# YAZILIM GELİŞTİRME YAŞAM DÖNGÜSÜ

Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (YGYD/Software Development Lifecycle/SDLC), yazılım uygulamalarını tasarlamak, geliştirmek, test etmek ve dağıtmak için yapılandırılmış sistematik bir yaklaşımdır. YGYD, yazılım geliştirme takımlarının kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kalite yazılımlar oluşturduklarından emin olmak için takip ettikleri önemli bir süreçtir.

YGYD süreci, her biri kendine özgü görev ve çıktılara sahip altı ana aşamadan oluşur. Bu aşamalar:

**Planlama**: Bu, YGYD sürecinin ilk aşamasıdır ve projenin gereksinimleri ve hedefleri tanımlanır. Bu aşamada, proje uygulanabilirliği belirlenir ve bir proje planı geliştirilir. Proje planı, proje hedeflerini, zaman çizelgesini, gerekli kaynakları ve potansiyel riskleri ana hatlarıyla belirtir.

**Analiz**: Bu aşama, yazılımın ne yapması gerektiğini belirlemek için kullanıcı gereksinimlerinin toplanmasını ve analiz edilmesini içerir. Gereksinimler çoğu zaman görüşmeler, anketler ve diğer veri toplama yöntemleri aracılığıyla toplanır. Bu aşamada, geliştiriciler gerekli ve gerekli olmayan gereksinimleri belirler ve bunları yazılımın karşılaması gereken özelliklere dönüştürür.

**Tasarım**: Tasarım aşamasında, geliştiriciler yazılımın mimarisi, kullanıcı arabirimi ve veri yapıları için ayrıntılı bir plan oluşturur. Bu aşama aynı zamanda yazılımın farklı bileşenlerinin birlikte nasıl çalışacağına dair bir plan oluşturmayı da içerir.

**Uygulama**: Uygulama aşamasında geliştiriciler, yazılımı oluşturmak için kullanılacak gerçek kodu yazmaya başlar. Bu aşama, tasarım özelliklerine göre kod yazmayı ve beklendiği gibi çalıştığından emin olmak için kodu test etmeyi içerir.

**Test Etme**: Bu aşamada yazılım, gereksinimleri karşıladığından ve açık veya hata içermediğinden emin olmak için kapsamlı bir şekilde test edilir. Test, yazılım kullanıcılara sunulmadan önce sorunları belirlemeye ve düzeltmeye yardımcı olduğundan, YGYD'nin kritik bir bileşenidir.

**Bakım**: Yazılım devreye alındıktan sonra bakım aşamasına geçer. Bu, yazılımın işlevsel kalmasını ve kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için sürekli izleme, destek ve güncellemeleri içerir.

Sonuç olarak YGYD, yazılım geliştirme ekiplerinin kullanıcı gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli yazılımlar oluşturmasına yardımcı olan çok önemli bir süreçtir. Geliştiriciler, YGYD sürecinin altı aşamasını izleyerek, yazılımın yapılandırılmış ve sistematik bir şekilde tasarlandığından, geliştirildiğinden, test edildiğinden ve dağıtıldığından emin olabilir.

## Çevik Metodolojisi

Çevik metodoloji, işbirliğine, müşteri memnuniyetine ve değişime yanıt vermeye değer veren yazılım geliştirmeye yönelik esnek ve yinelemeli bir yaklaşımdır. Geliştirme ekiplerinin, hızla değişen pazar koşullarında bile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli yazılımlar oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Çevik Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, tipik olarak sprint adı verilen bir dizi kısa yinelemede tamamlanan birkaç aşamadan oluşur. Her sprint, belirli bir işlevsellik veya özelliği sunmaya odaklanır ve yazılım tamamlanana kadar süreç tekrarlanır. Çevik Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünde yer alan adımlar şunlardır:

**Planlama**: Planlama aşamasında, geliştirme ekibi proje gereksinimlerini tanımlamak, bir ürün biriktirme listesi oluşturmak ve sprint için hedefler belirlemek için müşteriyle birlikte çalışır.

**Tasarım**: Tasarım aşamasında ekip, proje gereksinimlerini karşılayan yazılım için bir tasarım oluşturur. Nihai ürünü görselleştirmelerine yardımcı olması için tel çerçeveler veya diğer tasarım araçlarını kullanabilirler.

