**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG**

**KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ**

A blue and white logo

Description automatically generated-----🙞🙜🕮🙞🙜-----

**BÁO CÁO BÀI TẬP THỰC HÀNH**

**NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH**

**TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CLIENT – SERVER**

**ĐA TIỂU TRÌNH DÙNG TCP SOCKET**

**Giảng viên hướng dẫn: ThS. NGUYỄN VĂN NỐI**

**Sinh viên thực hiện: TRẦN THANH TÂN**

**Mã số sinh viên:** **021101021**

**Lớp:** **ĐH CNTT 21A**

***Tiền Giang, tháng 5 năm 2024***

# LỜI CẢM ƠN

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Nối đã tận tình hướng dẫn và đồng hành cùng em trong suốt quá trình học tập môn Nguyên lý hệ điều hành. Thời gian qua, nhờ sự giảng dạy của Thầy, em đã có thể nắm bắt sâu sắc hơn các kiến thức về lập trình đa tiểu trình, giao tiếp giữa các tiến trình và đồng bộ các tiến trình, điều này đã giúp em từng bước thực hiện tốt bài tập thực hành này và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Dù đã nỗ lực hết mình, chương trình triển khai của em vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và hướng dẫn thêm từ Thầy để chương trình có thể được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn Thầy!

*Tiền Giang*, ngày 2 tháng 5 năm 2024

Sinh viên thực hiện

Trần Thanh Tân

**MỤC LỤC**

[LỜI CẢM ƠN 2](#_Toc165543245)

[DANH MỤC HÌNH ẢNH 4](#_Toc165543246)

[CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 5](#_Toc165543247)

[1. 1. Giới thiệu chương trình 5](#_Toc165543248)

[1.2. Mục tiêu của chương trình 5](#_Toc165543249)

[CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 6](#_Toc165543250)

[2.1. Phân tích 6](#_Toc165543251)

[2.1.1. Cơ sở lý thuyết 6](#_Toc165543252)

[2.1.2. Công nghệ sử dụng 7](#_Toc165543253)

[2.2. Xây dựng chương trình 10](#_Toc165543254)

[2.2.1. Xây dựng project: 10](#_Toc165543255)

[2.2.2. Phân tích từng thành phần 11](#_Toc165543256)

[2.2.3. Phân tích quy trình hoạt động của chương trình 22](#_Toc165543257)

[CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN 24](#_Toc165543258)

[3.1. Kết quả thực hiện triển khai chương trình 24](#_Toc165543259)

[3.2. Ghi kết quả vào tập tin 25](#_Toc165543260)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 26](#_Toc165543261)

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

[Hình 1. Cấu trúc chương trình 10](#_Toc165543127)

[Hình 2. Kết quả triển khai chương trình 24](#_Toc165543128)

[Hình 3. Kết quả lưu vào tập tin 25](#_Toc165543129)

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

## 1. 1. Giới thiệu chương trình

Chương trình được thiết kế nhằm mục đích triển khai một hệ thống Client-Server sử dụng TCP socket để xử lý và giải quyết một bài toán toán xác định chiều cao x để cắt hình chữ nhật thành một chiếc hộp không nắp có thể tích lớn nhất Vmax bằng việc sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ và phát triển trong môi trường Visual Studio 2015, ứng dụng của lý thuyết lập trình đa tiến trình, giao tiếp giữa các tiến trình, và đồng bộ hóa tiến trình một cách hiệu quả.

## 1.2. Mục tiêu của chương trình

Phát triển hai phần chính là Client và Server:

- Ở Client:

+ Đọc dữ liệu: Client bắt đầu bằng việc đọc danh sách các hình chữ nhật từ tập tin DanhHCN\_31012024.txt, mỗi hình chữ nhật được xác định bởi chiều dài (Length) và chiều rộng (Width).

+ Gửi yêu cầu: Sau đó, Client sẽ lần lượt gửi thông tin về chiều dài và chiều rộng của từng hình chữ nhật tới Server qua TCP socket.

+ Nhận kết quả: Client nhận kết quả tính toán chiều cao x và thể tích Vmax từ Server và cập nhật những thông tin này vào danh sách ban đầu.

+ Lưu trữ kết quả: Cuối cùng, client sẽ lưu kết quả được cập nhật vào tập tin ketqua.csv.

