TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Logo, company name

Description automatically generated

**VÕ TẤN PHÁT – 518H0239**

**NGUYỄN VIẾT MINH NHẬT – 518H0542**

**XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG JAVA SPRING THEO KIẾN TRÚC MICRO-SERVICES**

**DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2**

**NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023**

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Logo, company name

Description automatically generated

**VÕ TẤN PHÁT – 518H0239**

**NGUYỄN VIẾT MINH NHẬT – 518H0542**

**XÂY DỰNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SỬ DỤNG JAVA SPRING THEO KIẾN TRÚC MICRO-SERVICES**

**DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2**

**NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023**

**LỜI CẢM ƠN**

Chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Võ Văn Thành đã hướng dẫn nhóm trong quá trình tìm hiểu về kiến trúc mircoservices bằng Java Spring Boot. Thầy đã giúp chúng em hiểu được nhiều kiến thức quan trọng về kiến mircoservices. Bên cạnh đó, thầy cũng đã giúp đỡ nhóm, theo sát tiến độ trong suốt quá trình hoàn thành dự án này. Chúng em rất cảm ơn Thầy đã dành thời gian để hướng dẫn và giúp đỡ nhóm trong quá trình học tập. Chúng em tin tưởng rằng kiến thức đã học được sẽ giúp bọn em trong sự nghiệp sau này. Xin cảm ơn Thầy một lần nữa và nhóm mong muốn sẽ có cơ hội học tập với Thầy trong tương lai.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023*

*Tác giả*

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

*Võ Tấn Phát*

*Nguyễn Viết Minh Nhật*

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

Tên giảng viên hướng dẫn: Th.s. Võ Văn Thành

Ý kiến nhận xét:

Điểm tổng theo phiếu đánh giá rubrik:

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2023*

*Giảng viên hướng dẫn*

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

*Thành*

*Võ Văn Thành*

**ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH**

**TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

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

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

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

*TP. Hồ Chí Minh, 08 ngày 02 tháng năm 2023*

*Tác giả*

*(ký tên và ghi rõ họ tên)*

*Võ Tấn Phát*

*Nguyễn Viết Minh Nhật*

**TÓM TẮT**

Nhóm em tìm hiểu về kiến trúc Mircoservices và xây dựng website thương mại điện tử bằng Java Spring Boot. Nhóm em sẽ chia ra back end chia thành các service gồm UserService, ProductService, OrderService, PaymentService, ImageService và HistoryService. Phần front-end cũng sẽ chia ra làm 2 dự án riêng biệt là website bán hàng và website quản lý.

Trước tiên chúng em tìm hiểm về kiến trúc Mircoservices và Domain Driven Design. Sau khi tìm hiểu các chủ đề trên thì tụi em lại tiếp tục tìm hiểu về Java Spring Boot và implement thử 1 service bằng công nghệ này. Sau khi thành công thì tiếp tục với các services tiếp theo. Sau khi hoàn thành các services và hoàn thành back-end thì bọn em tiếp tục làm front-end cho dự án.

Sau khi hoàn thành dự án bọn em đã có được 1 trang website thương mại điện tử với đủ các chức năng cơ bản. Nhóm bọn em cũng hiểu được kiến trúc microservices, DDD và cũng cải thiện được khả năng code bằng công nghệ Java Spring Boot

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU 3](#_Toc126661244)

[**1.1 Giới thiệu đề tài** 3](#_Toc126661245)

[**1.2 Mục tiêu và ý nghĩa đề bài** 3](#_Toc126661246)

[**1.3 Mô tả tổng quát** 3](#_Toc126661247)

[CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH 4](#_Toc126661248)

[**2.1 Use case** 4](#_Toc126661249)

[**2.2 Đặc tả hệ thống** 6](#_Toc126661250)

[CHƯƠNG III – SƠ ĐỒ CẤU TRÚC 7](#_Toc126661251)

[3.1 Sơ đồ hệ thống 7](#_Toc126661252)

[3.2 Cơ sở dữ liệu trong các Services 8](#_Toc126661253)

[3.2.1 Product Service 8](#_Toc126661254)

[3.2.2.User Service 9](#_Toc126661255)

[3.2.3 Payment Service 9](#_Toc126661256)

[3.2.4 Order Service 10](#_Toc126661257)

[3.2.5 HistoryService 10](#_Toc126661258)

[3.2.6 Image Service 10](#_Toc126661259)

[3.3 Flowchart của hệ thống 11](#_Toc126661260)

[CHƯƠNG IV – CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12](#_Toc126661261)

[**4.1 Kiến trúc Mircoservice** 12](#_Toc126661262)

[**4.1.1 Khái niệm** 12](#_Toc126661263)

[**4.1.2 Những đặc điểm của mircoservice** 13](#_Toc126661264)

[4.1.3 Ưu, nhược điểm của microservice 14](#_Toc126661265)

[4.2. Kiến trúc Domain Driven Design (DDD) 15](#_Toc126661266)

[4.2.1 Khái niệm DDD 15](#_Toc126661267)

[4.2.2 Các layer có trong DDD 15](#_Toc126661268)

[CHƯƠNG V – HIỆN THỰC HỆ THỐNG 17](#_Toc126661269)

[5.1 Hiện thực back-end theo kiến trúc microservices bằng Java Spring Boot: 17](#_Toc126661270)

[5.1.1 Giới thiệu chung: 17](#_Toc126661271)

[5.1.2 User Service 17](#_Toc126661272)

[5.1.3 Product Service 29](#_Toc126661273)

[5.1.4 Order Service 35](#_Toc126661274)