**Geliştirme**: Geliştirme aşamasında ekip, önceki aşamada oluşturulan tasarıma dayalı olarak yazılımı oluşturur. Bu, kod yazmayı, yazılımı test etmeyi ve gerektiğinde hataları düzeltmeyi içerir.

**Test Etme**: Test aşamasında ekip, amaçlandığı gibi çalıştığından ve proje gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için yazılımı test eder. Bu, manuel test, otomatik test veya her ikisinin bir kombinasyonunu içerebilir.

**Gözden Geçirme**: Gözden geçirme aşamasında, ekip tamamlanan işi gözden geçirir ve müşteriden geri bildirim alır. Bu, iyileştirme alanlarını belirlemelerine ve gerektiğinde değişiklik yapmalarına yardımcı olur.

**Dağıtım**: Dağıtım aşamasında ekip, yazılımı müşteriye veya son kullanıcılara dağıtır. Bu, yazılımı bir sunucuya yüklemeyi veya bir uygulama mağazası veya başka yollarla kullanıcılara dağıtmayı içerebilir.

**Geribildirim**: Geri bildirim aşamasında ekip, müşteriden veya son kullanıcılardan yazılımın nasıl performans gösterdiğine dair geri bildirim alır. Bu, ele alınması gereken sorunları belirlemelerine ve gerektiğinde değişiklik yapmalarına yardımcı olur.

**Tekrar edin**: Geri bildirim alındıktan sonra takım planlama aşamasına geri döner ve döngüyü yeniden başlatarak başka bir Sprint'e başlar.

Genel olarak, Çevik Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli yazılım sunmaya odaklanan, oldukça işbirlikçi ve yinelemeli bir süreçtir. Çevik metodoloji, geliştirme sürecini kısa sprint'lere bölerek ve müşteri geri bildirimlerine öncelik vererek, geliştirme ekiplerinin değişen pazar koşullarına ve müşteri ihtiyaçlarına daha duyarlı olmalarını sağlayarak daha fazla değer sunan daha iyi bir yazılımla sonuçlanır.

## Scrum Metodolojisi

Scrum Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (YGYD), yazılım ürünleri geliştirmek için yaygın olarak kullanılan bir Çevik metodolojidir. Bu metodoloji, geliştirme ekibi, ürün sahibi ve Scrum Master arasındaki esnekliği, iletişimi ve işbirliğini vurgular. Birlikte, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün sunmak için çalışırlar.

Scrum YGYD, bir ürün geliştirmek için yinelemeli ve esnek bir süreç sağlar. Üç ana bileşenden oluşur: Sprint, Daily Scrum ve Sprint Review/Retrospective.

Scrum YGYD'nin ilk bileşeni, genellikle iki ila dört hafta süren kısa bir geliştirme döngüsü olan Sprint'tir. Sprint, önceden belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için planlama, geliştirme, test etme ve teslim etme gibi faaliyetleri içerir. Sprint sırasında ekip, Sprint Planlama toplantısında taahhüt ettikleri işi tamamlamaya odaklanır.

Daily Scrum, Scrum YGYD'nin ikinci bileşenidir. Sprint'in ilerleyişini değerlendirmek için günlük olarak yapılan kısa bir toplantıdır. Günlük Scrum sırasında ekip üyeleri, Sprint hedeflerine ulaşma yolunda olduklarından emin olmak için birbirleriyle koordine olurlar. Tamamladıkları işi, karşılaştıkları zorlukları ve bundan sonra ne üzerinde çalışmayı planladıklarını tartışırlar.

Scrum YGYD'nin üçüncü bileşeni Sprint Review/Retrospective'dir. Sprint sonunda yapılan iki ayrı toplantıdan oluşur. Sprint Gözden Geçirme, ekibin Sprint sırasında tamamladıkları işi sunduğu, müşteri veya paydaşları içeren bir toplantıdır. Paydaşlar, ürün hakkında geri bildirim sağlar ve görmek istedikleri herhangi bir değişiklik veya iyileştirme önerir. Sprint Retrospektifi, geliştirme ekibinin kendi süreçlerini değerlendirdiği, iyileştirme alanlarını belirlediği ve gelecekteki Sprint'lerde değişiklik yapmak için bir plan geliştirdiği bir toplantıdır.

