# **DANH SÁCH API ĐÃ THỰC HIỆN**

[**DANH SÁCH API ĐÃ THỰC HIỆN** 1](#_Toc184629966)

[I. Biểu đồ thống kê số lượng loại dữ liệu được truy cập theo thời gian 1](#_Toc184629967)

[II. Biểu đồ thống kê dữ liệu thuộc tổ chức cung cấp 2](#_Toc184629968)

[III. Biểu đồ thống kê dữ liệu thuộc Lĩnh vực 3](#_Toc184629969)

[IV. Biểu đồ thống kê theo dõi bộ dữ liệu theo thời gian 5](#_Toc184629970)

[V. Biểu đồ thống kê dữ liệu theo thời gian 7](#_Toc184629971)

[VI. Biểu đồ thống kê số lượng người dùng theo thời gian 8](#_Toc184629972)

[VII. Biểu đồ thống kê số lượng người dùng mới 9](#_Toc184629973)

[VIII. Biểu đồ thống kê số lượng tập dữ liệu được truy cập theo thời gian 10](#_Toc184629974)

[IX. Biểu đồ thống kê truy cập/tải về dữ liệu và tập dữ liệu của người dùng (Nghiệp vụ bổ sung) 11](#_Toc184629975)

[X. Biểu đồ thống kê số lượng hoạt động đăng nhập của người dùng (Nghiệp vụ bổ sung) 12](#_Toc184629976)

## Biểu đồ thống kê số lượng loại dữ liệu được truy cập theo thời gian


**Đáp ứng kết quả**:


* Theo dõi được xu hướng loại dữ liệu truy cập trong một khoảng thời gian.
* Kiểm soát được lượng truy cập cao điểm để có thể tối ưu cho hệ thống.
* Xác định được loại dữ liệu nào được người dùng truy cập nhiều nhất từ đó tập trung phát triển vào nội dung đó.
* Phục vụ cho việc báo cáo và quản lý loại dữ liệu.

**Chức năng lọc**:


* Lọc theo ngày bắt đầu cho đến ngày kết thúc.
* Lọc theo tên các loại dữ liệu có trong bộ dữ liệu (CSV, XLSX, PDF, JPG,....).

**Kết quả:**

****

****

**Giao diện:**

****

**Đã hoàn thành**

## Biểu đồ thống kê dữ liệu thuộc tổ chức cung cấp


**Đáp ứng kết quả**:

* Thống kê lượng dữ liệu của từng tổ chức đang sở hữu
* Kiểm soát trạng thái dữ liệu của tổ chức (active, draft, deleted)
* Kiểm soát trạng thái hiển thị dữ liệu của tổ chức (private, public)
* So sánh các trạng thái của dữ liệu có sự khác biệt ra sao.


**Chức năng lọc:**

* Lọc theo dữ liệu theo từng tên tổ chức cung cấp
* Lọc theo các trạng thái hiển thị dữ liệu thuộc tổ chức cung cấp (private, public)
* Lọc theo các trạng thái dữ liệu thuộc tổ chức cung cấp (active, draft, deleted)

**Kết quả:**



**Giao diện:**

****

**Kết quả: Đã hoàn thành**

## Biểu đồ thống kê dữ liệu thuộc Lĩnh vực


**Đáp ứng kết quả**:

* Thống kê lượng dữ liệu thuộc các lĩnh vực đang sở hữu (kinh tế, chính trị, đối ngoại, giải trí,...)
* Kiểm soát trạng thái dữ liệu thuộc lĩnh vực (active, draft, deleted)
* Kiểm soát trạng thái hiển thị dữ liệu thuộc lĩnh vực (private, public)
* So sánh các trạng thái của dữ liệu có sự khác biệt ra sao.


