Afgangsprojekt for Informationsteknologi  
Jakob Viggo Hansen

# Indledning

### Problemformulering

### Indledning

# Teknologi

### Teknologivalg - mulige retninger (javascript vs python vs C#)

### .NET i DR

### **LogWatcher** kerne-teknologi: C#, .NET Core, Blazor

### Overvejelser om driftsmiljø

### DR's best-practice (baseret på interviews)

### VM's vs. Containers

### LogWatcher målsystemer (datakilder)

### 

## Database

### Data-repræsentation - fra kilde til DB

### RDBMS vs NoSql

### Overvejelser om performance og normalisering

### ER-diagram

### 

## Systemudvikling og - analyse

### Funktionel beskrivelse af **LogWatcher**

### indsamling af datakilder

### søgekriterier

### resultat-præsentation

### Domæne model

### User Stories & Use Cases

### GUI previz og overvejelser

### Klasse diagram

## Udvikling & metode

### Overvejelser om datamængder og performance

### Time complexity / Big-O notation

### Søgning i store datasæt

### Trie

### Binary Search Tree

### Udvikling af søgemotor

### Integration mellem søgemotor og applikation

### eDSL som grænseflade

### Unit Testing

## Afrunding

### Afgrænsning af opgavens omfang (LogWatcher slices)

### Konklusion

### 6.3 Litteraturliste

# Problemformulering

I store virksomheder hvis virke er baseret på adskillige samarbejdende IT-systemer, er overvågning af drift og stabilitet en udfordring. Mange systemer kan udsende alarmer i tilfælde af driftsforstyrrelser eller stop. Men en enkeltstående alarm-melding vil ofte ikke afsløre det samlede billede af det påvirkede system. Det er vanskeligt at udlede kontekst og underliggende drift status.

Desuden er diskrete systemer næsten altid blot komponenter i en længere kæde, et workflow eller data-flow. En fejl i et enkelt system skyldes ofte fejl i systemer som er placeret tidligere i kæden. Eller systemer senere i kæden kan lide under det aktuelle systems fejl.

Alle disse systemer genererer drifts-logs - ofte adskillige tusind linjer pr time. Logs er indgangen til at udlede et billede af systemets tilstand, aktuelt og bagud i tiden.

Men det kan være vanskeligt og tidskrævende at gennemlæse mange tusind loglinjer, og vanskeligt at sammenstille de informationer som fremsøges, på tværs af tid og systemer. Overblikket kan drukne i mængden af data.

Jeg foreslår at udvikle en hjælpe-applikation, LogWatcher. **LogWatcher er målrettet til personer som skal supportere og drifte virksomhedens system-park.**

# 1.2 Indledning

Til daglig arbejder jeg på DR, hvor jeg udvikler applikationer og workflows som understøtter de indholdsskabende afdelingers arbejde. Der har jeg haft lejlighed til at indse at en applikations nytteværdi i høj grad er afhængig af hvordan den driftes. Når der før eller siden opstår et problem i eller omkring den, er muligheden for spore fejlkæder afgørende for drifts-personalet.

LogWatcher skal kunne hjælpe brugeren med at søge efter tekst-billeder på tværs af mange systemers logs. Baseret på søgeord og tidsgrænser skal LogWatcher hjælpe sin bruger med at danne sig et overblik over hændelser og deres tidslige distribution.  
  
LogWatcher skal have en **grafisk brugerflade** baseret på en HTML-side, tilgængelig via en standard web-browser. GUI'en skal facilitere **indsamling** af logs fra forbundne systemer, **gennemsøgning** af logs på basis af søge-termer og tidshorisonter, og **udstille** resultaterne fra søgningerne.  
  
Forud for selve søgningen skal de indsamlede logs persisteres til en **database**, som derefter vil udgøre det data-grundlag som LogWatcher skal traversere.  
  
**Søge-algoritmerne** skal være baseret på trie's og binære søgetræer, for at sikre god performance når brugeren potentielt skal søge over mange tusinde linjer rå log-data. Søge-komponenten bør udstille et \***eDSL** til at facilitere søgning i domænet.  
  