- Ở Server:

+ Nhận dữ liệu: Server lắng nghe và nhận dữ liệu từ các Client qua TCP socket.

+ Xử lý tính toán: Dựa trên chiều dài và chiều rộng nhận được, Server sẽ tính toán chiều cao x sao cho hình hộp tạo thành có thể tích lớn nhất.

+ Gửi phản hồi: Server sau đó gửi lại kết quả x và Vmax cho Client.

# CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

## 2.1. Phân tích

### 2.1.1. Cơ sở lý thuyết

#### 2.1.1.1. Lập trình đa tiểu trình

Lập trình đa tiểu trình là một kỹ thuật quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất và tận dụng tài nguyên của hệ thống. Bằng cách sử dụng đa tiểu trình, chương trình có thể thực hiện đồng thời nhiều tác vụ khác nhau mà không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. Trong chương trình này, việc sử dụng đa tiểu trình giúp cho việc xử lý các yêu cầu từ Client và tính toán trên Server được thực hiện một cách song song, tăng cường hiệu suất và đồng thời giảm thiểu thời gian chờ đợi.

#### 2.1.1.2. Giao tiếp giữa các tiến trình

Để giao tiếp giữa Client và Server, chương trình sử dụng giao thức TCP Socket. TCP (Transmission Control Protocol) là một giao thức truyền dữ liệu tin cậy và đảm bảo, được sử dụng rộng rãi trong việc truyền dữ liệu qua mạng. Việc sử dụng TCP Socket giúp đảm bảo tính tin cậy và hiệu quả trong việc truyền dữ liệu giữa Client và Server.

#### 2.1.1.3. Đồng bộ tiến trình bằng Semaphore

Semaphore được sử dụng để đồng bộ hóa việc truy cập vào các biến dùng chung, giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong quá trình truy cập và thay đổi dữ liệu. Sử dụng Semaphore giúp tránh được các vấn đề về đọc/ghi đồng thời vào dữ liệu, từ đó tăng cường tính ổn định và đáng tin cậy của chương trình.

#### 2.1.1.4. Giải thuật

Thuật toán tìm giá trị cực đại dựa trên phương pháp đạo hàm số và điều chỉnh giá trị x dựa trên đạo hàm tại x để tiến gần tới điểm cực đại của hàm số. Điều kiện dừng của vòng lặp là số lần lặp đạt tối đa NMAX. ALPHA trong thuật toán này được dùng như một hằng số hội tụ để điều chỉnh tốc độ tiến của giải thuật. Được mô tả như sau:

- Tìm Max của f(x) = x \* (W - 2x) \* (L - 2x) với 0<= x <=W/2

- Ý nghĩa của dạo hàm tại điểm x0: nếu f’(x0) >0 🡪 đồng biến 🡪 tăng x0 🡪 tăng y0. Ngược lại: nếu f’(x0) <0 🡪 nghịch biến 🡪 giảm x0 🡪 tăng y0

- Tính f’(x0)

f(x0 + ∆t) = f(x0) + f’(x0)\*∆t

f(x0 - ∆t) = f(x0) - f’(x0)∆t

=> f’(x0) = [ f(x0 + ∆t) - f(x0 - ∆t) ]/(2∆t)

- Giải thuật:

*n = 0; // số lần lặp*

*x = 0; // giá trị khởi tạo x0*

*while (n<=NMAX) // số lần lặp tối đa NMAX*

*{*

*df = f’(x);*

*if (df>0)*

*x = x + ALPHA \* df; // ALPHA hằng số hội tụ*

*else*

*x = x - ALPHA \* df;*

*y = f(x);*

*n++;*

*}*

*Xuất (x, y)*

### 2.1.2. Công nghệ sử dụng

#### 2.1.2.1. Phần mềm

*Visual Studio 2015*: là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho việc lập trình C++. Nó cung cấp các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc phát triển ứng dụng, từ việc viết mã nguồn, biên dịch đến debug và triển khai.

#### 2.1.2.2. Thư viện sử dụng

- *stdio.h (Standard Input Output)*:

+ Chức năng: stdio.h cung cấp các hàm và định nghĩa liên quan đến nhập và xuất dữ liệu từ và ra các luồng chuẩn (standard streams) như stdin (đầu vào tiêu chuẩn), stdout (đầu ra tiêu chuẩn), và stderr (lỗi tiêu chuẩn).