Genel olarak Scrum YGYD, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli bir ürün sunmak için esneklik ve ekip çalışmasına vurgu yapar. Scrum metodolojisi, ekiplerin birlikte yakın bir şekilde çalışmasına izin vererek, değişen gereksinimlere uyum sağlamalarını ve hızla iyileştirmeler yapmalarını sağlar. Hızlı geri bildirimi ve sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek, Scrum müşteri memnuniyetini artırmaya ve nihai ürünün müşterinin beklentilerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olur.

## Şelale Metodolojisi

Şelale (Waterfall) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, onlarca yıldır kullanılan popüler bir proje yönetimi modelidir. Her biri bir önceki aşamadan çıktılar üzerine inşa edilen beş farklı aşamadan oluşan sıralı bir modeldir. Bu beş aşama, Gereksinimler, Tasarım, Uygulama, Test ve Bakımdır.

**Gereksinimler**: Bu aşamada, proje gereksinimleri geliştirme ekibi tarafından belirlenir ve ayrıntılı olarak belgelenir. Bu gereksinimler tipik olarak işlevsel, performans ve arabirim gereksinimleri içerecektir. Bu aşamanın amacı, müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak ve kapsamlı bir Yazılım Gereksinimleri Spesifikasyonu (SRS) belgesi oluşturmaktır.

**Tasarım**: Bu aşama, SRS'de toplanan gereksinimleri bir programlama dilinde kodlama için kullanılabilecek uygun bir forma dönüştürmeyi amaçlar. Bu aşamada, genel yazılım mimarisi tanımlanır ve üst düzey ve ayrıntılı tasarım dokümantasyonu üretilir. Bu aşamada üretilen belgelere Yazılım Tasarım Belgesi (SDD) denir.

**Uygulama**: Bu aşamada, yazılım tasarımı uygulanır ve önceki aşamalarda tanımlanan gereksinimleri karşılamak için kod yazılır. SDD tamamlandıysa, bu aşama sorunsuz ilerlemelidir. Küçük modüller başlangıçta izole olarak test edilir ve ardından modüller, aralarındaki etkileşimi ve ara çıktının akışını kontrol etmek için bazı genel kodlar yazılarak test edilir.

**Test:** Nihai ürünün kalitesi yapılan testin etkinliği ile belirlendiğinden, bu aşama kritiktir. Bu aşamada, önceki aşamada geliştirilen modüller entegre edilir ve birbirleriyle ve sistemle etkileşimleri test edilir. Bu aşama, bir bütün olarak yazılım sisteminin etkinliğini belirler.

**Bakım:** Bu aşama, müşteriye teslim edildikten, kurulduktan ve çalışır hale getirildikten sonra yazılımın bakımını içerir. Bakım, ortaya çıkabilecek hataları düzeltmek için yazılımın güncellenmesini, yükseltilmesini ve yama uygulanmasını içerir. Bu aşama, yazılımın her zaman güncel olmasını ve düzgün çalışmasını sağlar.

Sonuç olarak, Şelale Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, onlarca yıldır kullanılan popüler bir proje yönetimi modelidir. Modelin beş aşaması - Gereksinimler, Tasarım, Uygulama, Test ve Bakım - yazılım geliştirme projelerinin sıralı ve mantıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olur. Geliştirme ekipleri, Şelale modelini izleyerek riskleri ve maliyetleri en aza indirirken müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan yüksek kaliteli yazılımlar oluşturabilir.

## V-Model

V-Model, karşılık gelen her geliştirme aşaması için bir test aşamasının ilişkilendirilmesine dayanan bir SDLC (Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü) modelidir. Doğrulama ve Onaylama (Verification and Validation) Modeli olarak da bilinir. Bu, geliştirme döngüsündeki her aşama için doğrudan ilişkili bir test aşaması olduğu anlamına gelir. Son derece disiplinli bir modeldir ve bir sonraki aşama, ancak bir önceki aşama tamamlandıktan sonra başlar.

V-Model, yazılım geliştirmeye doğrusal sıralı bir yaklaşım olan şelale modelinin bir uzantısıdır. Bununla birlikte, şelale modelinden farklı olarak, V-Model, geliştirme döngüsünün her aşamasında testleri hesaba katar. Bu, onu yazılım geliştirme için daha kapsamlı ve verimli bir model yapar.

