**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH**

**VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**

****

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN**

**KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM**

**ỨNG DỤNG KIỂM THỬ HIỆU NĂNG WEBSITE QUẢN LÝ NHÀ HÀNG BẰNG JMETER**

**NHÓM: 04**

|  |  |
| --- | --- |
| **GVHD**: | TS. Cao Thanh Sơn |
| **SV thực hiện**: | Võ Văn Hòa, 215748010310021 |
|  | Trần Văn Hoàng, 215748010310012 |

**Nghệ An, 06/202****5**

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến **TS. Cao Thanh Sơn** đã dành thời gian và công sức để hướng dẫn, giảng dạy và truyền đạt kiến thức cho chúng em trong suốt quá trình học tập. Sự am hiểu, sự tận tâm và sự chia sẻ của thầy đã giúp chúng em tiếp thu và hiểu bài học một cách dễ dàng hơn.

Chúng em rất biết ơn thầy vì cách thức giảng dạy tận tâm và sự chia sẻ kiến thức thực tế của mình. Thầy đã tạo ra một môi trường học tập tích cực, nơi chúng em có thể thảo luận, trao đổi ý kiến và phát triển khả năng của mình. Thầy cung cấp cho chúng tôi những bài giảng thú vị và đa dạng, giúp chúng em hiểu rõ và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Chúng em cũng nhận thức rằng nhóm còn nhiều hạn chế và khó khăn trong việc tiếp thu và áp dụng kiến thức. Tuy nhiên, sự hướng dẫn và những lời khuyên của thầy đã giúp chúng em vượt qua những thách thức đó. Chúng em cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát triển và áp dụng kiến thức một cách hiệu quả.

Cuối cùng, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy vì sự tận tâm và mong muốn giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập. Chúng em hứa sẽ tiếp thu và áp dụng những kiến thức đã học để đóng góp vào sự phát triển của xã hội và đạt được thành công trong sự nghiệp sau này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

*Nghệ An, ngày 13 tháng 06 năm 2025*

**Nhóm Sinh Viên**

Võ Văn Hòa

Trần Văn Hoàng

**MỤC LỤC**

[LỜI CẢM ƠN 1](#_Toc197799431)

[DANH SÁCH CÁC HÌNH 3](#_Toc197799432)

[1. Lý do lựa chọn đề tài 4](#_Toc197799433)

[2. Mục tiêu nghiên cứu 5](#_Toc197799434)

[3. Phương pháp thực hiện 6](#_Toc197799435)

[4. Cấu trúc đồ án 7](#_Toc197799436)

[CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 8](#_Toc197799437)

[1.1. Khái niệm kiểm thử phần mềm 8](#_Toc197799438)

[1.2. Các kỹ thuật cơ bản của kiểm thử 9](#_Toc197799439)

[1.3. Quy trình kiểm thử phần mềm 11](#_Toc197799440)

[1.4. Các loại kiểm thử hiệu năng 12](#_Toc197799441)

[1.5. Công cụ kiểm thử hiệu năng 14](#_Toc197799442)

[1.6. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài 17](#_Toc197799443)

[CHƯƠNG 2. CÔNG CỤ KIỂM THỬ HIỆU NĂNG JMETER 18](#_Toc197799444)

[2.1. Giới thiệu về Jmeter 18](#_Toc197799445)

[2.2. Ưu và nhược điểm của Jmeter 19](#_Toc197799446)

[2.3. Cài đặt và thiết lập Jmeter 21](#_Toc197799447)

[2.4. Các thành phần chính của Jmeter 22](#_Toc197799448)

[2.5. Ví dụ kiểm thử hiệu năng với Jmeter 26](#_Toc197799449)

[CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG SỬ DỤNG JMETER 27](#_Toc197799450)

[3.1. Kiểm thử website nhà hàng ResOnline 27](#_Toc197799451)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 57](#_Toc197799452)

DANH SÁCH CÁC HÌNH

[Fig 1.1. Software testing 3](#_Toc103842740)

[Fig 1.2. Software testing 3](#_Toc103842741)

[Fig 2.1. Software testing 5](#_Toc103842742)

[Fig 3.1. Software testing 6](#_Toc103842743)

**MỞ ĐẦU**

## 1. Lý do lựa chọn đề tài

Sự gia tăng về nhu cầu ăn uống, đặt món trực tuyến và quản lý nhà hàng một cách chuyên nghiệp đã đặt ra yêu cầu cao hơn cho các hệ thống phần mềm phục vụ lĩnh vực này. Việc xây dựng website quản lý nhà hàng không còn là điều mới mẻ, tuy nhiên, để hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng tốt lượng người dùng truy cập lớn trong giờ cao điểm, thì kiểm thử hiệu năng là một yếu tố then chốt không thể bỏ qua.

Kiểm thử hiệu năng là bước giúp đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống trong các điều kiện tải khác nhau như số lượng người dùng tăng cao, thời gian xử lý các yêu cầu, mức độ ổn định của hệ thống khi hoạt động liên tục. Trong đó, Apache JMeter là một công cụ kiểm thử mã nguồn mở mạnh mẽ, phổ biến và được tin dùng trong nhiều dự án thực tế.

Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện xây dựng website quản lý nhà hàng bằng Laravel framework, chúng em nhận thấy rằng hiệu năng hệ thống là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của người dùng, đặc biệt trong những khung giờ cao điểm như trưa và tối. Một website chậm, thường xuyên lỗi tải trang hay xử lý chậm sẽ gây khó chịu và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Chính vì vậy, chúng em quyết định lựa chọn đề tài “**Ứng dụng kiểm thử hiệu năng website quản lý nhà hàng bằng JMeter**” với mong muốn kiểm chứng chất lượng hoạt động của hệ thống, đánh giá khả năng chịu tải và phát hiện ra những điểm còn hạn chế để tối ưu trước khi đưa vào sử dụng thực tế.

Việc lựa chọn đề tài này không chỉ giúp chúng em rèn luyện kỹ năng sử dụng công cụ kiểm thử chuyên dụng mà còn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm trong quy trình phát triển sản phẩm, mong muốn góp phần hoàn thiện hơn hệ thống quản lý nhà hàng cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế cho bản thân trong lĩnh vực kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm.

## 2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm hướng đến việc nâng cao chất lượng và độ ổn định của hệ thống quản lý nhà hàng hoạt động trên nền tảng web. Một hệ thống không chỉ cần giao diện thân thiện, chức năng đầy đủ mà còn phải có khả năng đáp ứng tốt với lưu lượng truy cập cao, đảm bảo hiệu quả vận hành trong môi trường thực tế. Do đó, mục tiêu đầu tiên của đề tài là đánh giá toàn diện hiệu năng của hệ thống, bao gồm các yếu tố như tốc độ phản hồi, khả năng xử lý đồng thời nhiều người dùng, mức độ ổn định của hệ thống khi hoạt động trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, đề tài cũng nhằm mục tiêu tìm hiểu và ứng dụng công cụ Apache JMeter, một công cụ kiểm thử mã nguồn mở phổ biến để tiến hành kiểm thử hiệu năng một cách chuyên nghiệp. Thông qua việc xây dựng các kịch bản mô phỏng hành vi người dùng thực tế như đăng nhập, đặt bàn, gọi món, xem thực đơn,... hệ thống sẽ được kiểm tra trong các tình huống khác nhau để đánh giá mức độ chịu tải và phát hiện ra các điểm nghẽn về hiệu năng.

Đề tài còn góp phần nâng cao tư duy phân tích và giải quyết vấn đề trong quá trình phát triển phần mềm thực tế. Việc tiếp cận bài bản từ khâu xây dựng kịch bản kiểm thử đến đánh giá kết quả giúp người thực hiện hình thành quy trình làm việc khoa học, chuyên nghiệp.