+ Trong chương trình này, stdio.h được sử dụng để thực hiện đọc và ghi dữ liệu từ và vào các tập tin. Cụ thể, các hàm như *fopen\_s, fgets*, và *fprintf* được sử dụng để mở, đọc và ghi dữ liệu vào các tập tin. Hàm *printf()* được dùng để in kết quả ra màn hình.

*- winsock2.h:*

+ Chức năng: winsock2.h là một phần của Windows Sockets API, cung cấp các hàm và cấu trúc dữ liệu để thực hiện giao tiếp mạng trong hệ điều hành Windows, sử dụng giao thức TCP/IP.

+ Trong chương trình này, winsock2.h được sử dụng để tạo và quản lý các socket mạng.

• Các hàm như *connect()*, *bind()*, *listen()*, *accept()*, *send()*, và *recv()* được sử dụng để tạo, kết nối và truyền dữ liệu qua các kết nối socket giữa Client và Server.

• *SOCKET* được sử dụng để khai báo và quản lý các kết nối mạng.

• *WSADATA* được sử dụng khi khởi tạo Winsock bằng hàm *WSAStartup().*

• *closesocket()* được sử dụng để giải phóng tài nguyên socket sau khi kết thúc giao tiếp.

• *WSACleanup()* được sử dụng để giải phóng các tài nguyên mạng và kết thúc sử dụng Winsock sau khi ứng dụng hoàn thành công việc của mình.

*- windows.h:*

+ Chức năng: windows.h cung cấp các hàm và cấu trúc dữ liệu liên quan đến hệ điều hành Windows, bao gồm quản lý tiến trình, tiểu trình, tập tin, bộ nhớ, và giao diện người dùng.

+ Trong chương trình này, windows.h được sử dụng để gọi các hàm hệ thống và tạo tiểu trình (thread) thông qua hàm *CreateThread()*.

• *HANDLE* được sử dụng để khai báo và quản lý các tài nguyên hệ thống. Cụ thể, các hàm như *CreateThread()*, *CreateSemaphore()* trả về một *HANDLE* để đại diện cho tài nguyên đã tạo.

• *LPVOID* được sử dụng khi truyền con trỏ tới dữ liệu của kiểu không xác định. Nó được sử dụng trong hàm *CreateThread()* để truyền tham số cho tiểu trình.

• *DWORD* được sử dụng để đại diện cho các thông số hoặc kích thước dữ liệu.

• WINAPI được sử dụng để định nghĩa kiểu của các hàm API. nó được sử dụng trong khai báo hàm cụ thể trong chương trình là *CreateThread()*, *FindMaxVmax()* và *FindVmax()*.

• *ReleaseSemaphore()* được sử dụng để giải phóng một Semaphore sau khi nó đã được sử dụng để đồng bộ hóa các tiến trình.

• *WaitForSingleObject()* được sử dụng để đợi cho đến khi một Semaphore được giải phóng hoặc một tiểu trình kết thúc.

• *CloseHandle()* được sử dụng để giải phóng tài nguyên hệ thống sau khi chúng không còn cần thiết nữa.

*- math.h:*

+ Chức năng: math.h cung cấp các hàm toán học và hằng số được sử dụng trong tính toán.

+ Trong chương trình này, math.h được sử dụng để thực hiện các phép toán toán học trong tính toán. Cụ thể, hàm *fabs*() được sử dụng để tính giá trị tuyệt đối.

## 2.2. Xây dựng chương trình

### 2.2.1. Xây dựng project:

#### 2.2.1.1. Tạo project:

- Chương trình được tạo trong môi trường lập trình Visual Studio.

- Bao gồm hai project: HCN\_Client và HCN\_Server.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 1. Cấu trúc chương trình

#### 2.2.1.2. Cấu trúc project:

- Mỗi project bao gồm các file mã nguồn và các tệp header liên quan.

- Trong project HCN\_Client:

+ Các file mã nguồn: HCNClient.cpp, common.cpp.

+ Các tệp header: common.h.

- Trong project HCN\_Server:

+ Các file mã nguồn: HCNServer.cpp, hinhchunhat.cpp, common.cpp.

+ Các tệp header: hinhchunhat.h, common.h.

