phần mềm, thông tin khách hàng có trong tour, thông tin phòng khách sạn để hướng dẫn khách du lịch.

* Quản lý khách sạn điều hành bộ phận khách sạn. Trực tiếp quản lý trên phần mềm các chức năng phòng của khách sạn. Liên kết với bộ phận tour du lịch duyệt phòng đặt sẵn của tour. Thêm, xóa nhân viên bộ phận khách sạn.

+ Lễ tân trực tiếp thao tác với phòng và dịch vụ trên phần mềm. Bao gồm đặt phòng, thay đổi phòng, thêm thông tin khách lẻ đặt phòng.

+ Thu ngân thực hiện truy vấn thông tin thanh toán của phòng, các dịch vụ khách đã sử dụng. Xuất hóa đơn hệ thống, in hóa đơn giao khách hàng và thu tiền khách hàng. Chuyển trạng thái phòng trên hệ thống sang đã trả phòng để nhân viên buồng phòng dọn dẹp.

+ Nhân viên buồng phòng truy vấn các phòng ở trạng thái đã trả. Chuyển trạng thái phòng sang đang dọn dẹp và trạng thái sẵn sàng khi đã dọn xong để đón khách mới.

* Kế toán truy cập vào báo cáo hóa đơn, doanh thu, thông tin hóa đơn đã xuất. Liên kết với quản lý tour du lịch và quản lý khách sạn để báo cáo và tổng hợp thu chi.
  1. **Kế hoạch dự án.**

1. Giai đoạn 1: Khảo sát, phân tích yêu cầu.

* Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng.
* Phân tích khảo sát yêu cầu.
* Lên tài liệu đặc tả yêu cầu, sơ đồ BFD phân cấp.

1. Giai đoạn 2: Phân tích và thiết kế.

* Phân tích yêu cầu về mặt chức năng.
* Đặc tả yêu cầu phần mềm.
* Xây dựng sở đồ Use Case.
* Thiết kế giao diện phần mềm.
* Tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa giao diện từ khách hàng.

1. Giai đoạn 3: Lập trình phần mềm.

* Lập trình phần mềm, các chức năng của phần mềm.
* Kiểm thử, hiệu chỉnh,

1. Giai đoạn 4: Cung cấp, hoàn thiện triển khai.

-Triển khai phần mềm cho khách hàng.

- Điều chỉnh thay đổi, sửa lỗi ( nếu có).