Ngoài ra kết quả đạt được cũng hướng đến việc phân tích kết quả kiểm thử để đưa ra nhận định khách quan về hiệu suất của hệ thống. Từ những dữ liệu thu được, người phát triển có thể điều chỉnh mã nguồn, tối ưu cơ sở dữ liệu, hoặc cải tiến kiến trúc hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả vận hành. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa vào triển khai thực tế.

Thông qua việc thực hiện đề tài này, người thực hiện không chỉ củng cố kiến thức về kiểm thử phần mềm, mà còn nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ kiểm thử chuyên dụng, đồng thời nhận thức rõ hơn vai trò của kiểm thử hiệu năng trong quy trình phát triển phần mềm.

## 3. Phương pháp thực hiện

Để thực hiện hiệu quả đề tài trước hết cần tiến hành khảo sát và tìm hiểu thực tế nhu cầu quản lý tại các nhà hàng hiện nay. Việc này giúp xác định rõ những chức năng cốt lõi mà một hệ thống quản lý nhà hàng cần có, từ đó làm cơ sở xây dựng các kịch bản kiểm thử phù hợp. Một số nội dung cần khảo sát bao gồm: quy trình đặt bàn, gọi món, thanh toán, quản lý thực đơn, quản lý khách hàng, thống kê doanh thu.

Song song với việc khảo sát thực tế, đề tài tiến hành tham khảo và phân tích một số trang mạng quản lý nhà hàng phổ biến hiện nay như PasGo, Sushi World, Vị Quê để rút ra bài học kinh nghiệm. Qua đó, những ưu điểm như giao diện đơn giản, thao tác nhanh, quản lý dễ dàng sẽ được tiếp thu để định hướng xây dựng hệ thống tối ưu. Đồng thời, những hạn chế như khả năng mở rộng thấp, tốc độ xử lý chậm khi có nhiều người truy cập, hoặc chi phí duy trì cao sẽ được lưu ý để từ đó đề xuất giải pháp phù hợp hơn.

Sau giai đoạn khảo sát và phân tích, hệ thống website quản lý nhà hàng sẽ được xây dựng trên nền tảng Laravel. Từ đây, đề tài sẽ sử dụng công cụ Apache JMeter để tiến hành kiểm thử hiệu năng cho website. Việc kiểm thử được thực hiện thông qua các kịch bản mô phỏng hành vi người dùng thực tế như truy cập website, đăng nhập, đặt món, thanh toán,… Các kịch bản này sẽ được cấu hình theo các mức tải khác nhau để đánh giá hiệu suất xử lý và khả năng chịu tải của hệ thống.

Cuối cùng thì kết quả kiểm thử sẽ được phân tích dựa trên các chỉ số như: thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, số lượng yêu cầu xử lý mỗi giây, và mức sử dụng tài nguyên hệ thống. Từ đó, đề tài sẽ đưa ra các đánh giá, nhận xét khách quan về khả năng hoạt động của website và đề xuất các phương án tối ưu nếu cần thiết. Kết quả phân tích này sẽ là cơ sở quan trọng để cải thiện hiệu suất hệ thống và đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

## 4. Cấu trúc đồ án

Chương 1: Tổng quan về kiểm thử phần mềm

Chương này trình bày tổng quan kiến thức cơ bản về kiểm thử phần mềm, bao gồm khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử trong quy trình phát triển phần mềm. Đồng thời, chương cũng phân loại các loại kiểm thử phần mềm phổ biến như kiểm thử chức năng, kiểm thử phi chức năng, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật,… và tập trung làm rõ khái niệm, mục tiêu cũng như các chỉ số quan trọng trong kiểm thử hiệu năng. Qua đó, chương này sẽ giúp người đọc hiểu rõ nền tảng lý thuyết để làm cơ sở cho các nội dung sẽ được thực hiện trong các chương tiếp theo.

Chương 2: Công cụ kiểm thử hiệu năng Jmeter

Chương này giới thiệu về công cụ Apache JMeter, là một trong những công cụ kiểm thử hiệu năng mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay. Nội dung chương bao gồm tổng quan về JMeter, các tính năng nổi bật, cách cài đặt và cấu hình công cụ, các thành phần cơ bản như Thread Group, Sampler, Listener, Assertion, Timer,… Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày quy trình xây dựng kịch bản kiểm thử hiệu năng và hướng dẫn sử dụng JMeter để mô phỏng hành vi người dùng truy cập hệ thống. Qua đó, chương này đóng vai trò cầu nối giữa lý thuyết kiểm thử và ứng dụng thực tế vào hệ thống quản lý nhà hàng.

Chương 3: Kiểm thử hiệu năng hệ thống quản lý nhà hàng sử dụng JMeter

Chương này đi sâu vào việc kiểm thử hiệu năng thực tế trên hệ thống website quản lý nhà hàng được xây dựng bằng Laravel. Đầu tiên, chương trình bày sơ lược về hệ thống và các chức năng chính cần kiểm thử. Tiếp theo, các kịch bản kiểm thử hiệu năng sẽ được xây dựng và triển khai thông qua JMeter, với các hành vi phổ biến như đăng nhập, đặt bàn, gọi món, và xử lý đơn hàng. Sau khi thực hiện kiểm thử, chương sẽ phân tích kết quả dựa trên các chỉ số như thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, thông lượng và mức sử dụng tài nguyên.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Kiểm thử phần mềm đóng vai trò quan trọng trong quy trình phát triển phần mềm, góp phần đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng trước khi được đưa vào sử dụng. Việc thực hiện kiểm thử không chỉ giúp phát hiện lỗi và vấn đề tiềm ẩn trong hệ thống mà còn nâng cao độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm.

## 1.1. Khái niệm kiểm thử phần mềm

Kiểm thử phần mềm là hoạt động nhằm tìm kiếm và phát hiện ra các lỗi của phần mềm, đảm bảo phần mềm chính xác, đúng và đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng, yêu cầu của sản phẩm đã đặt ra. Kiểm thử phần mềm cũng cung cấp mục tiêu, cái nhìn độc lập về phần mềm điều này cho phép đánh giá và hiểu rõ các rủi ro khi thực thi phần mềm.

Quá trình kiểm thử này giúp phát hiện lỗi và sai sót trong quá trình phát triển, từ đó khắc phục kịp thời để tránh rủi ro trong thực tế. Ngoài ra, kiểm thử còn giúp đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng đã đề ra. Bằng cách kiểm tra toàn diện, kiểm thử giúp cải thiện độ ổn định, tăng tính bảo mật và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Có nhiều phương pháp kiểm thử phần mềm khác nhau, trong đó phổ biến nhất là kiểm thử hộp đen, kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp xám. Kiểm thử hộp đen tập trung vào việc kiểm tra các đầu vào và đầu ra của hệ thống mà không quan tâm đến cấu trúc bên trong. Trong khi đó, kiểm thử hộp trắng đi sâu vào mã nguồn, thuật toán để kiểm tra logic hoạt động của chương trình. Kiểm thử hộp xám là sự kết hợp giữa hai phương pháp trên, cho phép người kiểm thử có một phần thông tin về hệ thống nhưng không cần nắm rõ toàn bộ mã nguồn.

Chú trọng vào kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm giúp giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí sửa lỗi trong giai đoạn sau và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Bên cạnh đó, kiểm thử còn giúp đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của phần mềm, đặc biệt trong các hệ thống lớn có nhiều người dùng.