**Chức năng lọc:**

* Lọc theo dữ liệu theo từng tên một hay nhiều lĩnh vực cung cấp
* Lọc theo các trạng thái hiển thị dữ liệu thuộc lĩnh vực cung cấp (private, public)
* Lọc theo các trạng thái dữ liệu thuộc lĩnh vực cung cấp (active, draft, deleted)

**Kết quả:**

****

**Giao diện:**


****

**Kết quả: Đã hoàn thành**


## Biểu đồ thống kê theo dõi bộ dữ liệu và dữ liệu theo thời gian

**Giao diện triển khai từ API:**

* **Theo dõi bộ dữ liệu**

****

* **Theo dõi tài nguyên trong từng bộ dữ liệu**

****

**Kết quả: Đã hoàn thành**

1. Biểu đồ thống kê dữ liệu theo thời gian

**API:** Đã hoàn thiện API thống kê dữ liệu theo thời gian


**Bộ lọc:** Lọc theo khoảng thời gian dữ liệu được tạo, tên bộ dữ liệu, tên tổ chức, limit, offset

**Kết quả API:** Danh sách thông tin từng dữ liệu trong khoảng lọc

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Giao diện biểu đồ:**

****

**Đã hoàn thành**

1. Biểu đồ thống kê số lượng người dùng theo thời gian

**API:** Đã hoàn thiện API thống kê số lượng người dùng (lần active cuối cùng của tài khoản người dùng) theo thời gian


**Bộ lọc:** Khoảng thời gian hoạt động lần cuối, khoảng thời gian tài khoản được tạo, bao gồm thông tin chi tiết người dùng hay không, có phải tài khoản admin không

**Kết quả API:** Danh sách số lượng người dùng hoạt động lần cuối trong từng ngày theo khoảng thời gian được lọc

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Giao diện biểu đồ:**

****

**Đã hoàn thành**

1. Biểu đồ thống kê số lượng người dùng mới


**API:** Đã hoàn thiện API thống kê số lượng người dùng mới theo thời gian

**Bộ lọc:** Khoảng thời gian người dùng mới tạo tài khoản, thông tin chi tiết tài khoản người dùng đó, trạng thái(state) tài khoản đó

**Kết quả API:** Danh sách số lượng người dùng tạo mới theo từng ngày trong khoảng thời gian lọc

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Giao diện biểu đồ:** ****

**Kết quả: Đã hoàn thành**

1. Biểu đồ thống kê số lượng tập dữ liệu được truy cập theo thời gian


**API:** Đã hoàn thiện API thống kê số lượng tập dữ liệu được truy cập theo thời gian

**Bộ lọc:** Khoảng thời gian dữ liệu được truy cập muốn lọc, danh sách các tên tập dữ liệu lọc, có yêu cầu thông tin chi tiết resources không, limit, offset

**Kết quả API:** Danh sách các tập dữ liệu(package) hiển thị cùng lượt truy cập(views) trong khoảng thời gian lọc **A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Giao diện biểu đồ:**

**  
Kết quả: Đã hoàn thành**

1. Biểu đồ thống kê truy cập/tải về dữ liệu và tập dữ liệu của người dùng (Nghiệp vụ bổ sung)


**API:** Đã hoàn thành API thống kê truy cập/tải về dữ liệu và tập dữ liệu của người dùng.

**Bộ lọc:** Khoảng thời gian lọc, tên các tập dữ liệu, bao gồm thông tin resources hay không, limit, offset, tên các người dùng

**Kết quả API:** Danh sách các người dùng và lịch sử truy cập/tải về các dữ liệu trong tập dữ liệu **A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Giao diện biểu đồ:**

****

**Kết quả: Đã hoàn thành**

1. Biểu đồ thống kê số lượng hoạt động đăng nhập của người dùng (Nghiệp vụ bổ sung)

**API:** Đã hoàn thành API thống kê số lượng hoạt động đăng nhập của người dùng

**Bộ lọc:** Khoảng thời gian hoạt động lọc, chi tiết thông tin từng lần đăng nhập, tên các người dùng, limit, offset

**Kết quả API:** Danh sách chi tiết từng lần đăng nhập của các người dùng trong khoảng thời gian

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Giao diện biểu đồ:**

****

**Kết quả: Đã hoàn thành**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated** **A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Kết quả: Đã hoàn thành**