[5.1.5 Payment Service 42](#_Toc126661275)

[5.1.6 History Service 44](#_Toc126661276)

[5.1.7 Image Service 46](#_Toc126661277)

[5.1.8 API Gateway 48](#_Toc126661278)

[5.1.9 Eureka Server 48](#_Toc126661279)

[5.2 Hiện thực website bán hàng 48](#_Toc126661280)

[5.3 Hiện thực website quản lý 53](#_Toc126661281)

[CHƯƠNG VI – KẾT LUẬN 61](#_Toc126661282)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 62](#_Toc126661283)

# **CHƯƠNG I – GIỚI THIỆU**

## **1.1 Giới thiệu đề tài**

Với đề tài được giao, chúng em sẽ tìm hiểu về kiến trúc Mircoservice đang được nhiều dự án hiện nay áp dụng. Sau đó nhóm em sẽ hiện thực lại kiến trúc này bằng Java Spring Boot ở backend và dùng framework ReactJS, Angular để xây dựng lên một website thương mại điện tử

## **1.2 Mục tiêu và ý nghĩa đề bài**

Kiến trúc microservice là kiến trúc đang thịnh hành gần đây và đang được rất nhiều doanh nghiệp và dự án sử dụng. Mircoservice giúp các hệ thống website có thể dễ dàng được mở rộng và maintance nên đây là một kiến trúc rất được ưu chuộng. Nhóm em sẽ dùng kiến trúc này để tạo ra website thương mại điện tử, một loại website cũng đang rất phát triển và nó có thể thể hiện được các ưu điểm của kiến trúc microservice.

Website thương mại điện tử sẽ bao gồm các chức năng chính sau:

* Quản lý sản phẩm.
* Quản lý thông tin khách hàng
* Quản lý giỏ hàng
* Quản lý danh sách đơn hàng
* Quản lý thanh toán đơn hàng

## **1.3 Mô tả tổng quát**

Website thương mại điện tử được xây dựng theo kiến trúc microservice có thể dễ dàng mở rộng sau này và khi có một chức năng bị lỗi vẫn sẽ không ảnh hưởng đến các chức năng khác.

# **CHƯƠNG II – PHÂN TÍCH**

## **2.1 Use case**



Hình 2.1.1. Use case diagram

Website thương mại điện tử sẽ có các chức năng chính sau có các use case sau:

Bảng 2.1.1. Chi tiết use cases

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Use case** | **Mô tả** |
| 1 | Login | Cho phép users login để lấy thông tin người dùng |
| 2 | User profile management | Quản lý các thông tin cơ bản của user cũng như các tài khoản, phương thức thanh toán. |
| 3 | View products | Hiện thị danh sách sản phẩm của hệ thống đang có |
| 4 | Search products | Hiện thị danh sách sản phẩm theo các điều kiện của users. |
| 5 | Product detail | Chức năng hiện thị chi tiết về sản phẩm như giá tiền, màu sắc, số lượng, mô tả… |
| 6 | Add product to cart | Chức năng cho phép user lưu trữ các sản phẩm có dự định mua vào giỏ hàng |
| 7 | Edit cart | User có thể thay đổi cart trong quá trình sử dụng website. Các thao tác có thể là thêm, sửa, xoá sản phẩm trong giỏ hang. |
| 8 | Create orders | User sẽ tạo ra các order dựa trên số sản phẩm có trong cart. |
| 9 | View order detail | Chức năng cho phép user theo dõi chi tiết đơn hang như là trạng thái đơn hang, số tiền cần thanh toán, thời gian dự kiến giao hang, số lượng sản phẩm có trong đơn hàng … |
| 10 | Create payment | Chức năng cho phép người dùng thanh toán đơn hàng đã tạo và đơn hàng sẽ được đưa lên hệ thống cửa hàng để bắt đầu giao sau khi thực hiện payment |
| 11 | Login as admin | Chức năng cho admin đăng nhập và wesite sẽ điều hướng admin đến website quản lý. |
| 12 | Products management | Chức năng cho admin thêm, sửa, xoá số lượng, thông tin của sản phẩm |
| 13 | Order management | Chức năng cho admin thêm, sửa, xoá thông tin trên đơn hàng cũng như theo dõi quá trình của đơn hàng |
| 14 | User management | Chức năng cho phép admin quản lý thông tin người dùng |

## **2.2 Đặc tả hệ thống**

* Tiếp nhận các đơn hàng và lưu lại các đơn hàng đó
* Quản lý thông tin cơ bản và thông tin thẻ, tài khoản ngân hàng của người dùng.
* Thông kê doanh thu từ các đơn hàng.
* Theo dõi tình trạng, số lượng của các sản phẩm còn trong kho.

CHƯƠNG III – SƠ ĐỒ CẤU TRÚC

3.1 Sơ đồ hệ thống

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.1.1

Website thương mại điện tử được xây theo kiến trúc mircoservices sẽ được chia ra nhiều service độc lập nhau, mỗi service cũng sẽ có một database riêng. Website thương mại điện tử của nhóm em sẽ chia hệ thống thành sáu services là:

* Product Service: Quản lý sản phẩm, số lượng sản phẩm trong kho.
* Order Service: Quản lý đơn hàng, trạng thái đơn hàng.
* Image Service: Quản lý hình ảnh, được dung chủ yếu với sản phẩm.
* User Service: Quản lý thông tin khách hàng số lượng đơn hàng đã tạo.
* Payment Service: Quản lý thông tin thanh toán của đơn hàng.
* History Service: Quản lý thông tin lịch sử sản phẩm, đánh giá của khách hàng.