## 1.2. Các kỹ thuật cơ bản của kiểm thử

**Kiểm thử chức năng** là quá trình đánh giá phần mềm nhằm xác định xem nó có hoạt động đúng theo các yêu cầu chức năng đã được xác định hay không. Quá trình này tập trung vào việc kiểm tra từng chức năng cụ thể của phần mềm để đảm bảo rằng chúng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã đặt ra. Trong kiểm thử chức năng, người kiểm thử sẽ tiến hành kiểm tra đầu vào, xử lý dữ liệu và đầu ra để xác minh rằng hệ thống hoạt động theo mong đợi. Các bước chính của kiểm thử chức năng bao gồm xác định yêu cầu, lập kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử và ghi nhận kết quả. Việc kiểm thử chức năng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo phần mềm vận hành chính xác, giảm thiểu lỗi và nâng cao trải nghiệm người dùng.

**Kiểm thử phi chức năng** là quá trình đánh giá các yếu tố không liên quan trực tiếp đến chức năng của phần mềm, như hiệu suất, bảo mật, khả năng mở rộng, khả năng khôi phục, khả năng tương thích và tính dễ sử dụng. Mục tiêu của kiểm thử không chức năng là đảm bảo rằng phần mềm không chỉ hoạt động đúng theo yêu cầu chức năng mà còn phải đáp ứng được các tiêu chí về hiệu suất ổn định, an toàn và thân thiện với người dùng.

Một số loại kiểm thử không chức năng phổ biến bao gồm kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật, kiểm thử khả năng sử dụng và kiểm thử khả năng khôi phục. Kiểm thử hiệu năng đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống trong các điều kiện cụ thể để đảm bảo hoạt động mượt mà. Kiểm thử bảo mật tập trung vào việc phát hiện và giảm thiểu các lỗ hổng có thể bị khai thác, đảm bảo hệ thống không bị tấn công. Kiểm thử khả năng sử dụng giúp đánh giá mức độ dễ sử dụng của phần mềm từ góc độ người dùng cuối, cải thiện trải nghiệm tổng thể. Cuối cùng, kiểm thử khả năng khôi phục đảm bảo hệ thống có thể phục hồi nhanh chóng sau sự cố mà không gây mất dữ liệu quan trọng.

**Kiểm thử đơn vị** là quá trình kiểm tra từng phần nhỏ nhất của mã nguồn, chẳng hạn như hàm, phương thức hoặc lớp, nhằm đảm bảo rằng mỗi thành phần hoạt động đúng theo yêu cầu. Mục tiêu chính của kiểm thử đơn vị là phát hiện lỗi sớm trong giai đoạn phát triển phần mềm, giúp tăng tính ổn định và tin cậy của mã nguồn. Ngoài ra, kiểm thử đơn vị còn giúp lập trình viên dễ dàng bảo trì và cải thiện mã nguồn trong tương lai, đồng thời giảm thiểu chi phí sửa lỗi trong các giai đoạn sau.


**Kiểm thử tích hợp** là quá trình kiểm tra sự tương tác giữa các thành phần phần mềm sau khi chúng được kết hợp để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Mục tiêu của kiểm thử tích hợp là đảm bảo rằng các thành phần có thể làm việc cùng nhau một cách đúng đắn, liên kết chặt chẽ và không xảy ra lỗi khi trao đổi dữ liệu. Nhờ đó, kiểm thử tích hợp giúp đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, ổn định và đáp ứng đúng yêu cầu của người dùng.

**Kiểm thử hệ thống** là quá trình kiểm tra toàn bộ hệ thống phần mềm nhằm đảm bảo rằng nó hoạt động đúng theo yêu cầu đã được xác định và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng cũng như phi chức năng của người dùng. Trong kiểm thử hệ thống, có nhiều loại kiểm thử khác nhau nhằm đánh giá các khía cạnh quan trọng của phần mềm. Kiểm thử chấp nhận giúp xác định xem hệ thống có đáp ứng được yêu cầu của người dùng hay không. Kiểm thử hệ thống hoàn chỉnh kiểm tra toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối để đảm bảo tất cả các thành phần có thể hoạt động chính xác khi kết hợp với nhau.Kiểm thử hiệu suất đánh giá khả năng của hệ thống trong điều kiện áp lực, đảm bảo nó có thể hoạt động ổn định với yêu cầu về tốc độ và khả năng chịu tải.

**Kiểm thử hồi quy** là một quá trình kiểm tra lại các phần của phần mềm đã được kiểm thử trước đó nhằm đảm bảo rằng các thay đổi mới hoặc sửa đổi không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các tính năng hiện có của hệ thống. Việc thực hiện kiểm thử hồi quy là cần thiết sau mỗi lần có sự thay đổi trong mã nguồn, cập nhật phần mềm hoặc bổ sung tính năng mới vào hệ thống. Điều này giúp đảm bảo rằng hệ thống vẫn hoạt động ổn định và không phát sinh lỗi ngoài ý muốn sau khi có sự điều chỉnh hoặc mở rộng.

## 1.3. Quy trình kiểm thử phần mềm

Là tập hợp các bước có hệ thống để đảm bảo phần mềm hoạt động đúng theo yêu cầu, không có lỗi và đáp ứng tốt các tiêu chí về hiệu suất, bảo mật và trải nghiệm người dùng.



Hình 1.1. Quy trình kiểm thử phần mềm

Quy trình kiểm thử phần mềm bắt đầu với việc xác định yêu cầu kiểm thử. Đây là bước quan trọng để đảm bảo việc kiểm tra được thực hiện đúng hướng, tập trung vào những tiêu chí cần thiết theo yêu cầu của bài toán và mong muốn của người dùng. Việc xác định chính xác định nghĩa yêu cầu và tiêu chuẩn kiểm thử giúp đảm bảo kết quả kiểm thử đáp ứng các mục tiêu đề ra, đồng thời giảm thiểu rủi ro có thể phát sinh.

Sau khi xác định yêu cầu, bước tiếp theo là kiểm soát và lập kế hoạch kiểm thử phần mềm. Việc lên kế hoạch giúp xác định nguồn lực, phương pháp kiểm thử phù hợp, lịch trình thực hiện cũng như các tiêu chí đánh giá kết quả. Một kế hoạch kiểm thử hiệu quả sẽ bao gồm việc xác định phạm vi kiểm thử, mục tiêu cần đạt, phương pháp tiếp cận, tiến độ thực hiện và các yếu tố liên quan khác.

Bước phân tích và thiết kế kịch bản kiểm thử giúp người kiểm thử xây dựng các ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử phù hợp. Mục tiêu là đảm bảo bao quát đầy đủ các chức năng, tính năng của phần mềm và phát hiện rủi ro tiềm ẩn. Quá trình này bao gồm phân tích tài liệu, xác định các tính năng cần kiểm thử, ưu tiên kiểm tra và lựa chọn môi trường, công cụ phù hợp.

Sau khi thiết kế ca kiểm thử và dữ liệu kiểm thử, người kiểm thử tiến hành kiểm tra tính năng phần mềm. Giai đoạn này có thể bao gồm kiểm tra API hoặc kiểm thử giao diện nếu đã lập trình xong. Mục tiêu là tìm ra lỗi dựa trên các ca kiểm thử đã chuẩn bị trước đó. Hoạt động kiểm thử gồm so sánh kết quả thực tế với mong đợi, ghi nhận lỗi và báo cáo lên hệ thống quản lý lỗi.

Sau khi kiểm tra xong, nhóm kiểm thử ghi nhận lỗi, đánh giá kết quả kiểm thử và lập báo cáo chi tiết. Nếu phát hiện lỗi, cần báo lại để lập trình viên sửa kịp thời, tránh ảnh hưởng đến khách hàng. Việc đánh giá rủi ro và chất lượng phần mềm giúp xác định tiêu chí hoàn thành kiểm thử. Mỗi dự án có tiêu chí đánh giá khác nhau tùy theo đặc thù.

