**CÂU HỎI ÔN TẬP KỸ NGHỆ PHẦN MỀM**

**CHƯƠNG I**

1. **Nhân tố con người có vai trò thế nào trong ngành công nghiệp phần mềm? Tại sao  
   lại có sự phân loại nghề nghiệp.**

* Nhân tố con người có vai trò thế nào trong ngành công nghiệp phần mềm
* Sáng tạo và đổi mới: Con người là nguồn gốc của mọi ý tưởng mới, là nền tảng cho sự ra đời của những sản phẩm phần mềm đột phá.
* Quản lý dự án: Đề xuất và triển khai dự án, lập kế hoạch **phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ**, quản lý ngân sách và rủi ro, điều phối để đảm bảo dự án đi đúng hướng và đạt được mục tiêu.
* Phát triển phần mềm: Trực tiếp phân tích và thiết kế hệ thống, viết mã và xây dựng các module và tính năng, tạo thành sản phẩm thực tế.
* Đáp ứng nhu cầu người dùng: Nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu của người dùng là mục tiêu hàng đầu, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao thỏa mãn khách hàng.
* Nhân tố con người là một nhân tố vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong ngành công nghiệp phần mềm. Bởi họ là người trực tiếp quyết định, điều hành, thực hiện mọi công việc để cho ra được sản phẩm thực tế đáp ứng nhu cầu của người dùng.
* Tại sao lại có sự phân loại nghề nghiệp

Yêu cầu hiện nay của sự phát triển Công nghệ Thông tin (CNTT) ở Việt nam đòi hỏi cần có những người lao động trong tất cả các ngành kinh tế biết sử dụng hữu hiệu CNTT trong công việc của mình, và đồng thời cần có những người trực tiếp tham gia vào sản xuất, kinh doanh, vận hành về CNTT. Do vậy cần có những lớp người lao động sau:  
• Những người biết vận dụng sáng tạo CNTT vào nghiệp vụ chuyên môn.  
• Những người tham gia quản lí và vận hành các hệ thống CNTT  
• Những người tham gia trực tiếp vào việc phát triển và xây dựng ra các sản phẩm CNTT,...

1. **Các đặc tính của phần mềm. Việc phân loại phần mềm có đem lại lợi ích gì trong việc phát triển phần mềm.**

* Các đặc tính của phần mềm:

- Dữ liệu:

+ Đầu vào: là dữ liệu ở bên ngoài máy tính, được đưa vào bằng cách sử dụng một thiết bị đầu vào.

+ Đầu ra: dữ liệu được đưa ra ngoài máy tính.

+ Sự lưu trữ dữ liệu và sự tìm kiếm dữ liệu: Việc tìm kiếm dữ liệu là truy nhập vào dữ liệu ở dạng lưu trữ. Việc lưu trữ dữ liệu đòi hỏi hai kiểu định nghĩa dữ liệu là kiểu vật lý và kiểu logic.

- Xử lý: bao gồm một chuỗi các lệnh hoặc các sự kiện có liên quan với nhau làm việc với dữ liệu.

- Ràng buộc bao gồm:

+ Ràng buộc về thứ tự trước: Là điều kiện đầu tiên phải đáp ứng để xử lý.

+ Ràng buộc về thứ tự sau: Là điều kiện cần phải thỏa mãn để quá trình xử lý hoàn thành.

+ Ràng buộc về thời gian: Bao gồm ràng buộc về thời gian xử lý, thời gian phân chia, thời gian yêu cầu, thời gian xử lý đồng bộ, thời gian trả lời.

+ Ràng buộc về mặt cấu trúc: Bao gồm việc xác định loại đầu vào và đầu ra của dữ liệu

+ Ràng buộc về điều khiển: Liên quan đến việc duy trì mối quan hệ về dữ liệu.

+ Ràng buộc về suy diễn: Dựa vào các kết quả trước đó, hoặc các quan hệ về dữ liệu

- Giao diện Giao diện người sử dụng, giao diện thủ công và một số giao diện đã được chuẩn hóa.