Về phần hệ thống, nhóm em sẽ sử dụng Java Spring Boot để hiện thức các Service và database sẽ dùng PostgreSQL. Riêng Image Service sẽ được dùng MongoSQL. Các Services sẽ liên lạc nhau qua thông qua RestAPIs để nhận thông tin từ Service khác và trả về kết quả. Trong mỗi Service sẽ được xây dựng theo kiến trúc Domain Driven Design(DDD)

Còn về phía Client, Client sẽ liên lạc với hệ thống mircoservices thông qua API gateway, đây là một cổng trung gian để đi vào hệ thống, API Gateway sẽ nhận requests từ Client để chỉnh sửa, xác thực và điều hướng chúng đến các APIs cụ thể vào các Services ở phía sau hệ thống. Về phía client sẽ được xây dựng bằng ReactJS, một library mạnh mẽ đang được đánh giá cao và được rất nhiều dự án đang dùng hiện tại, dành cho trang website bán hàng. Và Angular, một framework được xây dụng bởi Google, dành cho trang quản lý bán hàng. Việc chia hệ thống bán hàng ra thành 2 website khác nhau cũng như là một kiến trúc mircoservices cho front-end.

3.2 Cơ sở dữ liệu trong các Services

3.2.1 Product Service



3.2.1 Sơ đồ cơ sở dữ liệu của Product Service

3.2.2.User Service



3.2.2 Sơ đồ cơ sở dữ liệu của User Service

3.2.3 Payment Service



3.2.3 Sơ đồ cơ sở dữ liệu của Payment Service

3.2.4 Order Service



Hình 3.2.4 Sơ đồ cơ sở dữ liệu của Order Service

3.2.5 HistoryService



Hình 3.1.5 Sơ đồ dữ liệu của History Service

3.2.6 Image Service



Hình 3.2.6 Cơ sở dữ liệu của Image Service

3.3 Flowchart của hệ thống



Hình 3.3.1 Flowchart của hệ thống

# **CHƯƠNG IV – CƠ SỞ LÝ THUYẾT**

## **4.1 Kiến trúc Mircoservice**

### **4.1.1 Khái niệm**


Microservices là một architectural pattern để xây dựng các hệ thống phần mềm bao gồm các services nhỏ, có thể triển khai độc lập. Mỗi service chịu trách nhiệm về một business cụ thể, chẳng hạn như quản lý người dùng, xử lý thanh toán hoặc lưu trữ hình ảnh.

Nhiều trang web và ứng dụng đã áp dụng kiến trúc mircoservices để cải thiện khả năng mở rộng và độ tin cậy. Một số ví dụ bao gồm:

* Netflix: Là một trong những công ty lớn nhất và nổi tiếng sử dụng mircoservices, Netflix sử dụng mircoservices để cung cấp service phát trực tuyến của mình cho hơn 200 triệu người dùng trên toàn cầu.
* Amazon: Amazon sử dụng các service siêu nhỏ để hỗ trợ các service bán lẻ và thương mại điện tử khác nhau của mình, bao gồm Amazon Prime, Amazon Fresh và Amazon Web Services.
* Uber: Uber sử dụng các mircoservices để cung cấp năng lượng cho ứng dụng gọi xe của mình, cho phép các phần khác nhau của ứng dụng, chẳng hạn như bản đồ, cơ sở dữ liệu tài xế và xử lý thanh toán, chạy dưới dạng các service riêng biệt.
* Airbnb: Airbnb sử dụng microservice để quản lý các phần khác nhau trên nền tảng của mình, bao gồm danh sách tài sản, hồ sơ người dùng và quản lý đặt phòng.
* SoundCloud: SoundCloud, nền tảng phân phối âm thanh trực tuyến, sử dụng các mircoservices để quản lý hệ thống tải lên, lưu trữ và phân phối âm thanh lớn và phức tạp của nó.

Đây chỉ là một vài ví dụ và nhiều trang web và ứng dụng khác cũng đang sử dụng microservice để cải thiện hệ thống của họ.

Mục tiêu của microservices là cải thiện khả năng mở rộng, độ tin cậy và tốc độ phát triển cho các hệ thống phần mềm phức tạp. Bằng cách chia nhỏ hệ thống thành các service nhỏ hơn, độc lập, các nhóm có thể cung cấp các tính năng mới nhanh hơn, mở rộng quy mô service khi cần, đồng thời cải thiện hiệu suất tổng thể và tính ổn định của hệ thống.



Hình 4.1.1.1. Hình minh hoạ kiến trúc mircoservice [[1]](#footnote-1)

### **4.1.2 Những đặc điểm của mircoservice**

* Modularity: Mỗi service đều nhỏ và có một nhiệm vụ duy nhất, được xác định rõ ràng, giúp dễ hiểu, phát triển và bảo trì hơn.
* Independence: Các service có thể được triển khai, cập nhật và tạo phiên bản một cách độc lập, cho phép chu kỳ phát triển nhanh hơn và giảm thời gian ngừng hoạt động.
* Loose Coupling: Các service giao tiếp với nhau thông qua các cơ chế gọn nhẹ, thường sử dụng API, cho phép chúng phát triển và mở rộng quy mô một cách độc lập.
* Polyglot: Các service có thể được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu và công cụ khác nhau, cho phép các nhóm chọn công nghệ tốt nhất cho nhu cầu của họ.
* Phi tập trung: Trách nhiệm ra quyết định và quản lý được phân cấp, cho phép các nhóm đưa ra quyết định và hành động nhanh chóng.