Cuối cùng là đánh giá kết quả kiểm thử để đảm bảo lỗi đã được khắc phục và phần mềm đáp ứng yêu cầu. Nếu cần, nhóm kiểm thử tiếp tục kiểm tra để đảm bảo tính ổn định, sau đó báo cáo với quản lý dự án để quyết định có cần sửa tiếp sau khi triển khai hay không.

## 1.4. Các loại kiểm thử hiệu năng

Kiểm thử hiệu năng là một quy trình được sử dụng để đánh giá hiệu suất và khả năng chịu tải của một ứng dụng hoặc hệ thống. Có nhiều loại kiểm thử hiệu năng khác nhau, dưới đây là một số loại kiểm thử phổ biến.



Hình 1.2. Kiểm thử hiệu năng

Kiểm thử tải giúp xác định hiệu suất của hệ thống khi hoạt động dưới tải bình thường và tải cao. Mục tiêu là kiểm tra tốc độ phản hồi, khả năng xử lý số lượng người dùng đồng thời và tài nguyên hệ thống. Nếu hệ thống chậm hoặc không đáp ứng được yêu cầu, cần tối ưu hóa. Đây là một trong những bước quan trọng để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.

Kiểm thử căng thẳng đẩy hệ thống vượt quá giới hạn chịu tải để kiểm tra khả năng chịu đựng. Mục tiêu là xác định điểm sập hệ thống và đánh giá khả năng phục hồi sau khi bị quá tải. Nếu hệ thống bị crash, cần tối ưu để cải thiện độ ổn định. Điều này giúp tránh gián đoạn dịch vụ trong môi trường thực tế.

Kiểm thử đột biến đánh giá hệ thống khi có sự gia tăng đột ngột về số lượng người dùng hoặc dữ liệu. Hệ thống phải có khả năng xử lý và phản hồi nhanh mà không bị gián đoạn. Nếu xảy ra lỗi, cần tối ưu kiến trúc hoặc mở rộng tài nguyên. Loại này quan trọng với các ứng dụng có lưu lượng truy cập không ổn định.

Kiểm thử sức chịu đựng đánh giá hiệu suất hệ thống khi chạy liên tục trong thời gian dài. Điều này giúp phát hiện các vấn đề như rò rỉ bộ nhớ, suy giảm hiệu suất hoặc lỗi tích lũy theo thời gian. Nếu hệ thống xuống cấp dần, cần cải thiện bộ nhớ, xử lý dữ liệu hoặc tối ưu tài nguyên.

Kiểm thử khả năng mở rộng kiểm tra xem hệ thống có thể tăng tài nguyên để đáp ứng số lượng người dùng ngày càng lớn hay không. Hệ thống cần duy trì hiệu suất ổn định khi mở rộng server, CPU hoặc RAM. Nếu hiệu suất giảm khi mở rộng, cần điều chỉnh kiến trúc hoặc cân bằng tải. Điều này giúp hệ thống phát triển linh hoạt theo nhu cầu.

Kiểm thử tính đồng thời đánh giá hệ thống khi có nhiều người dùng thực hiện thao tác cùng lúc. Nó giúp phát hiện các vấn đề tranh chấp tài nguyên, khóa dữ liệu hoặc tắc nghẽn. Nếu hệ thống bị chậm hoặc treo, cần tối ưu xử lý song song và cơ chế đồng bộ dữ liệu. Kiểm thử này quan trọng với các ứng dụng có lượng truy cập lớn cùng thời điểm.


## 1.5. Công cụ kiểm thử hiệu năng

### 1.5.1. Công cụ kiểm thử Jmeter

Apache JMeter là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để kiểm thử hiệu năng của các ứng dụng web và nhiều loại dịch vụ khác. Ban đầu, JMeter được phát triển để kiểm thử ứng dụng web, nhưng hiện nay nó hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau như HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP, REST, và MQTT. Công cụ này giúp giả lập nhiều người dùng truy cập đồng thời vào hệ thống để đánh giá hiệu suất, khả năng chịu tải và độ ổn định của ứng dụng dưới áp lực cao.

JMeter cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như tạo và thực thi kịch bản kiểm thử, phân tích dữ liệu phản hồi, đo lường thời gian phản hồi của hệ thống và báo cáo kết quả trực quan. Người dùng có thể thiết lập nhiều tham số kiểm thử như số lượng người dùng ảo, tần suất gửi yêu cầu, thời gian chờ giữa các yêu cầu và điều kiện dừng kiểm thử. Ngoài ra, JMeter hỗ trợ tích hợp với các công cụ giám sát như Grafana, Prometheus để theo dõi hiệu suất hệ thống theo thời gian thực.

Một trong những ưu điểm lớn của JMeter là tính miễn phí, giao diện thân thiện và khả năng mở rộng mạnh mẽ nhờ hệ thống plugin phong phú. Công cụ này có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS, Linux mà không cần cài đặt phức tạp. JMeter cũng cho phép xuất báo cáo chi tiết về hiệu suất hệ thống dưới dạng biểu đồ, giúp người kiểm thử dễ dàng phân tích kết quả.



Hình 1.3. Công cụ kiểm thử Jmeter

### 1.5.2. Công cụ kiểm thử Gatling

Gatling là một công cụ kiểm thử hiệu năng mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ Scala, giúp đánh giá khả năng chịu tải của hệ thống. Công cụ này chuyên dùng để kiểm thử ứng dụng web và hỗ trợ các giao thức như HTTP, WebSockets, JMS và JDBC. Gatling giúp mô phỏng nhiều người dùng truy cập đồng thời vào hệ thống để kiểm tra hiệu suất và độ ổn định của ứng dụng.

Một trong những tính năng nổi bật của Gatling là khả năng tự động tạo báo cáo chi tiết dưới dạng đồ họa, giúp người kiểm thử dễ dàng phân tích kết quả kiểm thử. Công cụ này cũng hỗ trợ viết kịch bản kiểm thử bằng mã, giúp linh hoạt hơn trong việc tùy chỉnh các kịch bản kiểm thử. Ngoài ra, Gatling có thể tích hợp với các công cụ DevOps như Jenkins, Kubernetes, giúp tự động hóa kiểm thử hiệu năng.

Ưu điểm lớn nhất của Gatling là hiệu suất cao, sử dụng ít tài nguyên hệ thống hơn so với JMeter khi chạy kiểm thử với số lượng lớn người dùng ảo. Công cụ này có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau mà không yêu cầu cấu hình phức tạp. Ngoài ra, Gatling hỗ trợ tạo kịch bản kiểm thử bằng code, giúp kiểm thử linh hoạt và có thể tái sử dụng.




Hình 1.4. Công cụ kiểm thử Gatling

### 1.5.3. Công cụ kiểm thử LoadRunner

LoadRunner là một công cụ kiểm thử hiệu năng thương mại do Micro Focus phát triển, được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn. Công cụ này giúp mô phỏng hàng nghìn người dùng ảo truy cập đồng thời vào hệ thống, giúp đánh giá hiệu suất, khả năng chịu tải và độ ổn định của phần mềm. LoadRunner hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau như HTTP, HTTPS, SAP, Citrix, Oracle, Mobile, giúp kiểm thử hiệu năng trên nhiều loại hệ thống khác nhau.

Một tính năng quan trọng của LoadRunner là khả năng ghi lại và phát lại kịch bản kiểm thử, giúp giảm thời gian tạo test case và nâng cao hiệu quả kiểm thử. Công cụ này cũng cung cấp khả năng giám sát hiệu suất hệ thống theo thời gian thực, giúp phát hiện nhanh các vấn đề về hiệu năng và tối ưu hóa hệ thống trước khi triển khai chính thức. Ngoài ra, LoadRunner có thể tích hợp với các công cụ giám sát như Dynatrace, AppDynamics để theo dõi hiệu suất ứng dụng một cách toàn diện.