**CHƯƠNG II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM.**

* 1. **Các tác nhân và use case cần thiết.**
     1. ***Các tác nhân.***
        1. *Khách hàng.*
* Khách hàng bao gồm khách lẻ nghỉ tại khách sạn và khách đăng ký tour du lịch.
* Mỗi khách hàng có mã khách hàng được nhập vào hệ thống và các thông tin riêng bao gồm: Họ và tên, giới tính, số điện thoại, email (nếu có), và số giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, Passport..).
* Khách hàng không thao tác với phần mềm quản lý khách sạn.
* Khả năng mở rộng sau này có thể sử dụng phần mềm liên kết data đến website của khách sạn để khách hàng chủ động tra cứu thông tin cá nhân trên website của công ty, thời gian đặt phòng, giá phòng, lịch sử đặt phòng…
  + - 1. *Nhân viên đặt tour.*
* Đăng ký tour mới lên quản lý tour.
* Thêm, xóa, sửa thông tin khách hàng thuộc tour mình tạo.
* Đăng ký phòng khách sạn cho các tour được duyệt.
* Đọc thông tin thanh toán của khách hàng tour, chuyển thông tin thanh toán của khách hàng qua kế toán.
  + - 1. *Nhân viên dẫn đoàn.*
* Đọc thông tin khách hàng thuộc tour mình dẫn đoàn.
* Đọc thông tin phòng khách sạn thuộc tour mình dẫn đoàn.
  + - 1. *Nhân viên lễ tân.*
* Thêm, xóa, sửa thông tin khách lẻ.
* Thêm, xóa, sửa thông tin đặt phòng, nhận phòng của khách lẻ.
* Chuyển trạng thái phòng sang khách đã lấy phòng.
* Xác nhận trạng thái phòng còn trống, phòng đã đặt.
* Thêm, xóa, sửa các dịch vụ khách sử dụng tại khách sạn.
  + - 1. *Nhân viên thu ngân.*
* Tra cứu các phòng sử dụng, tổng tiền phải thanh toán của khách.
* Xác nhận thanh toán của khách.
* Xuất hóa đơn hệ thống.
* In hóa đơn giao khách.
* Chuyển trạng thái phòng sang đã trả phòng.
  + - 1. *Nhân viên dọn phòng.*
* Tra cứu phòng đã trả, chuyển trạng thái dọn dẹp.
* Chuyển trạng thái phòng sẵn sàng khi dọn xong.
  + - 1. *Quản lý tour.*
* Tra cứu các tour do nhân viên tour đăng ký.
* Duyệt, thêm, xóa, sửa các tour.
* Cấp quyền, thêm, xóa nhân viên bộ phận tour.
* Quản lý doanh thu.
* Lập báo cáo.
  + - 1. *Quản lý khách sạn.*
* Quản lý hoạt động khách sạn.
* Duyệt các phòng do tour đăng ký.
* Cấp quyền, thêm, xóa nhân viên khách sạn.
* Quản lý doanh thu khách sạn.
* Lập báo cáo.
  + - 1. *Kế toán.*
* Tra cứu, tìm kiếm, thống kê doanh thu.
* Tra cứu, tìm kiếm, thống kê hóa đơn.
* Lập báo cáo ngày, tháng, quý, năm.
  + - 1. *Quản lý công ty.*
* Quản lý nhân sự.
* Quản lý, phân quyền quản lý tour, khách sạn.
* Xem báo cáo.
* Tra cứu doanh thu, hóa đơn.
* Tra cứu tất cả thông tin phần mềm.
  + 1. ***Đặc tả Use case.***
       1. *Use case quản lý server.*
* Người sử dụng: IT, quản lý các cấp.
* Mô tả: Thiết lập thông tin kết nối server, địa chỉ server, địa chỉ database.
* Thực hiện: Truy cập form đổi thông tin kết nối server. Nhập thông tin địa chỉ kêt nối server.
  + - 1. *Use case đăng nhập, đăng xuất.*
* Người sử dụng: Tất cả quản lý và nhân viên sử dụng phần mềm.
* Mô tả: Các bước đăng nhập, đăng xuất phần mềm.
* Thực hiện: Điền thông tin đăng nhập vào form đăng nhập. Đăng xuất sau khi hết ca làm việc.
  + - 1. *Use case tạo tour.*
* Người sử dụng: Nhân viên tour, quản lý tour.
* Mô tả: Tạo tour du lịch trên phần mềm.
* Thực hiện:

+ Truy cập thông tin tour, tạo tour mới.

+ Điền thông tin tour vào form bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, số lượng khách hàng, giá tour mỗi khách hàng, số phòng cần cung cấp (phòng đơn, phòng đôi, phòng cao cấp), nhân viên dẫn đoàn.

+ Điền thông tin khách hàng vào form khách hàng tham gia tour. Mỗi thông tin khách hàng bao gồm: Họ và tên, CMND, số điện thoại, email (nếu có), thông tin thanh toán, thông tin sử dụng phòng ( sử dụng phòng đơn hay đôi hay cao cấp).

* + - 1. *Use case tra cứu tour.*
* Người sử dụng: Nhân viên tour, quản lý tour, nhân viên dẫn đoàn (tiếp viên).
* Mô tả: Tra cứu thông tin các tour đã được duyệt.
* Thực hiện:

+ Truy cập danh sách các tour đã duyệt.

+ Dẫn đoàn sẽ truy cập được thông tin khách hàng trong tour đó nếu là người dẫn đoàn của tour đó.

* + - 1. *Use case đặt phòng.*
* Người sử dụng: Quản lý khách sạn, lễ tân.
* Mô tả: Đặt phòng, xác nhận lấy phòng của khách. Quản lý khách sạn đặt các phòng của tour du lịch do bên tour đăng ký.
* Thực hiện:

+ Truy cập danh sách các phòng.