Søge-resultater kan udstilles som tekst-udsnit fra søge-hits. F.eks

* top-5 af systemer med søgeordene repræsenteret i deres logs.
* et grafisk billede af den tidslige distribution af et sæt søgeord (f.eks. over de seneste 48 timer)

**Ved hjælp fra LogWatcher kan brugerne altså hurtigere danne sig et overblik over begivenheder på tværs af systemer, og få hjælp til at danne en forståelse af hvor de underliggende problemer kan være opstået i den lange kæde af indbyrdes forbundne systemer.**

*\*embedded Domain Specific Language*

# 2.1 Teknologivalg - mulige retninger

Fordelt over de programmerings-specifikke moduler under uddannelsen, har jeg arbejdet med først Javascript, derefter C#/.NET og senest Python. De tre sprog ligger pr. 2022 blandt Top 7 Mest populære/anvendte sprog. (\* <https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022> )

**Javascript** repræsenterer det type-svage sprogdomæne, også kaldet dynamisk typing. Det er et fortolket sprog, dvs. det omsættes til maskinvendt kode linje-for-linje under kørsel. En deklareret variabel kan ændre indholdskaraktér i løbet af sin levetid, dvs. igennem programmets køretid. Variablen A kan starte med at refererer heltals-værdier, dernæst en tekst-streng, og senere et komplekst objekt. Javascript er i særdeleshed udbredt fordi det er de facto normen til at kode interaktivitet på web, sammen med html/css. Javascript har traditionalt været påskønnet til webudvikling pga. sit kompakte og fortættede syntax.   
  
**C#** repræsenterer det ”modsatte” domæne, det type-stærke, kaldet static typing. Et C#-program bliver kompileret til maskine-nær kode før eksekvering. I C# kan alle variable udelukkende referere den datatype de deklareres mod. C# er stærkt object-orienteret. Det blev udviklet som Microsofts svar på det oprindelige objektorienterede Java fra Sun/Oracle. ( <https://en.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)> )   
C# er knyttet til kørsel- og udviklings miljøet .NET, som er Microsofts bud på et kode øko-system til Windows-platformen. I de senere år er .NET Framework blevet afløst af .NET Core, som også er egnet til udvikling mod OSX (Apple), Linux og Android (Google).   
  
**Python** kan med god vilje placeres imellem JavaScript og C#. Det kan kodes både i et objektorienteret og et funktionelt paradigme, og er typesvagt. Python tilbyder en meget kompakt kode-stil som gør det særligt populært til at processere store datamængder med få linjer kode.

<https://hackr.io/blog/c-sharp-vs-python>  
<https://litslink.com/blog/csharp-vs-python-choosing-right-language-for-your-project>  
<https://developer.ibm.com/blogs/use-python-for-scientific-research/>

Hvert enkelt sprog har specifikke styrker og fordele. Python giver mulighed for meget elegante og effektive recursioner som er vigtige for at bygge de node-baserede søge-træer som udgør søgemotoren. C# understøtter multi-threading indenfor samme app-instans, i modsætning til Python.

# 2.2 .NET i DR

En væsentlig overvejelse i forbindelse med valget af teknologisk platform for LogWatcher, bør være at undersøge hvilke miljøer den skal eksistere i.  
DR bruger mange forskellige teknologier.

# 2.3 Kerne-teknologi: C# & .NET Core, Blazor og Python

Til udvikling af LogWatcher vil jeg kombinere C# og Python. Jeg vil bruge Python til at facilitere de centrale aspekter af søgning i datasæt, søgekomponenten. Jeg vil bruge C# til grafisk brugerflade (GUI) og data-persistering mod databasen.

GUI & Data  
(C#)

Søgemotor  
(Python)

eDSL

Bruger

LogWatcher

Ved at indbygge et eDSL i søgekomponenten, kan jeg udstille centrale søge-værktøjer mod det omsluttende C#/.NET lag som udgør den brugervendte applikation.

Med .NET Core har Microsoft introduceret et web-orienteret lag til C#, som gør miljøet meget egnet til at udvikle web-sider. Den specifikke komponent hedder Blazor, og giver mulighed for en eventdrevet, dobbeltrettet binding mellem grafik-objekter og de underliggende tilstande i applikationen. Denne teknologi vil jeg benytte til LagWatcher GUI.

<https://towardsdatascience.com/power-your-windows-app-with-ai-connect-c-application-with-python-model-c5f100ebc1fc>