4.1.3 Ưu, nhược điểm của microservice

#### **4.1.3.1 Ưu điểm**

* Khả năng mở rộng: Các service có thể được mở rộng độc lập dựa trên các yêu cầu cụ thể.
* Khả năng phục hồi: Nếu một service bị lỗi, các service khác sẽ tiếp tục hoạt động.
* Agility: Các service có thể được cập nhật, triển khai và tạo phiên bản độc lập.
* Không cần đồng nhất về công nghệ: Các service khác nhau có thể được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu và công cụ khác nhau.
* Phân tách: Mỗi service có một trách nhiệm cụ thể, được xác định rõ ràng, giúp ứng dụng dễ hiểu, phát triển và bảo trì hơn.

#### **4.1.3.2 Nhược điểm**

* Độ phức tạp: Microservices có thể gây ra sự phức tạp về mặt triển khai, thử nghiệm và quản lý.
* Giao tiếp giữa các service: Các service phải giao tiếp với nhau và có thể có những thách thức trong việc đảm bảo giao tiếp liền mạch giữa các services, đặc biệt là về hiệu suất, độ tin cậy và bảo mật.
* Tìm kiếm: Việc tìm kiếm service phù hợp để giao tiếp có thể là một thách thức, đặc biệt là trong một hệ thống lớn và phức tạp.
* Quản lý dữ liệu phân tán: Quản lý tính nhất quán của dữ liệu trên nhiều service có thể khó khăn, đặc biệt là trong các trường hợp cập nhật dữ liệu xảy ra trong nhiều service.
* Debug và giám sát: Gỡ lỗi và giám sát ứng dụng dựa trên mircoservice có thể phức tạp hơn so với trong kiến trúc nguyên khối, vì có nhiều bộ phận chuyển động hơn để giám sát và gỡ lỗi.
* Đầu tư ban đầu: Việc thiết lập kiến trúc microservices có thể yêu cầu đầu tư ban đầu đáng kể, bao gồm thời gian và tài nguyên để tái cấu trúc và triển khai ứng dụng.

4.2. Kiến trúc Domain Driven Design (DDD)

4.2.1 Khái niệm DDD

Domain Driven Design (DDD) là một phương pháp phát triển phần mềm tập trung vào việc lập mô hình và hiểu các vấn đề và khái niệm kinh doanh cốt lõi, sau đó xác định kiến trúc và thiết kế của hệ thống dựa trên các mô hình đó.

DDD nhằm mục đích cải thiện giao tiếp giữa các bên liên quan về kỹ thuật và kinh doanh, dẫn đến sự thể hiện chính xác và phù hợp hơn về lĩnh vực kinh doanh trong hệ thống phần mềm. Nó cũng thúc đẩy việc sử dụng các mẫu và thực tiễn hỗ trợ thiết kế các hệ thống có thể bảo trì, có thể mở rộng và có thể kiểm tra.

DDD thường được sử dụng cùng với các mircoservices để tạo ra các hệ thống linh hoạt, có thể mở rộng và có khả năng phát triển theo nhu cầu kinh doanh thay đổi. Các mircoservices có thể được liên kết với các bối cảnh có giới hạn trong miền, giúp dễ dàng quản lý các phần phụ thuộc giữa các services và cải thiện thiết kế hệ thống tổng thể.

4.2.2 Các layer có trong DDD

Domain-Driven Design (DDD) định nghĩa một kiến trúc phân lớp bao gồm các lớp sau:

* Domain Layer: Đây là cốt lõi của hệ thống và đại diện cho các khái niệm, entities và rules. Domain Layer chịu trách nhiệm xác định hành vi và logic nghiệp vụ.
* Application Layer: Layer này đóng vai trò là giao diện giữa domain layer và infrastructure layer. Nó thực hiện các trường hợp sử dụng dành riêng cho ứng dụng và giao tiếp với domain layer để thực hiện hành vi mong muốn.
* Infrastructure layer: Lớp này cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật cơ bản cho hệ thống, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu, hệ thống nhắn tin và máy chủ web. Infrastructure layer giao tiếp với application layer để thực hiện các hoạt động kỹ thuật cần thiết.
* Presentation layer: Tầng này chịu trách nhiệm trình bày thông tin cho người dùng và nhận thông tin đầu vào từ người dùng. Nó giao tiếp với application layer để lấy thông tin cần thiết và trình bày cho người dùng.

Các layer này được kết hợp lỏng lẻo và có thể được phát triển và triển khai độc lập, cho phép hệ thống có tính linh hoạt và khả năng mở rộng cao hơn. Domain layer là cốt lõi của hệ thống và các layer khác được thiết kế để hỗ trợ nó. Kiến trúc phân layer này giúp đảm bảo rằng hệ thống có thể bảo trì, có thể mở rộng và có thể kiểm tra cũng như logic nghiệp vụ được gói gọn tốt.

**CHƯƠNG V – HIỆN THỰC HỆ THỐNG**

5.1 Hiện thực back-end theo kiến trúc microservices bằng Java Spring Boot:

5.1.1 Giới thiệu chung:

Như đã tóm tắt sơ qua ở phần Sơ đồ cấu trúc, kiến trúc của bọn em được chia thành 5 services gồm: Product Service, User Service, Order Service, Payment Service, History Service và Image Service. Nhóm em dùng API Gateway để điều hướng các request từ client với các services. Ngoài ra nhóm em dùng Eureka để thống nhất các services với nhau.