V-Model, V-şekli olarak temsil edilir, V'nin sol tarafı Doğrulama aşamalarını ve sağ taraf Onaylama aşamalarını temsil eder. Kodlama Aşaması, V-Modelinin iki tarafını birleştirir. Aşağıda, SDLC'nin bir V-Modelindeki farklı aşamalar yer almaktadır:

**İş Gereksinim Analizi**: Bu, ürün gereksinimlerinin müşterinin bakış açısından anlaşıldığı geliştirme döngüsünün ilk aşamasıdır. Bu aşamada, müşteri ile detaylı iletişim, beklentilerinin ve tam gereksinimlerinin anlaşılması için gerçekleştirilir. Bu çok önemli bir faaliyettir ve çoğu müşteri tam olarak neye ihtiyaç duyduğundan emin olmadığından iyi yönetilmesi gerekir. İş gereksinimleri kabul testi için bir girdi olarak kullanılabileceğinden, kabul testi tasarım planlaması bu aşamada yapılır.

**Sistem Tasarımı**: Bu aşamada, sistem mimarisi ve tasarımı, bir önceki aşamada toplanan gereksinimlere göre planlanır. Sistem tasarım aşaması, tüm sistemin üst düzey tasarımını oluşturur ve onu daha küçük modüllere böler. Bu aşama, akış şemaları, veri akış şemaları ve diğer sistem tasarım belgelerinin oluşturulmasını içerir.

**Mimari Tasarım**: Bu, sistem tasarım aşamasının bir alt kümesidir ve sistem mimarisinin tanımlanmasını içerir. Bu, sistemde kullanılacak donanım, yazılım ve iletişim altyapısının tanımlanmasını içerir.

**Modül Tasarımı**: Bu aşamada, sistem tasarımı daha küçük modüllere bölünür ve her bir modülün tasarımı ayrıntılı olarak planlanır. Bu, her modül için ayrıntılı bir tasarım özelliği oluşturmayı içerir.

**Uygulama**: Bu aşamada, sistemin asıl kodlaması gerçekleşir. Kodlama, önceki aşamalarda oluşturulan tasarım özelliklerine göre yapılır.

**Test**: Test, V-Model'deki her geliştirme aşamasına paralel olarak planlanır. Doğrulama testi, V-Modelinin sol tarafında yapılır ve kodu çalıştırmadan test etmeyi içerir. Onaylama testi, V-Model'in sağ tarafında yapılır ve kod çalıştırarak test etmeyi içerir. Test, V-Model'in kritik bir parçasıdır ve geliştirme döngüsünün her aşamasında yapılır.

**Dağıtım**: Bu aşamada, test aşaması tamamlandıktan sonra nihai sistem son kullanıcılara dağıtılır. Bu aşama aynı zamanda son kullanıcıların eğitimini, sistem bakımını ve hata düzeltmeyi içerir.

Sonuç olarak, V-Model, geliştirme döngüsünün her aşamasında testleri hesaba katan kapsamlı ve verimli bir yazılım geliştirme modelidir. V-Model, V-şekli olarak temsil edilir, V'nin sol tarafı Doğrulama aşamalarını ve sağ taraf Onaylama aşamalarını temsil eder. V-Model YGYD modeli, her aşamanın bir sonraki aşama başlamadan önce tamamlanmasını sağlayan yapılandırılmış bir yazılım geliştirme yaklaşımı sunar.

## Spiral Metodolojisi

Spiral Model, karmaşık ve büyük yazılım geliştirme projelerini yönetmek için kullanılan bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü (YGYD) modelidir. Bu model, diğer YGYD modellerinden daha esnek ve uyarlanabilir olacak şekilde tasarlanmıştır ve önemli ölçüde belirsizliği veya yüksek düzeyde riski olan projeler için çok uygundur.

Spiral Model, sarmalın her yinelemesinin tam bir yazılım geliştirme döngüsünü temsil ettiği bir sarmal fikrine dayanmaktadır. Sarmalın birden çok döngüsü vardır ve döngülerin tam sayısı proje risklerine bağlı olarak değişebilir. Sarmalın her döngüsüne yazılım geliştirme sürecinin bir aşaması denir.

Spiral Model, risk güdümlü bir modeldir, yani odak noktası, yazılım geliştirme sürecinin birden çok yinelemesi yoluyla riski yönetmektir. Model dört ana aşamadan oluşur: Planlama, Risk Analizi, Mühendislik ve Değerlendirme.

