Міністерство освіти та науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра програмної інженерії

Лабораторна робота №2

З дисципліни: «Архітектура програмного забезпечення»

на тему: «Програмна система для автоматизації процесів прибирання приміщень»

       Виконав

ст. гр. ПЗПІ-18-2

       Кузнецов Роман Олександрович

          Перевірив

          ст. викл. каф. ПІ

       Сокорчук І. П.

Харків 2021

**Мета:** розробити серверну частину програмної системи, описати прийняті інженерні рішення, будову серверних компонентів, загальну структуру системи та структуру бази даних.

**Хід роботи:**

Серверна частина проекту повністю реалізована в екосистемі фреймворку Spring. Каскад проекту реалізований за допомогою фреймворку Spring Boot. Для написання контролерів, створення endpoints, реалізації REST API для взаємодії з клієнтами системи використовувався Spring WebFlux – фреймворк для реалізації web-додатків на мовах, що використовують JVM. Для доступу до даних та реалізації ORM використано фреймворк Spring Data JPA та Hibernate. Для захисту системи, реалізації рівнів доступу, JWT, авторизації використано фреймворк Spring Security. Система управління базами даних для проекту – MySQL.

Початком створення серверної частини системи було створення структури бази даних та моделювання зв’язків між сутностями. ER-діаграма для програмної системи зображена на рисунку 1.




Рисунок 1 – ER-модель даних

Після моделювання структури бази даних було розпочато написання класів-сутностей у коді програмної системи с використанням Java Persistence Api, стандарту проектування ORM для Spring Data.

У підсумку отримано 9 класів сутностей, які відповідають таблицям у базі даних. Приклад програмної реалізації класу PlacementOwner, який відповідає таблиці «Власник приміщень»:

**@Entity**

**@Data**

**@NoArgsConstructor**

**@EqualsAndHashCode(callSuper = true)**

**@ToString(callSuper = true)**

**public class PlacementOwner extends User {**

**@Id**

**@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)**

**@Column(name = "placement\_owner\_id")**

**private Long id;**

**@Column(name = "phone\_number", unique = true)**

**private String phoneNumber;**

**@Column(name = "name")**

**private String name;**

**@Column(name = "creation\_date")**

**private Date creationDate;**

**@OneToOne(cascade = CascadeType.ALL)**

**@JoinColumn(name = "address\_id",**

**referencedColumnName = "address\_id")**

**private Address address;**

**@OneToMany(mappedBy = "placementOwner", fetch = FetchType.EAGER)**

**@OnDelete(action = OnDeleteAction.CASCADE)**

**private Set<Placement> placements;**

**}**

Наступним кроком було створення інтерфейсів-репозиторіїв, які надають API для доступу та маніпулювання даними програмної системи, які зберігаються у СКБД MySQL. Всі інтерфейси розширюють функціонал інтерфейсу з параметрами CrudRepository фреймворку Spring Data JPA, надають базовий доступ до даних, Spring-компонент «Repository» для впровадження у сервісний шар та можливість написання власних методів вибірки даних для фільтрацій, статистик, пошуків тощо.

Приклад програмної реалізації інтерфейсу AddressRepository:

**@Repository**

**public interface AddressRepository extends CrudRepository<Address, Long> {**

**List<Address> findAllByCountry(String country);**

**List<Address> findAllByCountryAndCity(String country, String city);**

**List<Address> findAllByCountryAndCityAndStreet(String country, String city, String address);**

**}**

Усі ці інтерфейси являють собою перший і найнижчий шар серверного рівню системи – шар доступу до даних. В ньому зосереджена лише логіка роботи з базою даних, збереження, редагування, видалення даних, надсилання до бази складних запитів на вибірку тощо. Ця логіка відокремлена від бізнес-логіки, що не перешкоджає масштабуванню та розширенню системи.

Далі було реалізовано сервісний шар – шар, у якому реалізується бізнес-логіка програми, а також використовуються класи, які знаходяться у рівні доступу до даних. Таке розподілення логіки доступу до даних від бізнес-логіки робить систему більш гнучкою для доповнення та масштабування. Приклад програмної реалізації одного з таких класів, а саме класу PlacementOwnerServiceImpl, наведено у додатку А. Приклад програмної реалізації бізнес-логіки автоматичного розрахунку вартості праці підрядного працівника наведено у додатку Б.