+ Đặt các phòng trống, điền thông tin đầy đủ thời gian đặt, thời gian trả phòng, thông tin khách đặt ( hoặc mã tour nếu là phòng đặt cho tour).

* + - 1. *Use quản lý phòng.*
* Người sử dụng: Quản lý khách sạn, lễ tân, thu ngân, dọn phòng.
* Mô tả: Truy vấn thông tin các phòng: Còn trống, đã đặt trước, đang sử dụng, đã trả, đang dọn dẹp.
* Thực hiện:

+ Truy cập form thống kê phòng.

+ Thay đổi trạng thái từ còn trống sang đã đặt, đã đặt sang đang sử dụng ( Lễ tân, quản lý khách sạn).

+ Thay đổi trạng thái đang sử dụng sang đã trả (thu ngân).

+ Thay đổi trạng thái sang dọn dẹp và còn trống sau dọn dẹp ( dọn phòng)

* + - 1. *Use case duyệt tour, duyệt phòng tour.*
* Người sử dụng: Quản lý tour, quản lý khách sạn.
* Mô tả: Duyệt các tour do nhân viên tour đặt. Duyệt số lượng phòng của tour.
* Thực hiện:

+ Quản lý tour truy cập form danh sách các tour mới tạo. Chỉnh sửa, duyệt các tour. Chuyển đặt phòng qua quản lý khách sạn.

+ Quản lý khách sạn truy cập danh sách phòng đặt, duyệt đáp ứng và cung cấp danh sách các phòng.

* + - 1. *Use case thu ngân.*
* Người sử dụng: Thu ngân.
* Mô tả: Truy vấn thông tin thanh toán của khách, thu tiền, xác nhận thanh toán, xuất hóa đơn.
* Thực hiện:

+ Truy cập form thanh toán, chọn phòng cần thanh toán.

+ Kết xuất tổng thanh toán của khách, thu tiền.

+ Xuất hóa đơn hệ thống, in hóa đơn bán lẻ.

* + - 1. *Use case thống kê.*
* Người sử dụng: Quản lý tour, quản lý khách sạn, kế toán.
* Mô tả: Truy vấn thông tin doanh thu, hóa đơn, xuất báo cáo.
* Thực hiện:

+ Truy cập form thống kê.

+ Xuất báo cáo doanh thu, thống kê hóa đơn, doanh thu.

* 1. **Sơ đồ use case tổng quan.**

Diagram, schematic

Description automatically generated

**CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM.**

* 1. **Mô hình quan niệm dữ liệu CMD.**
     1. ***Mô hình quan niệm dữ liệu CMD.***

Diagram, engineering drawing, schematic

Description automatically generated

* + 1. ***Phân tích mô hình CDM.***
* Mỗi quản lý có thể quản lý nhiều vị trí, mỗi vị trí có một quản lý (1, n).
* Mỗi nhân viên thuộc 1 vị trí công việc, mỗi vị trí có nhiều nhân viên (1, n).
* Mỗi khách hàng đặt tuor sẽ có 1 mã đặt tour, 1 khách hàng có thể đặt nhiều tour hoặc 1 tour nhiều người => nhiều mã ( quan hệ 1, n).
* Mỗi mã đặt tour chỉ tham chiếu đến 1 mã tour, 1 tour có nhiều mã đặt tour của khách hàng. (1,n)
* Mỗi tuor có thể đặt nhiều phòng (nhiều mã đặt phòng), mỗi mã đặt phòng đáp ứng 1 tour (1,n).
* Một phòng có nhiều mã đặt phòng, mỗi mã đặt phòng tham chiếu đến một phòng. (1, n)
* Khách hàng lẻ có thể đặt nhiều phòng (nhiều mã đặt phòng), phòng có thể phục vụ nhiều khách (n,n).
* Một dịch vụ có nhiều mã sử dụng dịch vụ mỗi lần, mỗi mã sử dụng dịch vụ chỉ một dịch vụ (1, n)
* Một lần sử dụng dịch vụ ( 1 mã sử dụng dịch vụ) đáp ứng cho 1 phòng ( 1 đặt phòng của khách) và mỗi một lần đặt phòng của khách có thể sử dụng nhiều dịch vụ. (1, n).
* Mỗi khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ, có dịch vụ cung cấp cho nhiều khách hàng (n,n).
* Mỗi khách hàng có thể có nhiều hóa đơn, mỗi hóa đơn chỉ xuất cho 1 khách hàng. ( 1, n)
  1. **Mô hình vật lý PDM.**
     1. ***Mô hình vật lý PDM.***