* Việc phân loại phần mềm có đem lại lợi ích gì trong việc phát triển phần mềm:

- Phân loại phần mềm giúp dễ dàng xác định các yêu cầu cụ thể và phương pháp phát triển phù hợp, từ đó tối ưu hóa quy trình quản lý dự án.

-Nhờ việc phân loại, nhóm phát triển có thể phân bổ tài nguyên (nhân lực, thời gian, công cụ) một cách hợp lý và tối ưu.

- Môi loại phần mềm có các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng khác nhau. Phân loại giúp đảm bảo rằng các tiêu chuẩn này được tuân thủ, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng.

- Khi phần mềm được phân loại rõ rằng, việc bảo trì và nâng cấp sẽ trở nên dễ dàng hơn do các yêu cầu và cấu trúc của từng loại phân mêm đã được xác định trước.

- Việc phân loại phần mềm giúp xác định các module hoặc thành phần có thể tái sử dụng, từ đó tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình phát triển các dự án mới.

- Phân loại phần mềm giúp xác định rõ ràng mục tiêu và phạm vi của từng dự án, từ đó định hướng cho quá trình phát triển một cách hiệu quả.

- Khi phần mềm được phân loại, việc thiết kế và phát triển các giao diện và cơ chế tương tác giữa các phần mềm khác nhau sẽ trở nên dễ dàng hơn, nâng cao khả năng tích hợp và tương tác giữa các hệ thống.

1. **Phân tích các đặc điểm của các mô hình phát triển phần mềm. Khi xây dựng một phần mềm, người ta dựa vào các yếu tố nào để chọn mô hình phát triển.**

* Phân tích các đặc điểm của các mô hình phát triển phần mềm: (Giáo trình)
* Khi xây dựng một phần mềm, người ta dựa vào các yếu tố nào để chọn mô hình phát triển:
* Phạm vi và tính chất của dự án
* Thời gian và ngân sách
* Mức độ tham gia của khách hàng
* Yêu cầu về tính linh hoạt và thay đổi
* Đội ngũ phát triển
* Tính chất của sản phẩm

1. **Hãy chỉ ra các lợi ích khi có được người sử dụng tham gia vào quá trình phát triển  
   phần mềm.**

Có rất nhiều lợi ích từ việc tham gia của người sử dụng trong phát triển ứng dụng.  
• Trước tiên nó xây dựng sự cam kết của những người sử dụng - những người đương nhiên đảm nhiệm quyền sở hữu của hệ thống.  
• Thứ hai, những người sử dụng là những chuyên gia thực sự của những công việc đang được tự động - lại được đại diện hoàn toàn thông qua sự phát triển.  
• Thứ ba, những nhiệm vụ được người sử dụng thực hiện bao gồm việc thiết kế màn hình, các mẫu, các báo cáo, sự phát triển tài liệu của người sử dụng, sự phát triển và tiến hành của các cuộc kiểm tra công nhận,...

**CHƯƠNG II**

1. **Vì sao cần có tiêu chuẩn của phần mềm? Anh (chị) hãy đánh giá các phần mềm mà anh (chị) đã sử dụng có đáp ứng được các tiêu chuẩn phần mềm hay chưa.**

* Vì sao cần có tiêu chuẩn của phần mềm: Để đánh giá được sản phẩm của một nền công nghệ là tốt hay xấu, chúng ta phải nghiên cứu để đưa ra được những tiêu chuẩn đánh giá chúng. Chất lượng của sản phẩm phần mềm bao gồm nhiều yếu tố dựa trên các tiêu chuẩn đã được tổng kết.
* Anh (chị) hãy đánh giá các phần mềm mà anh (chị) đã sử dụng có đáp ứng được các tiêu chuẩn phần mềm hay chưa:

1. **Các tiêu chuẩn của sản phẩm phần mềm**

2.1.1. Tính đúng

Một sản phẩm thực hiện được gọi là đúng nếu nó thực hiện chính xác những chức năng đã đặc tả và thỏa mãn các mục đích công việc của khách hàng.

Như vậy, một sản phẩm phải được so sánh chuẩn đặt ra để kiểm tra tính đúng và điều này dẫn đến có nhiều bậc thang về tính đúng.

Liệt kê theo thang giảm dần, tính đúng của phần mềm có thể:

+ Tuyệt đối đúng,

+ Đúng ,

+ Có lỗi,

+ Có nhiều lỗi,...