**Planlama:** Bu aşamada, projenin kapsamı belirlenir ve sarmalın bir sonraki yinelemesi için bir plan oluşturulur. Bu plan, müşteri gereksinimlerinin belirlenmesini, yazılım tasarım ve geliştirme yaklaşımının belirlenmesini ve proje hedeflerinin oluşturulmasını içerir.

**Risk Analizi**: Bu aşama, projeyle ilişkili risklerin belirlendiği ve değerlendirildiği aşamadır. Riskler, bütçe kısıtlamalarını, teknoloji sınırlamalarını veya müşteri gereksinimlerindeki değişiklikleri içerebilir. Riskler daha sonra projenin geri kalan aşamaları boyunca yönetilir.

**Mühendislik**: Bu aşama, yazılımın önceki yinelemede toplanan gereksinimlere dayalı olarak geliştirildiği yerdir. Bu aşama, yazılımı tasarlamayı, kodlamayı ve test etmeyi içerir. Ardından yazılım, müşterinin gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını ve yüksek kalitede olup olmadığını belirlemek için değerlendirilir.

**Değerlendirme**: Bu aşama, yazılımın müşterinin gereksinimlerini ve kalite standartlarını karşıladığından emin olmak için gözden geçirildiği yerdir. Değişiklikler gerekiyorsa, bunlar sarmalın bir sonraki yinelemesine dahil edilir.

Spiral Model'in yarıçapı, projenin o ana kadarki giderlerini (maliyetini), açısal boyutu ise içinde bulunulan aşamada kat edilen ilerlemeyi temsil eder. Model, yazılım geliştirmeye daha esnek ve uyarlanabilir bir yaklaşım sağladığından, genellikle karmaşık ve büyük yazılım geliştirme projeleri için kullanılır.

Sonuç olarak, Spiral Model, yazılım geliştirmeye sistematik ve yinelemeli bir yaklaşım sağlayan kullanışlı bir YGYD modelidir. Risk odaklıdır ve esnekliği onu önemli belirsizliği veya yüksek düzeyde riski olan projeler için çok uygun hale getirir. Spiral Model, sarmalın her yinelemesinde riskleri yöneterek, yazılım geliştirme projelerinin başarılı olmasını ve müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlamaya yardımcı olabilir.

## Gittikçe Kodla & Gelişigüzel Metodolojileri

Gittikçe kodla (Code-as-you-go) modeli, kodun aynı anda yazıldığı ve test edildiği, yazılım geliştirmeye yönelik yinelemeli bir yaklaşımdır. Bu, geliştiricilerin kodun işlevselliğini doğrudan test edebileceği ve hataları hızlı bir şekilde tanımlayabileceği anlamına gelir. Bu modelde, kod, yazılımın hızlı bir şekilde geliştirilmesine ve test edilmesine izin verecek şekilde küçük artışlarla veya yinelemelerle yazılır ve test edilir. Bu yaklaşım, yazılımın erken test edilmesini sağlayarak, hataların ve hızla çözülebilecek sorunların erken tespit edilmesini sağlar.

Kullandıkça Kodla modelinde yer alan adımlar:

1. Yazılım projesinin gereksinimlerine ilişkin bir temel geliştir

2. Tanımlanan gereksinimleri karşılamak için kod yazmaya başla

3. Hataları veya sorunları belirlemek için kodu test et

4. Test sırasında belirlenen hataları veya sorunları ele al

5. Yazılım tamamlanana kadar 2-4 arası adımları tekrarla

Kullandıkça Kodla modelinin birçok avantajı olsa da, birkaç dezavantajı da olduğunu unutmamak gerekir. Başlıca dezavantajlardan biri, geliştiricilerin hızlı bir şekilde kod yazmaya çok fazla odaklanabilmeleri ve kodun kalitesi hakkında yeterince düşünmeyebilmeleridir. Ek olarak, gereksinimler sürekli değiştiği için model, proje zaman çizelgeleri açısından öngörülebilirlik eksikliğine yol açabilir.

Öte yandan Gelişigüzel modeli, belirli bir metodoloji veya yaklaşımın olmadığı bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bu model büyük ölçüde bireysel geliştiriciye bağlıdır ve herhangi bir özel süreç veya metodoloji izlemez. Bu modelde, kod tipik olarak belirli bir plan veya tasarım olmadan yazılır, bu da yazılımın bakımını ve güncellenmesini zorlaştırabilir.