Ưu điểm lớn của LoadRunner là khả năng hỗ trợ nhiều giao thức phức tạp, có giao diện thân thiện và cung cấp báo cáo phân tích chi tiết về hiệu suất hệ thống. Công cụ này cũng cho phép mô phỏng hàng trăm nghìn người dùng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy kiểm thử, giúp kiểm tra hệ thống ở quy mô lớn.



Hình 1.5. Công cụ kiểm thử LoadRuner

## 1.6. Một số nghiên cứu liên quan đến đề tài

[Performance Testing](https://www.inf.unibz.it/~russo/TTST/11.PerformanceTesting.pdf) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm thử hiệu suất trong giai đoạn phát triển phần mềm, nhằm đảm bảo rằng ứng dụng đáp ứng được các yêu cầu về hiệu suất và có thể chịu được tải trọng thực tế. Ngoài ra, bài giảng cũng đề cập đến các khía cạnh khác như độ tin cậy các phương pháp, kỹ thuật kiểm thử hiệu suất bao gồm kiểm thử tải, kiểm thử stress và kiểm thử độ bền nhằm xác định giới hạn và khả năng chịu đựng của hệ thống.

[ApacheJmeter](http://download.51testing.com/ddimg/uploadsoft/20131113/ApacheJMeter_English.pdf) cung cấp một hướng dẫn chi tiết và toàn diện về cách sử dụng Apache JMeter, công cụ mã nguồn mở nổi bật trong lĩnh vực kiểm thử hiệu suất và tải cho các ứng dụng web, giới thiệu lịch sử và mục đích của JMeter, nhấn mạnh khả năng của nó trong việc mô phỏng tải nặng để đánh giá hiệu suất ứng dụng. Tài liệu còn hướng dẫn người dùng từng bước cài đặt và cấu hình JMeter trên các hệ điều hành khác nhau, đảm bảo rằng người dùng có thể dễ dàng thiết lập môi trường làm việc.

[Performance Testing with Jmeter Second Edition](https://books.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=6ditCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=performance+testing+management+JMeter&ots=OnGo2EKN87&sig=SWrV42hcvfbKkF_Wdupp0zeuPoE&redir_esc=y#v=onepage&q=performance%20testing%20management%20JMeter&f=false) của tác giả Bayo Erinle cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng Apache JMeter để thực hiện kiểm thử hiệu suất cho các ứng dụng web. Sách bao gồm các chủ đề như cài đặt JMeter, thiết lập các kịch bản kiểm thử, phân tích kết quả và tối ưu hóa hiệu suất. Phiên bản thứ hai này cập nhật các tính năng mới của JMeter và cung cấp các ví dụ thực tiễn để người đọc áp dụng vào công việc kiểm thử của mình.

[Performance testing (load) of web applications](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020916300957) tập trung vào việc kiểm thử hiệu suất tải của các ứng dụng web thông qua việc ưu tiên hóa các trường hợp kiểm thử. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm thử hiệu suất đối với các ứng dụng web và phân tích các điểm nghẽn của ứng dụng dựa trên phần cứng, phần mềm và các yếu tố khác. Phương pháp được đề xuất nhằm tối ưu hóa quy trình kiểm thử bằng cách tập trung vào các trường hợp kiểm thử có ảnh hưởng lớn nhất đến hiệu suất của ứng dụng.

# CHƯƠNG 2. CÔNG CỤ KIỂM THỬ HIỆU NĂNG JMETER

Nội dung chương bao gồm giới thiệu tổng quan về JMeter, ưu nhược điểm của công cụ, cùng hướng dẫn cài đặt và thiết lập. Ngoài ra, chương cũng phân tích các thành phần chính và giới thiệu các chức năng quan trọng của JMeter trong kiểm thử hiệu năng. Cuối cùng, chương cung cấp một số ví dụ thực tế để minh họa cách áp dụng JMeter trong kiểm thử hiệu năng.

## 2.1. Giới thiệu về Jmeter

Apache JMeter là một công cụ kiểm thử hiệu năng mã nguồn mở, được phát triển bởi Apache Software Foundation. Ban đầu, JMeter được thiết kế để kiểm thử hiệu suất của các ứng dụng web, nhưng hiện nay nó hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau như HTTP, HTTPS,... Công cụ này giúp mô phỏng nhiều người dùng truy cập đồng thời vào hệ thống để đánh giá khả năng chịu tải và độ ổn định của ứng dụng.

Công cụ này được sử dụng rộng rãi trong kiểm thử hiệu năng nhờ khả năng tạo và thực thi kịch bản kiểm thử với số lượng người dùng lớn. Nó cung cấp các báo cáo chi tiết về thời gian phản hồi, tỷ lệ lỗi, số lượng yêu cầu mỗi giây và các chỉ số quan trọng khác giúp đánh giá hiệu suất hệ thống. Bên cạnh đó, nó còn hỗ trợ tích hợp với nhiều công cụ giám sát và phân tích dữ liệu như Grafana, Prometheus để theo dõi hiệu năng theo thời gian thực.

Với giao diện đồ họa trực quan và khả năng mở rộng linh hoạt, JMeter giúp người kiểm thử dễ dàng thiết lập và thực hiện các bài kiểm thử phức tạp. Nó có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS và Linux mà không yêu cầu cài đặt phức tạp. Ngoài ra, JMeter cũng hỗ trợ kiểm thử dựa trên dòng lệnh, giúp tự động hóa và tích hợp vào quy trình DevOps.

Tuy nhiên, JMeter cũng có một số hạn chế như tiêu tốn tài nguyên khi chạy kiểm thử với số lượng lớn người dùng ảo. Việc tạo kịch bản kiểm thử phức tạp đòi hỏi người dùng phải có hiểu biết nhất định về kiểm thử hiệu năng và cách thức hoạt động của giao thức mạng. Dù vậy, với những tính năng mạnh mẽ và khả năng mở rộng cao, JMeter vẫn là một trong những công cụ kiểm thử hiệu năng phổ biến nhất hiện nay.

## 2.2. Ưu và nhược điểm của Jmeter

### 2.2.1. Ưu điểm

JMeter là một công cụ mã nguồn mở và hoàn toàn miễn phí, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận mà không cần chi trả phí bản quyền. Nhờ vào cộng đồng phát triển mạnh mẽ, JMeter liên tục được cập nhật với nhiều tính năng mới, giúp nâng cao hiệu quả kiểm thử hiệu năng phần mềm.

Một trong những điểm mạnh của JMeter là khả năng hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, không chỉ giới hạn ở ứng dụng web, nhờ đó còn có thể áp dụng để kiểm thử hiệu suất cho nhiều loại hệ thống khác nhau, từ trang web đến dịch vụ lập trình giao diện ứng dụng, cơ sở dữ liệu và các ứng dụng nhúng.

Công cụ cũng được đánh giá cao nhờ khả năng mở rộng mạnh mẽ thông qua hệ thống phần bổ trợ đa dạng. Người dùng có thể cài đặt các phần bổ trợ để bổ sung thêm chức năng, giúp kiểm thử hiệu suất hiệu quả hơn. Ngoài ra, JMeter có thể tích hợp với các công cụ giám sát hiệu suất như Grafana và Prometheus để theo dõi trạng thái hệ thống theo thời gian thực.

Giao diện trực quan của JMeter giúp người dùng dễ dàng thiết lập kịch bản kiểm thử mà không cần phải viết mã. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người mới làm quen với kiểm thử hiệu năng. Bên cạnh đó, JMeter còn hỗ trợ chế độ dòng lệnh, cho phép thực hiện kiểm thử với quy mô lớn mà không cần mở giao diện đồ họa, giúp tiết kiệm tài nguyên hệ thống.