2.1.2. Tính khoa học

Tính khoa học của phần mềm được thể hiện qua các mặt

- Khoa học về cấu trúc.

- Khoa học về nội dung.

- Khoa học về hình thức thao tác.

2.1.3. Tính tin cậy

Tính tin cậy của sản phẩm phần mềm thể hiện ở sản phẩm được trông chờ thực hiện các chức năng dự kiến của nó với độ chính xác được yêu cầu.

2.1.4. Tính kiểm thử được

Phần mềm có thể kiểm thử được là phần mềm mà nó có cách dễ dàng để có thể kiểm tra được. Đảm bảo rằng nó thực hiện đúng các chức năng dự định.

2.1.5. Tính hữu hiệu

Tính hữu hiệu của phần mềm được xác định qua các tiêu chuẩn sau:

- Hiệu quả kinh tế hoặc ý nghĩa; giá trị thu được do áp dụng sản phẩm đó.

- Tốc độ xử lý sản phẩm.

- Giới hạn tối đa của sản phẩm hoặc miền xác định của chương trình được xác định qua khối lượng tối đa của các đối tượng mà sản phẩm đó quản lý.

2.1.6. Tính sáng tạo

Một sản phẩm phần mềm có tính sáng tạo khi nó thảo mãn một trong các tính chất sau:

- Sản phẩm được thiết kế và cài đặt đầu tiên.

- Sản phẩm được phục vụ cho những đặc thù riêng.

- Sản phẩm có những đặc điểm khác về mặt nguyên lý so với các sản phẩm hiện hành.

- Sản phẩm có những ưu thế nổi bậc so với sản phẩm hiện hành.

2.1.7. Tính an toàn

Tính an toàn của sản phẩm phần mềm được đánh giá thông qua:

- Có cơ chế bảo mật và bảo vệ các đối tượng do hệ thống phát sinh hoặc quản lý.

- Bản thân sản phẩm được đặt trong một cơ chế bảo mật nhằm chống sao chép trộm hoặc làm biến dạng sản phẩm đó.

2.1.8. Tính toàn vẹn

Sản phẩm phần mềm có tính toàn vẹn khi nó:

- Có cơ chế ngăn ngừa việc thâm nhập bất hợp pháp vào phần mềm hay dữ liệu và ngăn ngừa việc phát sinh ra những đối tượng (dữ liệu, đơn thể...) sai quy cách hoặc mâu thuẩn với các đối tượng sẳn có.

- Không gây ra nhập nhằng trong thao tác. Đảm bảo nhất quán về cú pháp.

- Có cơ chế phục hồi lại toàn bộ hoặc một phần những đối tượng thuộc toàn bộ hoặc một phần những đối tượng thuộc diện quản lý của sản phẩm trong trường hợp có sự cố như hỏng máy, mất điện đột ngột.

2.1.9. Tính đối xứng và đầy đủ chức năng

Sản phẩm cung cấp đủ các chức năng cho người sử dụng và các chức năng của sản phẩm có các cặp loại trừ lẫn nhau, ví dụ các chức năng đối xứng thường gặp:

+ Tạo lập - Hủy bỏ

+ Thêm - Bớt (xem - xóa),

+ Tăng - Giảm,

+ Dịch chuyển lên - xuống; phải - trái,

+ Quay xuôi - ngược chiều kim đồng hồ,...

2.1.10. Tính tiêu chuẩn và tính chuẩn

Sản phẩm phần mềm cần đạt được một số tiêu chuẩn tối thiểu được thừa nhận trong thị trường hoặc trong khoa học, và có thể chuyển đổi dạng cấu trúc dữ liệu riêng của hệ thống sang chuẩn và ngược lại.

Tính chuẩn của phần mềm thể hiện ở sản phẩm đó phù hợp với các chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

Trong khi xây dựng phần mềm, cần tuân theo nguyên tắc chuẩn hoá sau:

+ Chỉ thiết kế và xây dựng phần mềm sau khi đã xác định được chuẩn.

+ Mọi thành phần của phần mềm phải được thiết kế và cài đặt theo cùng một chuẩn (tối tiểu thì các chuẩn phải tương thích nhau).