Наступний, останній рівень розподілення програми, це рівень контролерів. Класи-контролери приймають HTTP запити від клієнтів, оброблюють їх, викликають методи сервісного рівня, оброблюють помилки на рівні HTTP протоколу та надсилають клієнтам відповідь сервера. За допомогою класів контролерів було реалізовано мережеве REST API для взаємодії клієнтів, а саме веб-клієнта, мобільного застосунку та IoT пристрою з серверною частиною системи.

Кожен запит, окрім POST запитів на URL /auth/login та /auth/register/\*, надсилається з заголовком Authorization, у якому зберігається унікальний токен користувача, реалізований за допомогою Json Web Token. Таким чином система стає більш захищеною і відповідає сучасним вимогам до захисту програмних систем. Докладніше засоби встановлення безпеки у системі будуть описані далі. Приклад контролеру, який оброблює HTTP запити на авторизацію у системі та надсилає клієнтам JWT наведено у додатку В.

Отже, на основі реалізованих трьох головних рівнів системи, було створено діаграму компонентів та діаграму розгортання, які наведені у додатках Г та Д відповідно.

На діаграмі компонентів вказані усі компоненти трьох шарів системи, компонент бази даних та компонент JWT Request Filter, який відноситься до логіки захисту даних. Ці ж самі компоненти системи зображені в серверному вузлу на діаграмі розгортання, яка демонструє загальну архітектуру системи.

Після написання логіки та розподілення її на три шари: шар доступу до даних, шар бізнес-логіки та шар REST контролерів, було запроваджено захист системи за допомогою фреймворку Spring Security. Було реалізовано логіку створення, перевірки, збереження JWT токена. JWT токен зберігає у собі електрону пошту клієнта, яка є головним ідентифікатором, та права клієнта. На основі цих даних відбувається і аутентифікація, і авторизація з подальшим відкриттям доступу до захищених URL та закриттям доступу до тих URL, рівень доступу яких інакший від рівня доступу цього користувача.

У структурі проекту також наявні два допоміжні пакети класів. Перший пакет зберігає в собі DTO (Data Transfer Object) – об’єкти передачі даних, які приймаються у тілі запиту від клієнтів або надсилаються до них у тілі відповіді сервера. Зроблено це для того, щоб не передавати клієнтам весь об’єкт, який моделює сутність в БД, а лише ті дані, які потрібно.

У другому пакеті зосереджена логіка перевірки коректності надісланих від клієнтів даних. Ця перевірка могла б бути реалізована лише клієнтами, але вона реалізована і на стороні сервера для збільшення безпеки. Таким чином стають неможливими ситуації, коли до бази даних заносяться неправильні, небезпечні дані.

Після реалізації серверної частини проекту була створена загальна діаграма варіантів використання, наведена у додатку E. Cпецифікація REST у форматі OpenAPI Specification (OAS) наведена у додатку Ж.

Посилання на архів з програмним кодом та файлом контрольної суми: <https://drive.google.com/drive/folders/1jpJGKQdXTDZ3nQn62HZ9GLsx7Z58bvzJ?usp=sharing>

Контрольна сума до архіву: a127c5ea038ae123c792fcc3033122af


**Висновок:** у ході лабораторної роботи було створено серверну частину програмної системи. Було описано та обґрунтовано прийняті інженерні рішення, будову серверних компонентів, загальну структуру системи та структуру бази даних. Також у ході виконання було створено наступні діаграми - UML діаграму розгортання (Deployment Diagram), UML діаграму прецедентів (Use Case Diagram), ER-модель даних (Entity–Relationship Model) та UML діаграму компонентів (Component Diagram).

ДОДАТОК А. Програмна реалізація класу PlacementOwnerServiceImpl


Додаток Б. Програмна реалізація розрахунку вартості праці підрядника

ДОДАТОК В. Програмна реалізація контролеру авторизації за допомогою JWT

Додаток Г. Діаграма компонентів системи



Додаток Д. Діаграма розгортання системи



Додаток Е. Діаграма варіантів використання системи



ДОДАТОК Ж. Специфікація REST у форматі OpenAPI Specification