### 2.2.2. Phân tích từng thành phần

#### 2.2.2.1. Project HCN\_Client:

*- common.h:*

+ Tệp này chứa các định nghĩa cấu trúc và khai báo hàm chung được sử dụng trong project HCN\_Client:

+ Trong đó:

• Cấu trúc *request\_t* đại diện cho yêu cầu gửi thông tin về chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật từ Client tới Server.

typedef struct \_request\_t

{

double width;

double length;

} request\_t, \* prequest\_t;

• Cấu trúc *reply\_t* chứa thông tin về độ cao cắt tối đa x và thể tích tương ứng Vmax của hình chữ nhật, được Server gửi lại cho Client.

typedef struct \_reply\_t

{

double x;

double Vmax;

} reply\_t, \* preply\_t;

• Cấu trúc *HCN\_Max* chứa thông tin về hình chữ nhật có Vmax lớn nhất.

typedef struct \_HCN\_Max

{

request\_t req;

reply\_t rep;

} HCN\_Max, \* PHCN\_Max;

• Hai hàm *InitializeWinsock()* và *CreateConnect()* dùng để khởi tạo và tạo kết nối tới Server thông qua giao thức TCP.

int InitializeWinsock();

SOCKET CreateConnect(char\* SVRIPAddress, u\_short port);

*- common.cpp:*

+ Tệp này cài đặt các hàm đã được khai báo trong common.h ở project HCN\_Client.

+ Trong đó:

• Hàm *InitializeWinsock()* dùng để khởi tạo Winsock để sử dụng thư viện socket trên Windows.

int InitializeWinsock()

{

WSADATA wsa;

printf("\nInitialising Winsock...");

if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsa) != 0) {

printf("Failed. Error Code: %d", WSAGetLastError());

return 0;

}

printf("Initialised.");

return 1;

}

• Hàm *CreateConnect()* tạo kết nối tới server dựa trên địa chỉ IP và cổng được cung cấp.

SOCKET CreateConnect(char\* SVRIPAddress, u\_short port)

{

SOCKET s;

struct sockaddr\_in server;

if ((s = socket(AF\_INET, SOCK\_STREAM, 0)) == INVALID\_SOCKET) {

printf("Could not create socket : %d", WSAGetLastError());

exit(-3);

}

printf("Socket created.\n");

server.sin\_addr.s\_addr = inet\_addr(SVRIPAddress);

server.sin\_family = AF\_INET;

server.sin\_port = htons(port);

if (connect(s, (struct sockaddr\*)&server, sizeof(server)) < 0) {

printf("Connect %s error !", SVRIPAddress);

exit(-4);

}

printf("Connected to Server %s", SVRIPAddress);

return s;

}

- HCNClient.cpp:

+ Tệp này thực hiện các chức năng chính của Client.

+ Trong đó:

• Các biến toàn cục *max\_x*, *max\_Vmax*, *max\_width*, *max\_length* được khai báo để lưu trữ thông tin về hình chữ nhật có Vmax lớn nhất.

volatile double max\_x = 0;

volatile double max\_Vmax = 0;

volatile double max\_width = 0;

volatile double max\_length = 0;

• Hàm *FindMaxVmax(LPVOID lpParam)*: là hàm đa tiểu trình dùng để tìm và cập nhật thông tin về hình chữ nhật có Vmax lớn nhất. Nó nhận thông tin từ mỗi hình chữ nhật đã xử lý và so sánh với thông tin của hình chữ nhật có Vmax lớn nhất hiện tại.

DWORD WINAPI FindMaxVmax(LPVOID lpParam)

{

HCN\_Max\* data = (HCN\_Max\*)lpParam;

double x = data->rep.x;

double Vmax = data->rep.Vmax;

double width = data->req.width;

double length = data->req.length;

WaitForSingleObject(hSem[0], INFINITE);

if (Vmax > max\_Vmax)

{

max\_x = x;

max\_Vmax = Vmax;

max\_width = width;

max\_length = length;

}

ReleaseSemaphore(hSem[0], 1, NULL);

delete data;

return 0;

}

• Hàm *ClientThread(LPVOID lpParam)*: thực hiện công việc chính của Client, bao gồm đọc danh sách hình chữ nhật từ tệp *DanhHCN\_31012024.txt*, gửi yêu cầu tới Server và xử lý kết quả. Đồng thời, nó cũng tạo và quản lý các luồng con để xử lý đồng thời các yêu cầu và kết quả từ Server. Sau cùng lưu kết quả vào tệp *ketqua.csv* và hiển thị thông tin về hình chữ nhật có Vmax lớn nhất.