Diagram, schematic

Description automatically generated

* + 1. ***Phân tích mô hình vật lý PDM.***
       1. *Bảng quản lý (quanly).*
* Bảng quản lý lưu thông tin người quản lý khách sạn, người quản lý tour.
* Mỗi quản lý có mã quản lý (**maquanly**) duy nhất ( khóa chính).
* Bảng quản lý gồm:

+ maquanly => varchar

+ tenquanly => nvarchar

+ gtinh => bit

* + - 1. *Bảng vị trí công việc (vitri).*
* Bảng vị trí công việc lưu vị trí làm việc của nhân viên ( lễ tân, thu ngân, nhân viên tour, tiếp viên, dọn phòng).
* Mỗi vị trí có mã vị trí (**mavitri**) duy nhất (khóa chính).
* Mã quản lý (**maquanly**) khóa ngoại tham chiếu đến bảng quản lý cột mã quản lý **quanly(maquanly)**.
* Bảng vị trí gồm:

+ mavitri => varchar

+ tenvitri => nvarchar

+ bophan => varchar

+ maquanly => varchar

* + - 1. *Bảng nhân viên (nhanvien).*
* Bảng nhân viên lưu thông tin nhân viên làm việc.
* Mỗi nhân viên có một mã nhân viên (**manv**) duy nhất (khóa chính).
* Mỗi nhân viên thuộc một vị trí có mã vị trí (**mavitri**) khóa ngoại tham chiếu đến bảng vị trí cột mã vị trí **vitri(mavitri)**.
* Mỗi nhân viên gồm các thông tin: tên nhân viên, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm việc, số cmnd / cccd, địa chỉ, số điện thoại.
* Bảng nhân viên gồm:

+ manv => varchar

+tennv => nvarchar

+ gtinh => bit

+ ngaysinh => datetime

+ ngayvao => datetime

+ cmnd => int

+ diachi => varchar

+ sdt => int

+ mavitri => varchar

* + - 1. *Bảng khách hàng (khachhang).*
* Bảng khách hàng lưu thông tin khách hàng.
* Mỗi khách hàng có một mã khách hàng (**makh**) duy nhất (khóa chính). Các thông tin khách hàng gồm: tên khách hàng, giới tính, số cmnd/ cccd, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có).
* Bảng khách hàng gồm:

+ makh => varchar

+ tenkh => nvarchar

+ gtinh => bit

+ cmnd => int

+ sdt => int

+ email => varchar

* + - 1. *Bảng tour du lịch (tour).*
* Bảng tour du lịch lưu thông tin tour.
* Tour du lịch được tạo có một mã tour (**matour**) duy nhất (khóa chính). Tour gồm các thông tin: tên tour, thời gian bắt đầu tour, thời gian kết thúc tour, số người, đơn giá tour mỗi người, người dẫn đoàn ( tiếp viên) và trạng thái tour.
* Người dẫn đoàn (**dandoan**) ( tiếp viên) khóa ngoại tham chiếu đến bảng nhân viên **nhanvien(manv)**.
* Trạng thái tour biểu thị tour tạo mới chưa được duyệt, tour đã được quản lý duyệt, tour đang diễn ra và tour đã kết thúc.
* Bảng tour gồm:

+ matour => varchar

+ tentour => nvarchar

+ tgbatdau => datetime

+ tgketthuc => datetime

+ songuoi => int

+ giatour => int

+ dandoan => varchar

+ trangthai => varchar

* + - 1. *Bảng đặt tour của khách hàng (dattour).*
* Bảng đặt tour lưu thông tin đăng ký tour du lịch của khách hàng.
* Mỗi khách hàng đặt tour sẽ có mã đặt tour (**madattour**) duy nhất ( khóa chính). Đặt tour bao gồm các thông tin mã tour, mã khách hàng và thời gian khách hàng đặt.
* Mã tour (**matour**) khóa ngoại tham chiếu đến bảng tour cột mã tour **tour(matour)**.
* Mã khách hàng (**makh**) được lấy từ bảng khách hàng **khachhang(makh)**.
* Bảng đặt tour gồm:

+ madattour => varchar

+ matour => varchar

+ makh => varchar

+ ngaydat => datetime

* + - 1. *Bảng phòng khách sạn (phong).*
* ­Bảng phòng khách sạn lưu thông tin loại phòng, giá phòng, mã phân biệt phòng.
* Mỗi phòng có một mã phòng (**maphong**) riêng biệt ( khóa chính). Tên phòng, loại phòng đơn hay đôi, phòng thường hay cao cấp và giá của phòng.
* Bảng phòng gồm:

+ maphong => varchar

+ tenphong => nvarchar

+ loaiphong => varchar

+ giaphong => int

* + - 1. *Bảng đặt phòng (datphong).*
* Bảng đặt phòng lưu thông tin khách hàng đặt phòng.
* Mỗi lần khách đặt phòng sẽ có một mã đặt phòng (**madatphong**) riêng (khóa chính).
* Mã khách hàng (**makh**) tham chiếu khóa ngoại đến bảng khách hàng cột mã khách hàng **khachhang(makh)**.
* Thời gian nhận phòng, thời gian trả dự kiến và thời gian trả phòng thể hiện thời gian khách đến nhận, thời gian dự kiến trả là thời gian thuê trên biểu phí thuê ( giờ, ngày, qua đêm). Thời gian trả phòng là thời gian thực tế khách trả phòng. (Mặc định nếu thời gian trả phòng rỗng tức khách chưa trả phòng).
* Tiền cọc là tiền khách hàng cọc khi đặt phòng.
* Mã tour thể hiện phòng đặt cho tour. Mã tour rỗng (null) nếu phòng là khách lẻ đặt ( không thuộc tour). Mã tour tham chiếu đến
* Cột lễ tân là mã nhân viên tiếp nhận đặt phòng.
* Cột thu ngân là mã nhân viên thu tiền và xuất hóa đơn khách hàng,
* Lễ tân và thu ngân tham chiếu khóa ngoại đến bảng nhân viên cột mã nhân viên.
* Bảng đặt phòng:

+ madatphong => varchar

+ maphong => varchar

+ makh => varchar

+ tgnhanphong => datetime

+ tgtradukien => datetime

+ tgtraphong => datetime

+ tiencoc => int

+ matour => varchar

+ letan => varchar

+ thungan => varchar

* + - 1. *Bảng dịch vụ (dichvu).*
* Bảng dịch vụ lưu các loại dịch vụ khách sạn cung cấp.
* Mỗi dịch vụ có mã dịch vụ phân biệt làm khóa chính (**madv**). Tên dịch vụ và giá dịch vụ.
* Bảng dịch vụ:

+ madv => varchar

+ tendv => nvarchar

+ gia => int

* + - 1. *Bảng sử dụng dịch vụ của khách hàng (sddv).*
* Bảng sử dụng dịch vụ lưu thông tin sử dụng dịch vụ của khách hàng tương ứng với mã đặt phòng.
* Mỗi lần khách sử dụng dịch vụ sẽ có mã sử dụng dịch vụ (**masd**) riêng biệt ( khóa chính). Mã này tăng dần một đơn vị mỗi lần thêm mới.
* Mã dịch vụ được lấy từ bảng dịch vụ.
* Mã đặt phòng tham chiếu đến bảng đặt phòng.
* Bảng sử dụng dịch vụ:

+ masd => int identity(1,1)