JMeter cung cấp hệ thống báo cáo chi tiết và trực quan, giúp người dùng dễ dàng phân tích kết quả kiểm thử. Sau khi hoàn thành kiểm thử, JMeter sẽ tạo ra các biểu đồ, bảng thống kê và báo cáo hiệu suất của hệ thống, giúp đội ngũ kiểm thử nhanh chóng xác định các điểm nghẽn hiệu năng và tối ưu hóa ứng dụng.

### 2.2.2. Nhược điểm

Mặc dù mạnh mẽ, JMeter vẫn có một số hạn chế, đặc biệt là về tiêu thụ tài nguyên hệ thống. Khi thực hiện kiểm thử với số lượng lớn người dùng ảo, JMeter có thể chiếm dụng nhiều bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên và bộ xử lý trung tâm, làm giảm hiệu suất của máy kiểm thử. Điều này gây khó khăn khi thực hiện các bài kiểm thử quy mô lớn mà không có sự hỗ trợ của nhiều máy chủ.

Một nhược điểm khác của JMeter là giao diện đồ họa có thể trở nên chậm khi làm việc với kịch bản kiểm thử phức tạp. Khi số lượng yêu cầu tăng lên, hiệu suất của công cụ có thể bị ảnh hưởng, gây khó khăn trong việc thao tác và phân tích dữ liệu. Điều này khiến nhiều người dùng phải chuyển sang chế độ dòng lệnh để tối ưu hóa quá trình kiểm thử.

Công cụ này không hỗ trợ kiểm thử hiệu suất theo thời gian thực một cách đầy đủ. Mặc dù có thể kết hợp với các công cụ giám sát, JMeter không cung cấp khả năng giám sát hệ thống ngay trong quá trình kiểm thử. Điều này đòi hỏi người dùng phải thiết lập các công cụ bên ngoài để theo dõi tài nguyên hệ thống. Điều này có thể gây bất tiện khi cần theo dõi và phân tích hiệu suất hệ thống ngay lập tức để kịp thời điều chỉnh kịch bản kiểm thử.

Việc thiết lập kịch bản kiểm thử trong JMeter có thể phức tạp đối với người mới bắt đầu. Mặc dù giao diện kéo thả giúp đơn giản hóa quá trình tạo kịch bản, nhưng để kiểm thử nâng cao, người dùng cần hiểu rõ về cách hoạt động của các giao thức mạng và cấu trúc hệ thống. Điều này đòi hỏi một lượng kiến thức kỹ thuật nhất định để khai thác tối đa khả năng của JMeter.


Cuối cùng, JMeter không phải là công cụ lý tưởng để kiểm thử ứng dụng có giao diện người dùng đồ họa. Công cụ này chủ yếu tập trung vào kiểm thử hiệu suất phía máy chủ, do đó không thể mô phỏng hành vi của người dùng thực tế trên giao diện ứng dụng. Nếu cần kiểm thử hiệu suất của ứng dụng có giao diện đồ họa, người dùng có thể phải kết hợp JMeter với các công cụ khác như Selenium.

## 2.3. Cài đặt và thiết lập Jmeter

Là một công cụ mã nguồn mở, không yêu cầu cài đặt phức tạp, chỉ cần giải nén tệp tải về và chạy tệp thực thi là có thể sử dụng ngay. Tuy nhiên, do JMeter được viết bằng Java, nên máy tính cần có sẵn môi trường chạy Java với phiên bản phù hợp. Truy cập <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/> để cài đặt JDK, môi trường chạy cho Java.

Sau khi cài đặt môi trường chạy Java thành công, hãy truy cập vào đường dẫn <https://jmeter.apache.org/download_jmeter.cgi>, đây là trang chủ chính thức của Jmeter cho phép cài đặt phiên bản kiểm thử phù hợp với nhu cầu, chọn phiên bản mới nhất và mục Binaries, tùy vào thiết bị sử dụng để chọn tải mục tgz cho Linux hay zip cho máy tính Windown.

Thư mục được tải về có thể đưa vào ổ C để dễ dàng quản lý, sau khi giải nén thành công thì mở file /bin/ApacheJmeter.rar để chạy công cụ. Người dùng có thể cài đặt thêm các plugin để mở rộng tính năng của JMeter. Apache JMeter có một hệ thống plugin phong phú, hỗ trợ nhiều loại kiểm thử khác nhau như kiểm thử cơ sở dữ liệu, kiểm thử dịch vụ web hoặc kiểm thử giao thức mạng. Các plugin này có thể được cài đặt thông qua JMeter Plugins Manager, giúp đơn giản hóa quá trình mở rộng công cụ.



Hình 2.1. Giao diện tải về công cụ kiểm thử Jmeter


## 2.4. Các thành phần chính của Jmeter

### 2.4.1. Test Plan

Test Plan là thành phần quan trọng nhất trong JMeter, đóng vai trò như một tập hợp chứa tất cả các phần tử cần thiết để thực hiện một kịch bản kiểm thử hiệu năng. Một Test Plan bao gồm các nhóm luồng, các bộ lấy mẫu, bộ lắng nghe, bộ hẹn giờ, bộ xác nhận và các thành phần cấu hình khác. Đây là nơi người dùng thiết lập các thông số kiểm thử, định nghĩa cách thức mô phỏng tải lên hệ thống, và kiểm soát toàn bộ quá trình kiểm thử.

Khi tạo một Test Plan, người dùng cần xác định rõ mục tiêu kiểm thử, lựa chọn số lượng người dùng ảo, thiết lập thời gian chạy, tần suất gửi yêu cầu và cách xử lý kết quả phản hồi từ hệ thống. Ngoài ra có thể được cấu hình để sử dụng các biến số, giúp tái sử dụng dữ liệu linh hoạt và giảm thiểu việc nhập thủ công.

Một Test Plan trong JMeter có thể được lưu lại dưới dạng tệp XML giúp người dùng dễ dàng chỉnh sửa hoặc chia sẻ với các nhóm kiểm thử khác. Việc thiết lập một kế hoạch kiểm thử hợp lý sẽ giúp đánh giá chính xác hiệu suất hệ thống, tối ưu tài nguyên và phát hiện sớm các vấn đề về hiệu năng trước khi triển khai thực tế.



Hình 2.1. Giao diện của một Test Plan


### 2.4.2. Thread Group

Thread Group trong JMeter là một thành phần quan trọng giúp mô phỏng số lượng người dùng ảo gửi yêu cầu đến hệ thống để kiểm thử hiệu suất. Mỗi Thread Group đại diện cho một tập hợp các luồng, trong đó mỗi luồng hoạt động như một người dùng độc lập truy cập vào ứng dụng.

Số lượng luồng trong Thread Group xác định số lượng người dùng ảo sẽ thực hiện các yêu cầu đến hệ thống trong quá trình kiểm thử. Mỗi luồng hoạt động như một người dùng riêng biệt, gửi yêu cầu đồng thời đến máy chủ mục tiêu.

Thời gian tăng dần là khoảng thời gian mà JMeter sử dụng để khởi tạo tất cả các luồng. Thông số này giúp kiểm soát tốc độ tải lên hệ thống, tránh tình trạng tất cả người dùng ảo gửi yêu cầu cùng một lúc. Ví dụ, nếu có 100 luồng và thời gian tăng dần là 10 giây, JMeter sẽ tạo một luồng mới sau mỗi 0,1 giây.