2.1.11. Tính độc lập

Phần mềm cần và nên đảm bảo được tính độc lập với các đối tượng sau:

- độc lập với thiết bị,

- độc lập với cấu trúc của đối tượng mà sản phẩm đó quản lý,

- độc lập với nội dung của đối tượng mà sản phẩm đó quản lý.

2.1.12. Tính dễ phát triển, hoàn thiện

Thể hiện ở phần mềm có thể mở rộng cho các phương án khác hoặc mở rộng, tăng cường về mặt chức năng một cách rõ ràng.

2.1.13. Một số tính chất khác

Ngoài các tính chất trên, tuỳ theo công dụng mà sản phẩm phần mềm cần phải được bổ sung các tính chất sau:

1. Tính phổ dụng: có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực theo nhiều chế độ làm việc khác nhau.

2. Tính đơn giản: mang những yếu tố tâm lý: dễ thao tác, dễ học, dễ hoàn thiện kỹ năng khai thác sản phẩm, trong sáng, dễ hiểu, dễ nhớ...

3. Tính liên tác: là tính chất cần có để có thể gắn hệ thống này với hệ thống khác.

4. Tính súc tích: là độ gọn của chương trình tính theo số mã dòng lệnh.

5. Tính dung thứ sai lầm: tức là những hỏng hóc xuất hiện khi chương trình gặp phải lỗi được chấp nhận.

6. Tính module: là sự độc lập chức năng của các thành phần trong chương trình.

7. Tính đầy đủ hồ sơ: hệ thống phải có đầy đủ hồ sơ pháp lý khi xây dựng.

8. Tính theo dõi được, tính dễ vận hành,...

**3. 6 tính chất của đặc tính dữ liệu:**

- Tính định hướng thời gian

+ Đề cập tới quá khứ, hiện tại hoặc các đòi hỏi tương lai của ứng dụng.

+ Các dữ liệu quá khứ: mô tả công việc đã được biến đổi thế nào qua thời gian, các quy định ảnh hưởng thế nào tới nhiệm vụ. trí thức về ứng dụng.

+ Các thông tin hiện tại: là các thông tin về cái gì đang xảy ra, nên được tư liệu hóa để tăng

+ Các đòi hỏi trong tương lai: liên quan tới các sự thay đổi sẽ xảy ra.

- Tính cấu trúc Cấu trúc của thông tin định hướng về phần mở rộng, theo đó thông tin có thể được phân loại. Cấu trúc có thể tham chiếu tới các hàm, môi trường hoặc dạng dữ liệu hay dạng xử lý, nếu thiếu nó ta có thể tạo ứng dụng sai.

- Tính đầy đủ

 + Các thông tin cần thiết phải được biểu diễn, mỗi kiểu ứng dụng đòi hỏi một mức độ đầy đủ khác nhau.

+ Đối với các ứng dụng phải giải quyết các thông tin không đầy đủ.

 - Tính nhập nhằng Thể hiện ở chỗ không trong sáng về nghĩa hoặc có nhiều nghĩa một cách hữu ý. Tính này liên quan nhiều đến mức độ ngữ nghĩa. Để giải quyết tính nhập nhằng cần căn cứ vào ngữ cảnh.

- Ngữ nghĩa

 + Ngữ nghĩa là một tập hợp các định nghĩa được chia sẻ cho biết các thuật ngữ, chính sách hoặc các hành động được hiểu như thế nào.

 + Nếu mọi người dùng chung một thuật ngữ nhưng có quan niệm khác nhau sẽ không trao đổi thông tin đượck. Các ứng dụng sẽ có ngữ nghĩa cố định , nếu dữ liệu bị nhập nhằng về ý nghĩa có thể sẽ không được xử lý.

- Độ lớn của dữ liệu: Là số lượng các sự kiện nghiệp vụ phải tiến hành trong vài chu kỳ nào đó. Độ lớn của dữ liệu là một nguồn thông tin phức tạp bởi vì số lượng thời gian cần thiết xử lý một giao dịch đơn có thể rất quan trọng đối với lượng lớn dữ liệu cần xử lý.