Gelişigüzel modelinde yer alan adımlar şu şekildedir:

1. Yazılım projesinin gereksinimlerini belirle

2. Belirli bir planı veya tasarımı izlemeden, belirlenen gereksinimleri karşılamak için kod yazmaya başla

3. Hataları veya sorunları belirlemek için kodu test et

4. Test sırasında belirlenen hataları veya sorunları ele al

5. Yazılım tamamlanana kadar 2-4 arası adımları tekrarla

Gelişigüzel modelinin başlıca dezavantajlarından biri, belirli bir plan veya tasarımın olmaması nedeniyle ortaya çıkan yazılımın bakımının ve güncellenmesinin zor olabilmesidir. Ek olarak, model büyük ölçüde bireysel geliştiriciye bağlıdır ve anlaşılması ve hata ayıklaması zor olan kodlarla sonuçlanabilir.

Sonuç olarak, hem Gittikçe Kodla hem de Gelişigüzel modelleri yazılım geliştirmeye yönelik yaklaşımlar olmakla birlikte metodoloji ve yaklaşım açısından farklılık göstermektedir. Gittikçe Kodla modeli, yazılımın hızlı bir şekilde geliştirilmesini ve test edilmesini sağlayan yinelemeli bir yaklaşımken, Gelişigüzel modeli, belirli bir plan veya tasarımdan yoksun, oldukça bireyselleştirilmiş bir yaklaşımdır. Sonuç olarak, model seçimi, yazılım projesinin özel gereksinimlerine ve geliştirme ekibinin kullanabileceği kaynaklara bağlıdır.

## Farklılıkları?

**Çevik**: Çevik, yazılım geliştirmeye yönelik yinelemeli ve artımlı bir yaklaşımdır. Çevik’in ana odak noktası, müşteri işbirliğine ve geri bildirime güçlü bir vurgu yaparak kısa yinelemelerde çalışan bir ürün sunmaktır. Çevik süreçler esnek ve uyumludur ve ekip çalışmasını ve iletişimi teşvik eder.

**Scrum**: Scrum, yazılım geliştirmede yaygın olarak kullanılan belirli bir Çevik çerçevesidir. Şeffaflık, denetim ve uyum ilkelerini esas alır. Scrum, sprint planlama, günlük stand-up toplantıları, sprint incelemeleri ve retrospektifler gibi bir dizi rol, tören ve eser içerir. Scrum'ın amacı, geliştirme ekibinin her sprint'in sonunda potansiyel olarak piyasaya sürülebilir bir ürün artışı sunmasını sağlamaktır.

**Şelale**: Şelale, yazılım geliştirmeye sıralı ve doğrusal bir yaklaşımdır. Bu modelde, geliştirme sürecinin her aşaması (gereksinim toplama, tasarım, uygulama, test etme ve bakım) bir sonraki aşamaya geçmeden önce tamamlanır. Şelale genellikle iyi tanımlanmış gereksinimleri ve sabit bir bütçesi olan büyük ölçekli projeler için kullanılır.

**V-Model**: V-Model, geliştirme süreci boyunca test etmenin önemini vurgulayan Waterfall modelinin bir varyasyonudur. V-Modelinde, geliştirme sürecinin her aşaması, karşılık gelen bir test aşamasıyla ilişkilendirilir ve test aşamaları, geliştirme aşamalarının V'nin karşı tarafında yer alır.

**Spiral**: Spiral modeli, yazılım geliştirmeye risk odaklı bir yaklaşımdır. Her biri risk değerlendirmesi, prototip geliştirme ve müşteri geri bildirimi içeren bir dizi yinelemeli ve artımlı döngü içerir. Spiral model genellikle yüksek derecede risk veya belirsizlik içeren projeler için kullanılır.

**Gittikçe Kodla**: Gittikçe kodla, geliştiricinin önceden tanımlanmış bir plan veya tasarım olmadan, kullandıkça kod yazdığı bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Bu yaklaşım genellikle kapsamlı planlama veya dokümantasyon gerektirmeyen küçük, basit projeler için kullanılır.

**Gelişigüzel**: Gelişigüzel modeli, belirli bir metodoloji veya modelin izlenmediği yazılım geliştirmeye gelişigüzel veya geçici bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım tamamen geliştiricinin becerilerine, deneyimine ve muhakemesine bağlıdır ve belgeleme, planlama veya analiz çok azdır veya hiç yoktur.