Số lần lặp xác định số lần mỗi luồng sẽ lặp lại các bước kiểm thử trong quá trình chạy. Nếu đặt giá trị cụ thể, mỗi luồng sẽ thực hiện đúng số lần lặp đó rồi kết thúc. Ngược lại, nếu chọn chế độ vô hạn, luồng sẽ tiếp tục gửi yêu cầu cho đến khi kiểm thử được dừng thủ công.



Hình 2.2. Giao diện của một Thread Group


### 2.4.3. Sampler

Sampler trong JMeter là thành phần chịu trách nhiệm gửi các yêu cầu đến máy chủ và nhận phản hồi từ hệ thống đích. Mỗi Sampler mô phỏng một loại yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như HTTP Request để kiểm thử website, JDBC Request để truy vấn cơ sở dữ liệu, hay FTP Request để kiểm tra truyền tải tập tin. Sampler giúp người dùng mô phỏng nhiều kịch bản khác nhau, từ việc tải trang web đến thực hiện giao dịch phức tạp trên hệ thống, nhằm đánh giá hiệu suất ứng dụng một cách toàn diện.

Server Name hoặc IP trong JMeter là thông tin xác định địa chỉ của máy chủ mà bạn muốn gửi yêu cầu kiểm thử. Khi kiểm thử một ứng dụng web chạy trên máy tính cá nhân có thể sử dụng IP “127.0.0.1”.

Port Number là số xác định dịch vụ chạy trên máy chủ. Các ứng dụng web thường chạy trên các cổng như 8000, 8080 hoặc 3000, tùy vào cấu hình thiết bị.

Path là đường dẫn cụ thể của tài nguyên trên máy chủ mà bạn muốn kiểm thử và Method là cách mà JMeter gửi yêu cầu đến máy chủ. Có bốn phương thức phổ biến: GET, POST, PUT và DELETE.



Hình 2.3. Giao diện của một Sampler


### 2.4.4. Listener

Listener trong JMeter là một thành phần quan trọng giúp thu thập và hiển thị kết quả kiểm thử hiệu suất. Nó cho phép người dùng theo dõi phản hồi từ máy chủ, phân tích dữ liệu và trực quan hóa kết quả dưới nhiều dạng khác nhau như bảng, biểu đồ hoặc tệp nhật ký. Listener giúp đánh giá hiệu suất hệ thống dựa trên các thông số như thời gian phản hồi, số lượng yêu cầu thành công hay thất bại và thông lượng hệ thống. Có nhiều loại Listener nhưng thông dụng là 3 loại sau đây.

View Results Tree là một Listener hiển thị chi tiết phản hồi từ máy chủ theo dạng cây. Nó giúp người kiểm thử theo dõi từng yêu cầu HTTP, hiển thị cả nội dung phản hồi và mã trạng thái để xác định lỗi hoặc kiểm tra nội dung trả về. Đây là công cụ hữu ích khi cần kiểm tra tính chính xác của phản hồi từ máy chủ.

Summary Report cung cấp cái nhìn tổng quan về kết quả kiểm thử, bao gồm số lượng yêu cầu gửi đi, tỷ lệ lỗi, thời gian phản hồi trung bình và thông lượng hệ thống. Báo cáo này giúp đánh giá nhanh hiệu suất tổng thể của hệ thống mà không đi vào quá nhiều chi tiết, phù hợp cho các bài kiểm thử có quy mô lớn.

Aggregate Report hiển thị dữ liệu kiểm thử dưới dạng bảng, bao gồm các chỉ số quan trọng như thời gian trung bình, thời gian phản hồi tối thiểu/tối đa, độ lệch chuẩn và phần trăm lỗi.



Hình 2.4. Giao diện phản hồi trạng thái toàn bộ yêu cầu


## 2.5. Ví dụ kiểm thử hiệu năng với Jmeter

Thực hiện kiểm thử hiệu năng đăng nhập cho website quản lý nhà hàng, đầu tiên cần tạo một Test Plan mới quản lý quá trình kiểm thử. Sau đó tạo một Thread Group đại diện cho nhóm người dùng ảo thực hiện chức năng đăng nhập. Cấu hình số lượng người dùng ảo là 500 người, thời gian là 5s với vòng lặp là 1 được thể hiện như Hình 2.2. Giao diện của một Thread Group.

Sau khi cấu hình được Thread Group, tiến đến thiết lập Sampler, vì chức năng đăng nhập yêu cầu HTTP Request và tiến hành kiểm thử trên cổng của máy tính nên cấu hình địa chỉ IP, cổng, đường dẫn, liên kết và hai thông số truyền vào là tên đăng nhập và nhập khẩu được thể hiện như Hình 2.3. Giao diện của một Sampler.

Tạo Listener để hiển thị kết quả phản hồi từ hệ thống, mã trạng thái HTTP và nội dung trả về.

Hình dưới đây là một Listener trong JMeter dùng để theo dõi chi tiết kết quả kiểm thử từng yêu cầu. Danh sách các phản hồi được hiển thị với các biểu tượng màu xanh đại diện cho thành công và màu đỏ là thất bại. Điều này giúp người kiểm thử dễ dàng nhận biết những yêu cầu gặp lỗi.



Hình 2.5. Giao diện phản hồi của từng đợt yêu cầu

# CHƯƠNG 3. KIỂM THỬ HIỆU NĂNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG SỬ DỤNG JMETER

Với mục đích trình bày quy trình kiểm thử hiệu năng cho hệ thống quản lý nhà hàng sử dụng Apache JMeter với các nhiệm vụ như giới thiệu hệ thống quản lý nhà hàng, xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết lập các kịch bản kiểm thử và thực hiện quy trình kiểm thử. Qua đó, chương sẽ phân tích kết quả thu được để đánh giá hiệu suất của hệ thống, từ đó đưa ra những nhận định và khuyến nghị nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.

## 3.1. Kiểm thử hiệu năng website nhà hàng ResOnline


### 3.1.1. Giới thiệu website nhà hàng ResOnline

Nhà hàng ResOnline là một hệ thống nhà hàng chuyên cung cấp các món ăn nhanh chuẩn phong cách Châu Âu, với đa dạng các danh mục món ăn như gà rán, mỳ ý, burger với giá cả phù hợp với mọi đối tượng thực khách.



Hình 3.1. Giao diện thực đơn nhà hàng ResOnline

Khách hàng có thể đặt bàn trực tuyến với nhà hàng với các món ăn muốn dùng bữa giúp nhà hàng chuẩn bị nhanh chóng, phục vụ đúng giờ và mang lại trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn cho thực khách.



Hình 3.2. Giao diện đặt bàn nhà hàng ResOnline

Một tính năng hiện đại của nhà hàng là thực khách có thể trò chuyện với AI thông minh để hỏi về các thông tin liên hệ, thực đơn món ăn, combo ưu đãi của nhà hàng, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, tạo sự tiện lợi và chuyên nghiệp khi tương tác với nhà hàng mọi lúc, mọi nơi.