+ madv => varchar

+ soluong => int

+ madatphong => varchar

+ thoigian => datetime

* + - 1. *Bảng hóa đơn (hoadon).*
* Bảng hóa đơn lưu thông tin hóa đơn sau khi khách hàng thanh toán.
* Mỗi hóa đơn có một mã hóa đơn (**mahd**) riêng (khóa chính). Thời gian lập hóa đơn, mã khách hàng (**makh**) được lấy từ bảng khách hàng. Tổng tiền thanh toán, loại thanh toán (thanh toán cho tour hay thanh toán khách lẻ, thanh toán riêng dịch vụ), mã tour (**matour**) được lấy từ bảng tour nếu thanh toán cho tour. Mặc định mã tour rỗng tức không thanh toán cho tour.
* Bảng hóa đơn:

+ mahd => varchar

+ thoigian => datetime

+ makh => varchar

+ tong => int

+ loaitt => varchar

+ matour => varchar

**CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ PHẦN MỀM.**

***Thiết kế một số cửa sổ giao diện phần mềm (một số màn hình)***

* 1. **Giao diện menu chính.**

Graphical user interface, website

Description automatically generated

*Hình 11. Cửa sổ menu chính.*

* **Mã giả:**
* Button **Phòng \_Click** => show form menu phòng. This close.
* Button **Đặt Phòng trước \_Click** => show dialog form đặt phòng.
* Button **Lấy Phòng đặt \_Click**=> show form phòng đặt. This close.
* Button **Đặt phòng tour \_ Click** => Show dialog form đặt phòng tour.
* Button **Quản lý dịch vụ \_ Click** => Show form quản lý dịch vụ. This close.
* Button **Tạo tour \_ Click** => Show dialog form tạo tour.
* Button **Danh sách tour \_ Click** => Show form tour. This close.
* Button **Khách hàng tour \_ Click** => Show form khách hàng tour. This close.
* Button **Hóa đơn \_ Click** => Show form Hóa đơn. This close.
* Button **Doanh thu \_ Click** => Show form doanh thu. This close.
* Button **Tổng hợp \_ Click** => Show form tổng hợp. This close.
* Button **Quản lý khách sạn \_ Click** => Show form khách sạn. This close.
* Button **Quản lý tour \_ Click** => Show form quản lý tour. This close.
* Button **Quản lý nhân viên \_ Click** => Show form nhân viên. This close.
* Button **Setting \_ Click** => Show form kết nối server. This close.
* Button **Exit\_Click** => Thoát.
  1. **Giao diện menu quản lý phòng.**

Graphical user interface, website

Description automatically generated

*Hình 12. Cửa sổ quản lý phòng đơn.*

*Graphical user interface, website

Description automatically generated*

*Hình 13. Cửa sổ quản lý phòng đôi.*

*Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, khác nhau, vài

Mô tả được tạo tự động*

*Hình 14. Cửa sổ quản lý phòng deluxe.*

* **Mã giả:**

-Button **Home \_ Click** => Show form Menu chính, this close.

- Button **List \_ Click** => Show dialog form lấy phòng đặt.

- Button **Account\_Click** => Show dialog form đặt phòng trước.

- Button **Lock\_Click** => Khóa phần mềm bằng password.

- Tab **Đơn \_Click** => Chuyển qua tab quản lý phòng đơn.

- Tab **Đôi \_Click** => Chuyển qua tab quản lý phòng đôi.

- Tab **Deluxe\_Click** => Chuyển qua tab quản lý phòng deluxe.

- Phòng **\*\*\* \_Click** => Show Dialog form lấy phòng.

* 1. **Giao diện tạo tour.**

Graphical user interface

Description automatically generated

*Hình 15. Cửa sổ tạo tour.*

* **Mã giả:**
* Tên tour, mã tour, số người, giá => Textbox.
* Thời gian => Datetimepicker.
* Onload form => Lấy từ database where mavitri = ‘tvtour’ (Lấy danh sách tiếp viên) set data combobox tiếp viên.
* Button **Hủy\_Click** => This.Close
* Button **Tạo tour \_ Click** => Lấy Text Tên, mã, thời gian, số người, giá, tiếp viên. Insert database.
  1. **Giao diện danh sách tour.**