**Text

Description automatically generated**

Hình 5.1.1.1 Kiến trúc của toàn bộ dự án

5.1.2 User Service

User Service là phần service quan trọng nhất trong hệ thống này, service được chia làm hai phần gồm User và Auth. Cấu trúc tổ chức trong User Service sẽ như sau:

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.1 Cấu trúc tổ chức User Service

Service này được tổ chức theo cấu trúc DDD với các layer như sau:

* Application layer: Controllers.
* Domain layer: Models, DTOs, Repositories, Services
* Infrastructure layer: Config

Sau khi chia cấu trúc của UserService như trên thì nhóm em bắt đầu implement các chức năng của service này.

5.1.2.1 Model

Trong UserService có năm models khác nhau, chi tiết mỗi model:

* Authority: model đệm để dùng cho việc xác thực.
* Role: chứa các role của user trong hệ thống
* Roles\_authorities: model đệm để xác thực role.
* Users: chứa thông tin users
* User\_roles: chứa roles của users

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

5.1.2.2 Security

Trong service này có layer là security, layer này là 1 middleware để nhận các request từ client và các services khác. Nó sẽ lấy token được gắn trong request header để rồi dùng để xác thực thông qua API authentication mà ta sẽ nói ở bên dưới. Trong layer này còn có file TokenManager dùng để setting cách generate token cũng như phương thức giải mã token (hình 5.1.2.2).

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.2 TokenManager

Trong file JWTAuthFilter sẽ hiện thực các để layer này có thể lấy được token từ request. Ở đây ta thấy được token sẽ được lấy từ header request có header là “Authorization” và token được bắt đầu từ từ khoá “Bearer”. Sau đó sẽ đi tới API authenticate để kiểm tra token mà ta sẽ được tìm hiểu bên dưới. Nếu API trên trả về được thông tin thì request đó sẽ được tiếp tục truyền xuống controller. Còn nếu API trả về kết quả thất bại hoặc không có dữ liệu thì request sẽ bị chặn và không tiếp tục đi tiếp nữa (hình 5.1.2.3, 5.1.2.4)

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.3 Phương thức lấy token từ request

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.4 Phương thức để kiểm tra token bằng API authenticate

Trong file SecurityConfiguration sẽ config các setting để chạy security middleware đặt biệt là quy định các APIs nào trong service sẽ được bỏ qua bước kiêm tra token này. Trong đây các APIs thuộc auth được bỏ qua bước xác thực này bởi các APIs này chính là các phương thức tạo ra token cũng như xác thực token. Chi tiết sẽ được trình bày ở phía dưới (hình 5.1.2.5)

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.5 SecurityConfiguration

5.1.2.3 Controller (Routes)

Trong UserService có 2 Controllers (Routes), đó là AuthController và UserController. Hai controller này được route như sau:

* AuthController: <http://localhost:8081/api/v1/auth>
* UserController: http:// localhost:8081/api/v1/user

1. AuthController

APIs:


* POST: SignIn
* POST: SignUp
* GET: Authenticate

Giải thích các thức hoạt động của các APIs:

* SignIn: Ta bắt đầu từ request từ client, client sẽ request đến API này và API sẽ nhận request theo model SignInRequest (hình 5.1.2.6). Sau đó, request sẽ được AuthController tiếp nhận và đẩy qua tiếp AuthService (hình 5.1.2.7). Ở trong AuthService, thông tin gồm username và password được dùng để AuthRepository đi xuống dưới hệ thống dữ liệu để kiểm tra xem có tồn tại dữ liệu hay không, nếu AuthService sẽ generate ra token và trả về thông tin cho request gồm thông tin của User đó kèm theo token đã được generate. Trường hợp không có dữ liệu dưới cơ sở dữ liệu. AuthService sẽ trả về status code 401: Unauthorized (hình 5.1.2.8)
* Text

  Description automatically generated

Hình 5.1.2.6 Model của SignInRequest




Hình 5.1.2.7 SignIn trong AuthController

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.8 Xử lý logic trong AuthService

* SignUp: Tương tự như flow trên thì ở signUp API, API cũng có cùng luồng đi với signin API nhưng khác là API này sẽ thêm tạo ra thêm user mới dựa trên thông tin được truyền vào từ request, controller nhận được dữ liệu và truyền tiếp tới authService. Việc tạo user mới được diễn ra ở AuthService và thêm vào thông qua UserRepository. Sau đó API này sẽ trả về thông tin user được tạo và token. (hình 5.1.2.10, 5.1.2.11)



Hình 5.1.2.10 Controller truyền params xuống AuthService và nhận lại resul từ đó, sau đó trả về client

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.11 AuthService kiểm tra và chạy UserRepository để tạo user mới và generate token

* Authenticate: Khác với 2 APIs phía trên dùng để generate token thì API này dùng để xác thực token đó với các request. API sẽ lấy token trong các request từ phía client cũng như các services. API này cũng có luồng như các API khác khi sẽ nhận được request từ Controller. Controller sẽ truyền các params xuống AuthService để thực hiện logic. Ở đây AuthService sẽ giải token ra lại userId, sau đó dùng param này để truyền vào UserRepository để tìm dưới cơ sở dữ liệu có dữ liệu đó hay không. Nếu có thì sẽ trả về thông tin của User đó, nếu không thì AuthService sẽ trả về null cho Controller. Controller nếu thấy giá trị là null thì sẽ return về status code 400: Bad Request về phía client. Nếu có giá trị, Controller sẽ trả về thông tin user nhận được từ AuthService cho client. (hình 5.1.2.12, hình 5.1.2.13).

