JSF là một framework phát triển các ứng dụng Web viết bằng Java nhằm làm đơn giản hóa quá trình phát triển giao diện người dùng cho các ứng dụng J2EE. Để tạo ra giao diện hiện thị, JSF dùng dạng cấu trúc cây của các thẻ, mỗi thẻ là một thành phần giao diện (component) và FacesServlet servlet sẽ thực hiện các công đoạn chuyển đổi ra giao diện ứng dụng, cho người dùng với định dạng HTML. JSF bao gồm:

1. Một tập các API để biểu diễn các thành phần UI (giao diện người dùng) và quản lý trạng thái của chúng, xử lý các sự kiện và kiểm tra dữ liệu đầu vào, quy định việc di chuyển trang (page navigation), hỗ trợ tính đa ngôn ngữ và hỗ trợ cho người sử dụng (accessibility).
2. Một số thành phần (Component) có sắn.
3. Hai thư viện chứa thẻ tùy biến JSP (JavaServer Pages custom tag) để có thể biểu diễn một JavaServer Faces interface bên trong một trang JSP.
4. Mô hình sự kiện phía máy chủ (server-side event model).
5. Khả năng quản lý trạng thái.
6. Managed Beans (JavaBeans được tạo bằng dependency injection).

Why JSF?

1. Tạo ra một framework gồm các thành phần giao diện người dùng chuẩn (standard GUI component framework) nhằm giúp cho các công cụ phát triển dễ dàng hơn cho người dùng trong việc tạo GUI chất lượng đồng thời quản lý các kết quả của GUI với xử lý thực thi của chương trình.
2. Định ra một tập các lớp cơ sở của Java (lightweight Java base classes) biểu diễn các thành phần UI, trạng thái mỗi thành phần, và các sự kiện đầu vào. Những lớp này sẽ liên quan đến chu kì sống của GUI, đặc biệt là quản lý trạng thái trong suốt chu trình sống của một trang thành phần GUI đó.
3. Cung cấp một tập các thành phần GUI chung, bao gồm các thành phần HTML form input. Những thành phần này sẽ được dẫn xuất từ tập đơn giản các lớp cơ sở (để cập ở #1) để từ đó có thể định ra các thành phần mới.
4. Cung cấp một mô hình JavaBeans để có thể truyền đi (dispatch) các sự kiện từ các GUI controls phía máy khách đến các xử lý hiện thực cụ thể từ phía ứng dụng máy chủ.
5. Định ra các APIs để kiểm chứng dữ liệu nhập, bao gồm hỗ trợ kiểm chứng từ phía máy chủ.
6. Chỉ định một mô hình để có thể đa ngôn ngữ hóa hay địa phương hóa các GUI.
7. Khởi tạo tự động dữ liệu ra phù hợp cho các máy khách đích, dựa vào mọi dữ liệu cấu hình ở máy khách đó, bao gồm cả dựa vào phiên bản trình duyệt.
8. Việc khởi tạo tự động dữ liệu ra kèm theo các đòi hỏi về hỗ trợ người dùng (accessibility), được quy định bởi WAI.

Why JSF ?

1. JSF framework được xây dựng trên nền tảng MVC, nhưng được đưa thêm khả năng hỗ trợ event.
2. JSF còn hỗ trợ cơ chế rendering trong việc hỗ trợ giao diện cho người dùng trong quá trình xử lý. Đây là đặc tính nỗi bật của JSF. Hỗ trợ tính toán, xử lý kết quả để kết xuất trình bày giá trị trong các thành phần UI để trình bày giao diện chính xác và hợp lý từ kết xuất của chương trình trong lúc thực thi.
3. JSF có một tập các API biểu diễn các thành phần UI và quản lý các trạng thái của chúng – validation, conversion, multi language.
4. Managed Bean
   1. Bản chất là Java Beans được dùng kết hợp với các thành phần UI interface – các phương thức hàm hỗ trợ trình bày giao diện cho người dùng, trao đổi dữ liệu với các thành phần khác trong ứng dụng, lưu trữ và chuyển xử lý khi người dùng tương tác
   2. Hỗ trợ 3 tầm vực khác nhau trong ứng dụng khi thao tác như request, session và application. Tầm vực none – chỉ là một javabeans hay java object thông thường
   3. Backing beans phải được đăng ký với tập tin cấu hình (faces-config.xml) của ứng dụng để ứng dụng có thể cơ chế để lưu trữ và tương tác với bean
   4. Tương tác giữa form, UI component với Backing Beans sử dụng EL language với syntax #{EL expression} (dùng dấu # thay cho dấu $)
   5. Beans có khả năng hỗ trợ Biến cố - Event Handling, hỗ trợ chuyển trang – Navigation, thực hiện Validation
5. Conversion and validation
   1. Validator
      1. Hỗ trợ cơ chế kiểm tra dữ liệu trên các thành phần UI để đảm bảo dữ liệu được nhập đúng và có ràng buộc theo đúng yêu cầu của ứng dụng
   2. Converter
      1. Hỗ trợ cơ chế ép kiểu dữ liệu trong quá trình xử lý
   3. Message
      1. Hỗ trợ trình bày các thông tin – message về phía người dùng, thông báo lỗi hay hỗ trợ cơ chế I18N – hỗ trợ ứng dụng đa ngôn ngữ