DWORD WINAPI ClientThread(LPVOID lpParam)

{

SOCKET s = \*((SOCKET\*)lpParam);

FILE\* inputFile = NULL;

FILE\* outputFile = NULL;

char line[100];

double WIDTH, LENGTH, x, Vmax;

errno\_t err;

err = fopen\_s(&inputFile, "DanhHCN\_31012024.txt", "r");

if (err != 0 || inputFile == NULL)

{

printf("Cannot open file DanhHCN\_31012024.txt!\n");

return 1;

}

fgets(line, sizeof(line), inputFile);

err = fopen\_s(&outputFile, "ketqua.csv", "w");

if (err != 0 || outputFile == NULL)

{

printf("Unable to create file ketqua.csv\n");

fclose(inputFile);

return 1;

}

fprintf(outputFile, "width,length,x,Vmax\n");

while (fgets(line, sizeof(line), inputFile))

{

sscanf\_s(line, "%lf\t%lf", &WIDTH, &LENGTH);

request\_t req = { WIDTH, LENGTH };

reply\_t rep;

printf("Width: %3.0lf, Length: %3.0lf\n", req.width, req.length);

WaitForSingleObject(hSem[0], INFINITE);

if (send(s, (char\*)&req, sizeof(request\_t), 0) != sizeof(request\_t))

{

printf("Cannot send \n");

}

else

printf("Send ... \n");

if (recv(s, (char\*)&rep, sizeof(reply\_t), 0) != sizeof(reply\_t))

printf("Cannot receive \n");

else

printf("Receive ... \n");

printf("Result: x = %3.5lf, Vmax = %3.5lf\n", rep.x, rep.Vmax);

printf("............................................................\n");

fprintf(outputFile, "%lf,%lf,%lf,%lf\n", req.width, req.length, rep.x, rep.Vmax);

ReleaseSemaphore(hSem[0], 1, NULL);

HCN\_Max\* Data = new HCN\_Max;

Data->req = req;

Data->rep = rep;

HANDLE hThread = CreateThread(NULL, 0, FindMaxVmax, Data, 0, NULL);

if (hThread)

{

WaitForSingleObject(hThread, INFINITE);

CloseHandle(hThread);

}

}

fclose(inputFile);

fclose(outputFile);

printf("Recorded results to file ketqua.csv successfully!\n\n");

printf("Information on the rectangle with the largest maximum volume:\n");

printf("Width: %3.0lf Length: %3.0lf, x: %3.5fl, Vmax: %3.5lf\n", max\_width, max\_length, max\_x, max\_Vmax);

printf("............................................................\n\n");

return 0;

}

• Hàm *main()*: Chương trình bắt đầu bằng việc khởi tạo môi trường mạng và tạo kết nối tới server thông qua hàm *InitializeWinsock()* và *CreateConnect(IPServer, port)*. Sau đó Sau đó, một luồng chính được tạo để thực hiện công việc của client bằng cách gọi hàm *CreateThread(NULL, 0, ClientThread, &s, 0, NULL)* cho phép chương trình gửi yêu cầu đến Server và xử lý kết quả mà không làm gián đoạn chương trình chính. Khi công việc đã hoàn thành, kết nối tới Server được đóng và các tài nguyên được dọn dẹp. Chương trình dừng lại để người dùng có thể xem kết quả trước khi kết thúc.

int main(int argc, char\* argv[])

{

char\* IPServer = (char\*)"127.0.0.1";

u\_short port = 54321;

printf("%s IPServer Port\n", argv[0]);

if (argc > 2)

{

port = atoi(argv[2]);

IPServer = argv[1];

}

printf("IPServer: %s. Port %ld\n", IPServer, (int)port);

hSem[0] = CreateSemaphore(NULL, 1, 1, NULL);

InitializeWinsock();

SOCKET s = CreateConnect(IPServer, port);

HANDLE hClientThread = CreateThread(NULL, 0, ClientThread, &s, 0, NULL);

if (hClientThread != NULL)