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.12 Controller nhận request và truyền params xuống AuthService, sau đó trả về kết quả cho client nếu AuthService trả về dữ liệu, nếu không thì trả về Bad Request cho client

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.13 AuthService giải mã token thành userId và kiểm tra user có tồn tại hay không thông qua userRepository



Hình 5.1.2.14 Flow trong Auth APIs

1. UserController

APIs:

* GET: GetUsers
* GET: GetUser
* PUT: UpdateUser
* DELETE: DeleteUser

Flow từ lúc API được thực hiện cho đến khi nhận được kết quả là User cũng tương tự như Auth, nhưng điểm khác biệt ở đây thì các APIs thuộc User phải đi qua middleware security. Như đã giải thích ở trên, middleware này sẽ lấy tìm trong request đến các APIs này để lấy ra header “Authorization” để kiếm tra token thông qua phương thức checkAuth ở AuthService. Nếu token không có hoặc không xác thực được. Request sẽ không được tiếp tục và trả về Bad Request. Ngược lại, request sẽ được đi đến Controller. Từ đây, yêu cầu của request sẽ được UserController tiếp tục điều hướng đến layer UserService, UserService sẽ tương tác với data ở database thông qua UserRepository, để có thể thực hiện yêu cầu và trả về kết quả mong muốn (hình 5.1.2.15, 5.1.2.16, 5.1.2.17)

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.15 Các APIs trong User có trong controller

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.2.16 Các phương thức có trong UserService để thực hiện các logic để trả về kết quả thông qua UserRepository

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.1.2.17 Flow của các request đến User

5.1.3 Product Service

Tương tự như UserService, Product Service được tổ chức theo DDD và được chia thành 3 phần đó là: Product, Category và Brand (hình 5.1.3.1).

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.3.1 Cấu trúc tổ chức của Product Service

5.1.3.1 Model

Trong ProductService có bốn model, chi tiết các models:

* Product: chứa thông tin của products
* Category: chứa thông tin của categories
* Brand: chứa thông tin của brands
* Product\_images: chứa thông tin sản phẩm có các hình nào

Graphical user interface, application, Teams

Description automatically generated

Hình 5.1.3.2 Các models trong ProductService

5.1.3.2 Security

Tương tự như UserService, ProductService cũng có security middleware. ProductService cũng dùng JWTAuthFilter để có thể lấy ra token từ request header trong token thông qua class AuthService có trong chính nó, thì ở ProductService, security middleware này phải chuyển request thông qua API Gateway để đi đến API authenticate ở UserSevice (hình 5.1.3.3). Request sẽ được xác thực ở tại API này và trả về lại kết quả. Security middleware ở ProductService sẽ tiếp nhận được response từ API authenticate của UserService. Từ đây cũng như logic cũ ở UserService, nếu token được xác thực thành công thì request sẽ được đi đến Controllers, nếu không thì request sẽ bị chặn lại (hình 5.1.3.4).

Ngoài ra các APIs get trong ProductService không cần xác thực token, rule này được config trong SecurityConfiguration (hình 5.1.3.5).

Text

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.3.3 Middleware điều hướng đến UserService để validate token



Hình 5.1.3.4 Security middleware

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.3.5 Security Configuration

5.1.3.3 Controller (Routes)

Trong Product có ba Controllers (Routes), đó là ProductController, CategoryController và BrandController. Ba controller này được route như sau:

* ProductController: <http://localhost:8082/api/v1/>product
* CategoryController: http://localhost:8082/api/v1/category
* BrandController: http://localhost:8082/api/v1/brand

1. ProductController

APIs:

* GET: GetProducts
* GET: GetProduct
* POST: CreateProduct
* PUT: UpdateProduct
* DELETE: DeleteProduct

Flow thực hiện 1 request của Product cũng không có gì khác biệt với User. Request sẽ phải đi qua Security middleware để xác thực token rồi mới đi tiếp hoặc bị chặn lại. Riêng các request của phương thức get thì sẽ không cần xác thực token. Sau đó flow của request cũng đi từ ProductController để điều hướng sau đó đến ProductService để xử lý logic và tương tác với database thông qua ProductRepository. Sau đó kết quả sẽ được trả lại theo chiều ngược lại. Chi tiết tham khảo source code [[2]](#footnote-2).

1. CategoryController

Tương tự như ProductController, CategoryController cũng có 5 APIs để thực hiện CRUD cho model Category và flow cũng tương tự như vậy.

1. BrandController

Tương tự như ProductController và CategoryController, BrandController cũng có 5 APIs để thực hiện CRUD cho model Category và flow cũng tương tự như vậy.

5.1.3.4 Kết luận

ProductService có 3 Controller đảm nhiệm quản lý thông tin cho Product, Category và Brand. Các request trong ProductService đều đi theo flow dưới đây:


A picture containing text, clock, antenna

Description automatically generated

Hình 5.1.3.6 Flow của các request trong ProductService

5.1.4 Order Service

Order Service cũng được tổ chức theo kiến thúc DDD và có 1 Security Middleware tương tự như ProductService và UserService:



Hình 5.1.4.1 Tổ chức của OrderService

5.1.4.1 Model

OrderService có ba models, chi tiết các model:

* Order: chứa thông tin về các Orders đang có trong hệ thống
* Order\_product\_item: chứa danh sách sản phẩm có trong Order
* Order\_status: các trạng thái sản phẩm (được hardcode)

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 5.1.4.2 Các models có trong OrderService

5.1.4.2 Security

Tương tự như ProductService, OrderService cũng có 1 middleware để lấy token trong header và truyền đến API authenticate của UserService. Điều khác biệt ở đây ở OrderService so với ProductService đó là tất cả APIs của OrderService đều cần có token (hình 5.1.4.3)

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.4.3 SecurityConfiguration

5.1.4.3 Controller (Routes)

APIs:

* GET: GetOrders
* GET:GetOrder
* POST: CreateOrder
* PUT: UpdateOrder
* DELETE: DeleteOrder

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.4.4 OrderController

Các phương thức ở trong OrderController này chỉ gọi tiếp phương thức kế tiếp của nó ở trong OrderService (hình 5.1.4.4). Tuy nhiên trong OrderService thì lại có ba phương thức khác là containsStatus, getTotalPrice (hình 5.1.4.5) và checkExistProducts (hình 5.1.4.6).