Özetle, Çevik, Scrum, Şelale, V-Model ve Spiral, izlenecek belirli metodolojiler, çerçeveler ve süreçler sağlayan yazılım geliştirmeye yönelik yapılandırılmış yaklaşımlardır. Gittikçe Kodla ve Gelişigüzel modeli ise daha az yapılandırılmıştır ve daha çok geliştiricinin bireysel becerilerine ve muhakemesine dayanır. Her yaklaşımın kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır ve hangisinin kullanılacağı projenin özel gereksinimlerine ve kısıtlamalarına bağlı olacaktır.

## Hangisini Kullanmalı?

Yazılım geliştirme için doğru yaklaşımı seçmek, proje gereksinimleri, projenin karmaşıklığı, ekibin becerileri ve uzmanlığı ve projenin bütçesi ve zaman çizelgesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

**Çevik**: Çevik, hızla değişen gereksinimler veya sürekli teslimat gerektiren projeler için en uygunudur. Müşteriyle yakın çalışabilen ve ürün üzerinde hızlı bir şekilde yineleme yapabilen daha küçük, işlevler arası ekipler için idealdir. Çevik, sürekli geri bildirim ve işbirliğinin çok önemli olduğu, belirsiz veya karmaşık gereksinimleri olan projeler için de uygundur.

**Scrum**: Scrum, gereksinimlerin iyi tanımlandığı ve proje kapsamının sınırlı olduğu projeler için ideal bir seçimdir. Etkili bir şekilde işbirliği yapabilen ve sık sık iletişim kurabilen küçük ekipler için en uygunudur. Scrum ayrıca, sık ürün sürümlerini gerektiren ve paydaşlardan geri bildirimin gerekli olduğu projeler için de uygundur.

**Şelale**: Şelale, iyi tanımlanmış ve istikrarlı gereksinimleri olan projeler için en uygunudur. Gereksinimlerin sık sık değişme olasılığının olmadığı ve sıralı ve yapılandırılmış bir yaklaşımın gerekli olduğu daha büyük projeler için idealdir. Şelale ayrıca nihai ürünün tesliminin birincil odak noktası olduğu, sabit bütçeli ve zaman çizelgeli projeler için de uygundur.

**V-Model**: V-Model, yüksek derecede karmaşıklık içeren ve kalite güvencesinin kritik olduğu projeler için en uygunudur. Kapsamlı testler gerektiren ve geliştirme sürecinin her aşamasının kapsamlı bir şekilde doğrulanması gereken büyük ölçekli projeler için idealdir. V-Model ayrıca, sağlık veya savunma sektörlerindekiler gibi sıkı uyumluluk gereklilikleri olan projeler için de uygundur.

**Spiral**: Spiral modeli, yüksek derecede belirsizlik veya risk içeren projeler için idealdir. Kapsamlı risk değerlendirmesi ve azaltma stratejileri gerektiren karmaşık projeler için en uygunudur. Spiral modeli aynı zamanda çoklu prototip gerektiren ve sürekli geri bildirim ve adaptasyonun gerekli olduğu projeler için de uygundur.

Gittikçe kodla: Gittikçe kodla, kapsamlı planlama veya dokümantasyon gerektirmeyen küçük projeler için en uygunudur. Hızlı ve verimli bir şekilde kod yazabilen deneyimli geliştiriciler ve sınırlı bütçesi ve zaman çizelgesi olan projeler için idealdir.

Gelişigüzel modeli: Yazılımın sürdürülmesinde veya değiştirilmesinde zorluklar, izlenebilirlik veya sorumluluk eksikliği ve olası kalite sorunları gibi çeşitli sorunlara yol açabileceğinden, Gelişigüzel modeli genellikle yazılım geliştirme projeleri için önerilmez. Ancak, hızlı prototip oluşturma ve deneme gerektiren küçük, kritik olmayan projeler için uygun olabilir.

Sonuç olarak, yazılım geliştirme için hangi yaklaşımın kullanılacağı, projenin özel gereksinimlerine ve kısıtlamalarına bağlı olacaktır. Her yaklaşımın kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır ve bir karar vermeden önce tüm faktörleri dikkatlice değerlendirmek çok önemlidir.