{

WaitForSingleObject(hClientThread, INFINITE);

}

CloseHandle(hSem[0]);

closesocket(s);

WSACleanup();

system("pause");

return 0;

}

#### 2.2.2.2. Project HCN\_Server:

*- common.h:*

+ Tệp này chứa các định nghĩa cấu trúc và khai báo hàm chung được sử dụng trong HCN\_Server:

+ Trong đó:

• Cấu trúc *request\_t* đại diện cho yêu cầu gửi thông tin về chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật từ Client tới Server.

typedef struct \_request\_t

{

double width;

double length;

} request\_t, \* prequest\_t;

• Cấu trúc *reply\_t* chứa thông tin về độ cao cắt tối đa x và thể tích tương ứng Vmax của hình chữ nhật, được Server gửi lại cho Client.

typedef struct \_reply\_t

{

double x;

double Vmax;

} reply\_t, \* preply\_t;

*- common.cpp:*

+ Tệp này cài đặt các hàm đã được khai báo trong common.h ở project HCN\_Server.

+ Trong đó:

• Hàm *InitializeWinsock()* dùng để khởi tạo Winsock để sử dụng thư viện socket trên Windows.

int InitializeWinsock()

{

WSADATA wsa;

printf("\nInitialising Winsock...");

if (WSAStartup(MAKEWORD(2, 2), &wsa) != 0) {

printf("Failed. Error Code: %d", WSAGetLastError());

return 0;

}

printf("Initialised.");

return 1;

}

• Hàm *CreateBindListen()* tạo và lắng nghe kết nối tới Server trên một cổng cụ thể.

SOCKET CreateBindListen(u\_short port) {

SOCKET s;

struct sockaddr\_in server;

if ((s = socket(AF\_INET, SOCK\_STREAM, 0)) == INVALID\_SOCKET) {

printf("Could not create socket: %d", WSAGetLastError());

exit(-1);

}

printf("Socket created.\n");

server.sin\_family = AF\_INET;

server.sin\_addr.s\_addr = INADDR\_ANY;

server.sin\_port = htons(port);

if (bind(s, (struct sockaddr\*)&server, sizeof(server)) == SOCKET\_ERROR) {

printf("Bind failed with error code : %d", WSAGetLastError());

exit(-2);

}

puts("Bind done");

listen(s, 30);

puts("Waiting for incoming connections...");

return s;

}

*- hinhchunhat.h:*

+ Tệp chứa các định nghĩa cấu trúc dữ liệu và khai báo hàm liên quan đến tính toán độ cao cắt tối đa x và thể tích tương ứng Vmax của hình chữ nhật.

+ Bao gồm khai báo các hàm *f()*, *df()*, *timx()*

#pragma once

double f(double x, double WIDTH, double LENGTH);

double df(double x, double WIDTH, double LENGTH);

double timx(double WIDTH, double LENGTH);

*- hinhchunhat.cpp:*

+ Tệp chứa cài đặt các hàm tính toán độ cao cắt tối đa x và thể tích tương ứng Vmax của hình chữ nhật, dựa trên yêu cầu cụ thể của chương trình.

+ Bao gồm các hàm f(), df(), timx đã được khai báo trong hinhchunhat.h.

const double EPSILON = 1e-6;

double deltat = 0.0001;

double f(double x, double width, double length) {

return x \* (width - 2 \* x) \* (length - 2 \* x);

}

double df(double x, double width, double length) {

return (f(x + deltat, width, length) - f(x - deltat, width, length)) / (2 \* deltat);

}

double timx(double width, double length) {

double x = 0, y = f(x, width, length), dy, y0;

double ALPHA = 0.00001;

int NMAX = 100000;

int n = 0;

while (n < NMAX) {

y0 = y;

dy = df(x, width, length);

if (dy >= 0)

x = x + ALPHA \* dy;

else

x = x - ALPHA \* dy;

if (x >= width / 2 || x >= length / 2) {

return x;

break;

}

y = f(x, width, length);

n++;

if (fabs(y - y0) < EPSILON)

break;

}

return x;

}

*- HCNServer.cpp:*

+ Tệp này thực hiện các chức năng chính của Server.