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

*Hình 16. Cửa sổ danh sách tour.*

* **Mã giả:**
* Button **Home\_Click** => This close, show menu chính.
* TÌm kiếm => Textbox.
* Onload form => Lấy danh sách tour từ database. Add datagridview.
* Button **Tìm kiếm\_Click** => Lấy danh sách tour từ database where mã tour or tên tour LIKE textbox.Text.
  1. **Giao diện đặt phòng trước.**

Graphical user interface, website

Description automatically generated

*Hình 17. Cửa sổ đặt phòng trước.*

* **Mã giả:**
* Button **Hủy\_Click** => This. Close.
* CMND, tên kh, sđt, email, mã kh => Textbox.
* Onchange cmnd => Select makh from khachhang where cmnd = textboxmcnd.text. If có makh, textboxmakh.text = makh.
* Button **Đặt phòng\_Click** => Lấy textbox cmnd, tên kh, sđt, email, mã kh, thời gian vào, thời gian ra, loại phòng đặt, tiền cọc INSERT datphong.

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN

Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu đề tài ***“Quản lý khách sạn thuộc công ty du lịch”*** nhưng không thể không tránh khỏi những thiếu sót. Mong quý Thầy, Cô và các bạn đóng góp ý kiến để em rút ra được nhiều kinh để nghiên cứu và phát triển phần mềm tốt hơn.

Quá trình khảo sát, phân tích - thiết kế và cài đặt bài toán quản lý khách sạn cơ bản đã hoàn thành những công việc sau:

* Bảng biểu danh sách phòng khách sạn.
* Chức năng hiện trạng thái phòng (màu xanh là còn trống, màu đỏ là đang sử dụng)
* Chức năng đặt phòng khách sạn.
* Chức năng lấy phòng đã đặt.
* Chức năng trả phòng.
* Chức năng tính tiền phòng.
* Chức năng xuất hóa đơn.
* Chức năng tạo tour du lịch
* Tra cứu tour du lịch.
* Chức năng tạo vị trí nhân viên.
* Thêm quản lý.
* Thêm vị trí làm việc.
* Thêm, xóa nhân viên.
* Xem lại danh sách hóa đơn.
* Tạo báo cáo tổng doanh thu.

Bài toán được thiết kế và cài đặt bằng Winform cho phép chạy trên môi trường Windows. Hệ cơ sở dữ liệu SQL Server (Microsoft SQL).

Bài toán quản lý khách sạn này chủ yếu là áp dụng với khách sạn có quy mô quản lý tương đối nhỏ, do đặc thù của mỗi khách sạn nên công tác quản lý với mỗi khách sạn là khác nhau, đặc thù các thành phần mức độ phân hóa cao nên trong bài tiểu luận chỉ có thể mô tả một số chức năng nhỏ trong quá trình quản lý.

Do thời gian hạn chế và trình độ hiểu biết của bản thân chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế và cài đặt bài toán quản lý khách sạn chưa hoàn thiện như một phần mềm quản lý. Tiểu luận chỉ mang tính chất học hỏi, trao đổi và bắt đầu làm quen với thực tế.

Các chức năng còn chưa hoàn thiện:

* Cơ cấu sử dụng dịch vụ phòng.
* Tính năng thành viên.
* Tính năng quản lý nâng cao.
* …

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã dành thời gian đọc và đánh giá bài tiểu luận của em!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Trần Thanh Nhã, *Slide bài giảng học phần Nhập môn Công nghệ phần mềm*, trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Trần Đình Quế, *Giáo trình Công nghệ phần mềm*, [*www.zun.vn/tai-lieu/giao-trinh-cong-nghe-phan-mem-42165/*](http://www.zun.vn/tai-lieu/giao-trinh-cong-nghe-phan-mem-42165/) .

[3] Hoteljob, Mô hình tổ chức nhân sự trong khách sạn, <https://www.hoteljob.vn/tin-tuc/mo-hinh-to-chuc-nhan-su-trong-khach-san-5-sao>

**Link Github:** [**https://github.com/phungtm242/QuanLyKhachSan**](https://github.com/phungtm242/QuanLyKhachSan)