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.4.5 Phương thức containStatus và getTotalPrice

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.4.6 Phương thức checkExistProducts

Hai phương thức containsStatus và getTotalPrice chỉ đơn giản là hàm nhỏ được implement để dùng cho các phương thức chính. Nhưng phương thức checkExistProducts lại là hàm đặc biệt. Nó dùng để kiểm tra liệu Product đó có tồn tại hay không và liệu số lượng (quantity) của product đó có còn hay không. Phương thức này gọi đến API getsingleproduct của ProductService để lấy thông tin của sản phẩm cần tìm dựa trên product-slug mà phương thức này được truyền vào. Nếu tìm thấy sản phẩm thì thông tin nhận được từ ProductService, nó sẽ kiểm tra tiếp là product có cần số lượng hay không? Nếu có product và số lượng vẫn còn thì sẽ tiếp tục đi tiếp, nếu không thì sẽ ngay lập tức ngắt request và trả về lỗi kèm message “Product is not in stock, please try again later.” Phương thức này được dùng trong 2 request đó là createOrder và updateOrder. Khi tạo mới và sửa Order, thì OrderService sẽ cần phải tương tác với ProductService để lấy thông tin sản phẩm và dựa vào đó, OrderService sẽ tiếp tục xử lý logic và tương tác với database thông qua OrderRepository. (hình 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.1.4.9)

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.4.7 OrderService [1]

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.4.8 OrderService [2]

Graphical user interface, text

Description automatically generated

Hình 5.1.4.9 OrderRepository

5.1.4.4 Kết luận

Các request của OrderService được biểu diễn như hình dưới đây:

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.1.4.10 Flow request trong OrderService

5.1.5 Payment Service

Payment Service cũng được tổ chức theo kiến thúc DDD và có Security Middleware tương tự như ProductService, UserService và OrderService:

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.5.1 Tổ chức của Payment Service

5.1.5.1 Model

PaymentService chỉ có 1 model, chi tiết model đó như sau:

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.5.2 PaymentModel

5.1.5.2 Security

Cũng như OrderService, Payment Service cũng tương tác với UserService để xác thực token và request nào trong service này cũng cần xác thực.

5.1.5.3 Controller (Routes)

APIs:

* GET: GetPayments
* GET: GetPayment
* POST: CreatePayment
* PUT: UpdatePayment
* DELETE: DeletePayment

APIs sẽ nhận request và đưa tới Controller sau khi qua bước xác thực token. Controller sẽ tiếp tục điều hướng request đến Service layer để xử lý logic và layer service sẽ tương tác với database bằng PaymentRepository tương tự như các Service khác. Payment Service ở đây không có tương tác với các service khác để xử lý logic. Tham khảo source code [[3]](#footnote-3) để biết thêm chi tiết

5.1.4.3. Kết luận

Các request tới PaymentService sẽ được biểu diễn như dưới đây:

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.1.5.3 Flow request của Payment Service

5.1.6 History Service

History Service cũng được tổ chức theo cấu trúc DDD và cũng có security kiểm tra middleware tương tự như các services khác.

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.6.1 Tổ chức của History Service

5.1.6.1 Model

History Service có 3 models:

* Purchase\_product: các sản phẩm đã được mua
* Rating\_product: đánh giá của các sản phẩm
* View\_product: số lượt xem của sản phẩm

5.1.6.2 Security

History Service cũng cần xác thực ở tất cả các APIs và dùng UserService để xác thực.

5.1.6.3 Controller (Routes)

APIs:

* GET: GetHistories
* POST: PostHistory

History Service cũng đi theo flow của các service và History Service cũng chỉ tương tác với database của nó thông qua Repository chứ không tương tác với Service khác. Chi tiết có thể tham khảo source code [[4]](#footnote-4).

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.1.6.2 Flow request của History Service

5.1.7 Image Service

Image Service cũng được tổ chức theo các service khác nhưng Image Service không có Security Middleware.

5.1.7.1 Model

Model của Service này chỉ có mỗi Image Model:

Text

Description automatically generated

Hình 5.1.7.1 Image Model

5.1.7.2 Security

Do Image Service không có Security Middleware nên không cần phải xác thực gì cả.

5.1.7.3 Controller (Routes)


APIs:

* GET: GetPhoto
* POST: AddPhoto

Image Service cũng không có gì khác biệt so với các service khác trong hệ thống. Nó cũng nhận request ở controller và đẩy tiếp request xuống layer service để xử lý logic và tương tác với database bằng repository. Chi tiết tham khảo source code [[5]](#footnote-5).

5.1.7.4 Kết luận

Image Service có được biểu diễn như sau:



Hình 5.1.7.2 Flow của request trong Image Service

5.1.8 API Gateway

API được dùng để khai báo port cho các service, chi tiết thảm khảo source code [[6]](#footnote-6).

5.1.9 Eureka Server

Eureka Server dùng để quản lý các service, chi tiết thảm khảo source code[[7]](#footnote-7).