+ Hàm *FindVmax(LPVOID lpParam)*:

• Hàm này được sử dụng để xử lý mỗi yêu cầu từ một client. Nó được thiết kế để chạy trong một luồng riêng biệt cho mỗi kết nối client. Các tham số đầu vào của nó là một con trỏ tới dữ liệu của yêu cầu được truyền qua tham số lpParam.

DWORD WINAPI FindVmax(LPVOID lpParam)

{

…

}

• Đầu tiên, dữ liệu yêu cầu từ client được giải nén từ con trỏ lpParam. Sau đó, các biến cần thiết được khởi tạo, bao gồm x và Vmax.

• Tiếp theo, hàm sẽ tính toán độ cao cắt tối đa x và thể tích tương ứng Vmax của hình chữ nhật dựa trên thông tin yêu cầu nhận được từ client. Các thuật toán và công thức tính toán có thể được triển khai ở đây.

• Sau khi tính toán hoàn thành, kết quả được đóng gói vào một cấu trúc dữ liệu đáp ứng và gửi lại cho client thông qua kết nối socket.

DWORD WINAPI FindVmax(LPVOID lpParam)

{

SOCKET clientSocket = \*(SOCKET\*)lpParam;

while (true)

{

request\_t req;

reply\_t rep;

int bytesReceived = recv(clientSocket, (char\*)&req, sizeof(request\_t), 0);

if (bytesReceived == sizeof(request\_t))

{

printf("Receive: Width = %3.0lf, Length = %3.0lf\n", req.width, req.length);

double x = timx(req.width, req.length);

double Vmax = f(x, req.width, req.length);

rep.x = x;

rep.Vmax = Vmax;

printf("Send: x = %3.5lf, Vmax = %3.5lf\n", rep.x, rep.Vmax);

printf("............................................................\n");

send(clientSocket, (char\*)&rep, sizeof(reply\_t), 0);

}

else if (bytesReceived == 0)

{

printf("Client disconnected!\n");

break;

}

else

{

printf("Receive failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

break;

}

}

closesocket(clientSocket);

return 0;

}

+ *Hàm AcceptClient(SOCKET s)*:

• Đối với mỗi kết nối từ client, một tiểu trình mới sẽ được tạo ra để xử lý yêu cầu từ client đó, giúp cho việc xử lý nhiều yêu cầu cùng một lúc trở nên có hiệu suất hơn. Khi một kết nối được chấp nhận, nó trả về một socket mới đại diện cho kết nối đó.

• Sau khi kết nối được chấp nhận, hàm này sẽ tạo một luồng mới để xử lý yêu cầu từ client đó. Luồng sẽ chạy hàm TimVmax, với dữ liệu yêu cầu từ client được truyền vào.

void AcceptClient(SOCKET s)

{

struct sockaddr\_in client;

int c = sizeof(struct sockaddr\_in);

while (true) {

SOCKET clientSocket = accept(s, (struct sockaddr\*)&client, &c);

if (clientSocket == INVALID\_SOCKET)

{

printf("Accept failed with error: %d\n", WSAGetLastError());

continue;

}

char\* client\_ip = inet\_ntoa(client.sin\_addr);

int client\_port = ntohs(client.sin\_port);

printf("Connection accepted from IP: %s, Port: %d\n", client\_ip, client\_port);

HANDLE hThread = CreateThread(NULL, 0, FindVmax, &clientSocket, 0, NULL);

if (hThread != NULL)

CloseHandle(hThread);

}

}

+ Hàm *main()*:

• Trước tiên, khởi tạo thư viện Winsock bằng cách gọi *InitializeWinsock()*. Điều này cần thiết để sử dụng các hàm liên quan đến socket trên nền tảng Windows.

• Sau đó tạo một socket mới và liên kết nó với một cổng cụ thể trên máy chủ bằng cách gọi *CreateBindListen()*. Điều này cho phép máy chủ lắng nghe các kết nối từ client.

• Chương trình sẽ liên tục chấp nhận các kết nối từ client và tạo một luồng xử lý mới cho mỗi kết nối bằng cách gọi *AcceptClient()*.

int main(int argc, char\* argv[])

{

u\_short port = 54321;

if (argc > 1) port = atoi(argv[1]);

hSemaphore = CreateSemaphore(NULL, 1, 1, NULL);

InitializeWinsock();

SOCKET svrsock = CreateBindListen(port);

AcceptClient(svrsock);

CloseHandle(hSemaphore);

closesocket(svrsock);

WSACleanup();

return 0;

}

### 2.2.3. Phân tích quy trình hoạt động của chương trình

*- Khởi tạo và lắng nghe kết nối:*

+ Server sẽ khởi tạo một socket và liên kết nó với một cổng cụ thể.

+ Server sẽ lắng nghe các kết nối đến từ Client.

*- Chấp nhận kết nối:*

+ Khi một Client kết nối đến, server sẽ chấp nhận kết nối đó.

+ Một luồng thực thi mới sẽ được tạo để xử lý yêu cầu từ client đó.

*- Gửi yêu cầu và nhận kết quả:*

+ Client sẽ đọc danh sách hình chữ nhật từ tập tin và gửi yêu cầu về Server.

+ Server sẽ nhận yêu cầu từ client, tính toán x và Vmax cho từng hình chữ nhật và gửi kết quả về cho client.

*- Xử lý và tính toán:*

+ Server sẽ sử dụng thuật toán để tính toán x và Vmax cho từng hình chữ nhật.

+ Thuật toán sử dụng để tính toán x và Vmax được triển khai trong các hàm hỗ trợ như f(), df(), và timx().

*- Đồng bộ tiến trình:*

+ Semaphore được triển khai trong chương trình để đồng bộ hóa truy cập vào một số tài nguyên chia sẻ giữa các tiểu trình.

+ Đảm bảo rằng chỉ một tiểu trình được phép thực hiện các thao tác trên biến toàn cục lưu trữ thông tin về hình chữ nhật có Vmax lớn nhất.

*- Ghi kết quả vào tập tin:*

+ Client sẽ nhận kết quả từ server và ghi vào tập tin ketqua.csv.

+ Client cũng cập nhật thông tin lớn nhất của hình chữ nhật và hiển thị thông tin này trên màn hình.

*- Đóng kết nối và dọn dẹp tài nguyên:*

+ Khi hoàn thành, cả Client và Server sẽ đóng kết nối và dọn dẹp tài nguyên đã được sử dụng.

+ Sử dụng hàm *CloseHandle(hSemaphore)* để đóng Semaphore, *closesocket()* để đóng kết nối và *WSACleanup(*) để giải phóng tài nguyên mạng.

# CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC HIỆN

## 3.1. Kết quả thực hiện triển khai chương trình

- Chương trình đã được triển khai và thực hiện thành công, đạt được các mục tiêu của chương trình đề ra ban đầu.

- Qua thực nghiệm, phía Client (HCN\_Client) đã đọc lần lượt chiều dài và chiều rộng trong DanhHCN\_31012024.txt gửi cho phía Server (HCN\_Server) thành công.

- Server đã nhận được chiều dài và chiều rộng mà Client gửi qua và tiến hành tính toán để tìm ra độ cao x để cắt hình chữ nhật thành chiếc hộp không nắp có thể tích lớn nhất Vmax. Server cũng đã gửi cả x và Vmax lại cho Client.

- Quá trình thực hiện chương trình cũng cho thấy sự ổn định và hiệu quả của cách triển khai TCP socket trong việc xử lý và truyền tải dữ liệu giữa Client - Server và đồng bộ giữa chúng. Server xử lý và phản hồi các yêu cầu từ Client một cách nhanh chóng và chính xác, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

- Đồng thời, sau khi sử dụng hàm đa tiểu trình tìm hình chữ nhật có Vmax lớn nhất. Sau khi thực hiện xong, phía Client cũng đã hiển thị thông tin về hình chữ nhật cần tìm kiếm này (chiều dài, chiều rộng, x và Vmax) trên màn hình Console.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 2. Kết quả triển khai chương trình

## 3.2. Ghi kết quả vào tập tin

Kết quả không chỉ được ghi nhận rõ ràng trên giao diện Console của chương trình mà đồng thời được lưu trữ trong tập tin ketqua.csv, cho phép việc lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng. Tập tin ketqua.csv chứa thông tin chi tiết của từng hình chữ nhật sau khi đã tính toán, bao gồm các thông tin về chiều rộng , chiều dài, chiều cao x và thể tích Vmax tương ứng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 3. Kết quả lưu vào tập tin

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Trung Dũng, Phạm Tuấn Sơn (2019). *Hệ điều hành*. Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.