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 5.1.9.1 Eureka Server

5.2 Hiện thực website bán hàng

Website bán hàng được implements bằng library của Javascript là ReactJS. Cấu trúc của một project React được tổ chức như sau:

Text

Description automatically generated

Hình 5.2.1 Tổ chức project trong ReactJS

Các page có trong website gồm:

* Home: “/”
* Product: “/product”
* ProductDetail: “/product/slug”
* Category: “/category/slug”
* Cart: “/cart”
* Checkout: “/checkout/orderId”
* SignIn: “/auth/sign-in”
* SignUp: “auth/sign-up”
* NotFound “/\*\*”

Chi tiết các implement giao diện có thể tham khảo source code [[8]](#footnote-8).

Một vài giao diện của website bán hàng:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 5.2.2 Home Page

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 5.2.3 Search filter

Graphical user interface, text, email

Description automatically generated

Hình 5.2.4 Product detail

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 5.2.5 Sign In Page

Graphical user interface

Description automatically generated

Hình 5.2.6 SignUp Page

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 5.2.7 Checkout Page

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 5.2.8 History Page

5.3 Hiện thực website quản lý

Website quản lý được implements bằng framework là Angular, ngôn ngữ của framework này là typescript. Cấu trúc của một project Angular được tổ chức như sau:

Text

Description automatically generated

Hình 5.3.1 Tổ chức trong project Angular

Các page có trong website gồm:

* Home: “dashboard/welcome”
* Product: “/product-manage/product”
* ProductDetail: “/product-manage/product-detail/slug”
* CreateProduct: “product-manage/create-product”
* Category: “/product-manage/category”
* CategoryDetail: /product-manage/category-detail/categoryId”
* CreateCategory: “product-manage/create-category”
* Brand: “/product-manage/brand”
* BrandDetail: /product-manage/brand-detail/brandId”
* CreateBrand: “product-manage/create-brand”
* Order: “/order-manage/order”
* OrderDetail: /order-manage/ order -detail/orderId”
* User: “/user-manage/user”
* CreateUser: “user-manage/create-user”
* SignIn: “/auth”
* NotFound “/\*\*”

Chi tiết các implement giao diện có thể tham khảo source code [[9]](#footnote-9).

Một vài giao diện của website quản lý:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 5.3.2 SignIn Page

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 5.3.3 Homepage

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 5.3.4 Product Page

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.3.5 Create Product Page

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 5.3.6 Product Detail

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 5.3.7 Brand Page

Graphical user interface

Description automatically generated

Hình 5.3.8 Category Page

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Hình 5.3.9 Order Page

Graphical user interface, application, email

Description automatically generated

Hình 5.3.10 User Page

Chart, scatter chart

Description automatically generated

Hình 5.3.11 Statistic Page

**CHƯƠNG VI – KẾT LUẬN**

Sau khi hoàn thành dự án, nhóm em đã implements được 1 hệ thống thương mại điện tử theo kiến trúc mircoservices. Hệ thống đã đạt được các chức năng cơ bản để dùng cho việc bán hàng. Hệ thống gồm 2 website là website bán hàng và website quản lý được hoạt động riêng biệt. Đây là lợi thế của kiến trúc mircoservices khi nó tách các services để dễ dàng bảo trì, nâng cấp và khi có một services gặp trục trặc thì các services khác vẫn có thể hoạt động.

Bên cạnh các mặt mà nhóm em đạt được, hệ thống của nhóm còn thiếu vài chức năng chưa thể hoàn thành được. Nhóm em đã học hỏi và rút kinh nghiệm cho các dự án sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dat Nguyen (2020). “Tìm hiểu về microservice”, Viblo Blog, <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-microservice-Do754PD45M6>
2. Kong. “What are microservices?”, Mircoservice s IO, <https://microservices.io/>
3. “Domain-Driven-Design(DDD)”,GeeksForGeeks, <https://www.geeksforgeeks.org/domain-driven-design-ddd/>
4. Tu Bean (2018), “[Microservice] Dựng Microservice web bằng Spring Boot và Eureka”, Github, <https://tubean.github.io/2018/12/microservice-springboot-eureka>
5. Omar Elgabry, “Microservices with Spring Boot”, OmarElgabry's Blog, <https://medium.com/omarelgabrys-blog/microservices-with-spring-boot-intro-to-microservices-part-1-c0d24cd422c3>
6. Binildas Christudas (2019), Practical Mircoservices Architectureal Patterns

1. [Microservices là gì và hiểu tường tận về Microservices (levanphu.info)](https://levanphu.info/microservices-la-gi-va-hieu-tuong-tan-ve-microservices) [↑](#footnote-ref-1)
2. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/tree/master/Ecommerce.Api/Product/src/main/java/com/cntt2/product [↑](#footnote-ref-2)
3. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/tree/master/Ecommerce.Api/Payment/src/main [↑](#footnote-ref-3)
4. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/tree/master/Ecommerce.Api/History/src/main/java/com/cntt2/history [↑](#footnote-ref-4)
5. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/tree/master/Ecommerce.Api/Image/src/main/java/com/cntt2/image [↑](#footnote-ref-5)
6. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/blob/master/Ecommerce.Api/API-gateway/src/main/resources/application.yml [↑](#footnote-ref-6)
7. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/tree/master/Ecommerce.Api/Eureka-server [↑](#footnote-ref-7)
8. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/tree/master/Ecommerce.Website [↑](#footnote-ref-8)
9. https://github.com/recca5p/DACNTT2-TDTU-Ecommerce/tree/master/Ecommerce.Website.Admin [↑](#footnote-ref-9)