Hình 3.3. Giao diện chatbot AI nhà hàng ResOnline

***3.1.2. Kế hoạch kiểm thử***

Kế hoạch kiểm thử nhằm đánh giá hiệu năng, khả năng chịu tải và độ ổn định của hệ thống website trong các tình huống sử dụng thực tế với nhiều người dùng đồng thời. Các bài kiểm thử được xây dựng theo từng chức năng quan trọng của hệ thống như: trang chủ, trang thực đơn, giỏ hàng, đặt bàn, thanh toán, tìm kiếm và chatbot. Mỗi trường hợp kiểm thử được xác định rõ mục tiêu, đối tượng và loại kiểm thử phù hợp.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiểm thử** | **Đối tượng** | **Loại kiểm thử** | **Mô tả** |
| Trang chủ (TC01) | Giao diện trang chủ | Kiểm thử tải | Kiểm tra khả năng tải trang chủ khi có nhiều người truy cập đồng thời |
| Thực đơn  (TC02) | Giao diện trang thực đơn | Kiểm thử tải | Kiểm tra khả năng tải trang thực đơn khi có nhiều người truy cập đồng thời |
| Tìm kiếm món ăn (TC03) | Hệ thống chức năng tìm kiếm món ăn trên trang thực đơn | Kiểm thử hiệu suất | Kiểm tra khả năng tải danh sách thực đơn khi có nhiều truy vấn tìm kiếm dữ liệu đồng thời |
| Gợi ý món ăn liên quan (TC04) | Hệ thống xử lý gợi ý món ăn liên quan | Kiểm thử tải, độ trễ | Kiểm tra khả năng phản hồi gọi hệ thống xử lý gợi ý món ăn nếu có nhiều khách hàng xem thôn tin món ăn |
| Tìm kiếm bài viết  (TC05) | Hệ thống chức năng tìm kiếm bài viết trên trang bài viết | Kiểm thử hiệu suất | Kiểm tra khả năng tải danh sách bài viết khi có nhiều truy vấn tìm kiếm dữ liệu đồng thời |
| Giỏ hàng đặt bàn  (TC06) | Hệ thống quản lý thao tác giỏ hàng | Kiểm thử tải, chịu tải | Kiểm tra khả năng hoạt động ổn định vào giờ cao điểm với nhiều người dùng thao tác đồng thời |
| Thanh toán  (TC07) | Trang thanh toán đơn đặt bàn | Kiểm thử tải, hiệu suất | Kiểm tra khả năng tải trang thanh toán khi có nhiều người dùng thanh toán |
| Đặt bàn  (TC08) | Giao diện đặt bàn và xử lý đặt bàn | Kiểm thử tải, chịu tải, độ bền,  hiệu suất | Đánh giá hiệu suất xử lý đặt bàn, thời gian phản hồi, khả năng chịu tải khi có nhiều người đặt bàn cùng lúc |
| Chatbot  (TC09) | Giao diện phản hồi khách hàng | Kiểm thử tải, chịu tải, hiệu suất | Kiểm tra xử lý phản hồi, chịu tải, tốc độ phản hồi khi có nhiều khách hàng hỏi |
| Đăng nhập  (TC10) | Hệ thống xử lý đăng nhập tài khoản | Kiểm thử hiệu suất | Kiểm tra tốc độ xử lý đăng nhập tài khoản người dùng |

Bảng 3.1. Kế hoạch kiểm thử nhà hàng ResOnline

***3.1.3. Kịch bản kiểm thử***

***- Kịch bản kiểm thử trang chủ***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử trang chủ** | |
| **Mục tiêu** | Đánh giá khả năng phản hồi của giao diện trang chủ khi có lượng lớn người dùng truy cập đồng thời, tượng trưng cho lượng khách hàng vào giờ cao điểm. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượt truy cập đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000  - Địa chỉ truy cập: http://127.0.0.1:8000/home |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo một kịch bản trong Jmeter để thực hiện kiểm thử  Bước 2: Cấu hình lần lượt với các số lượng người dùng truy cập cùng lúc vào trang chủ  Bước 3: Ghi nhận thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, hiệu suất  Bước 4: Lặp lại các bước trên với số lượng người dùng truy cập tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Tất cả phản hồi với thời gian thấp, tỉ lệ lỗi dưới 5%, giao diện trả về đầy đủ, không lỗi với hệ thống ổn định, không treo. |

Bảng 3.2. Kịch bản kiểm thử trang chủ

***- Kịch bản kiểm thử thực đơn***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử thực đơn** | |
| **Mục tiêu** | Kiểm tra tốc độ xử lý và phản hồi của hệ thống khi có nhiều người dùng truy cập trang thực đơn cùng lúc. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượng yêu cầu đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Địa chỉ kiểm thử thực đơn: http://127.0.0.1:8000/item |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng truy cập với số lượng tương ứng  Bước 2: Tạo yêu cầu đến máy chủ truy cập trang thực đơn và cấu hình kiểm thử với lượng người dùng tương ứng  Bước 3: Ghi nhận thời gian xử lý, kết quả trả về  Bước 4: Lặp lại các bước trên với lượng người dùng tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Tất cả phản hồi với tỉ lệ lỗi dưới 3%, giao diện trả về đầy đủ, không lỗi với hệ thống hoạt động ổn định, không treo. |

Bảng 3.3. Kịch bản kiểm thử thực đơn

***- Kịch bản kiểm thử tìm kiếm món ăn***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử tìm kiếm món ăn** | |
| **Mục tiêu** | Đánh giá khả năng xử lý truy vấn tìm kiếm món ăn khi có nhiều người dùng nhập từ khóa tìm kiếm đồng thời. Đảm bảo kết quả tìm kiếm trả về nhanh chóng và hệ thống phản hồi ổn định. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Từ khóa: "gà", "cơm", "bò", "salad"... - Số lượng truy vấn đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Địa chỉ truy vấn: http://127.0.0.1:8000/item?search= |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Thêm yêu cầu máy chủ sử dụng các từ khóa tìm kiếm  Bước 3: Ghi nhận thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, kết quả trả về  Bước 4: Lặp lại quy trình với số lượng người dùng tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Hệ thống phản hồi với tỉ lệ lỗi dưới 3%, dữ liệu trả về đầy đủ và chính xác theo từ khóa tìm kiếm. |

Bảng 3.4. Kịch bản kiểm thử tìm kiếm món ăn

***- Kịch bản kiểm thử gợi ý món ăn liên quan***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử gợi ý món ăn liên quan** | |
| **Mục tiêu** | Đánh giá khả năng xử lý gợi ý món ăn khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời trang chi tiết món ăn. Đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh chóng, chính xác và hệ thống hoạt động ổn định. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượng yêu cầu đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 - Địa chỉ truy vấn: http://127.0.0.1:8000/api/recommendation - Các mã món ăn có thể thay đổi: 1, 2, 3,… |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Thêm yêu cầu máy chủ với hệ thống gợi ý món ăn  Bước 3: Ghi nhận thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, dữ liệu phản hồi  Bước 4: Tăng dần số lượng người dùng để kiểm tra hiệu năng |
| **Kết quả mong đợi** | API phản hồi với tỉ lệ lỗi dưới 3%, dữ liệu gợi ý trả về đầy đủ và chính xác theo mã món ăn, hệ thống hoạt động ổn định, không treo khi có nhiều người truy cập đồng thời. |

Bảng 3.5. Kịch bản kiểm thử gợi ý món ăn liên quan

***- Kịch bản kiểm thử tìm kiếm bài viết***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử tìm kiếm bài viết** | |
| **Mục tiêu** | Đánh giá khả năng phản hồi và hiệu suất của hệ thống khi nhiều người dùng thực hiện tìm kiếm bài viết cùng lúc. Đảm bảo kết quả tìm kiếm được trả về chính xác và hệ thống hoạt động ổn định, không trả về phản hồi lỗi. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Từ khóa: “ẩm thực”, “sự kiện”, “khuyến mãi”, “món ngon”,... - Số lượng truy vấn đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Địa chỉ truy vấn: http://127.0.0.1:8000/posts/search?k= |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Thêm yêu cầu máy chủ với các từ khóa khác nhau  Bước 3: Ghi nhận thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, dữ liệu phản hồi  Bước 4: Tăng dần số lượng người dùng để kiểm tra hiệu năng |
| **Kết quả mong đợi** | Hệ thống trả về kết quả với tỉ lệ lỗi dưới 3%, kết quả đúng với từ khóa tìm kiếm, không thiếu hoặc sai nội dung. Giao diện vẫn hoạt động ổn định, không bị treo hoặc sập. |

Bảng 3.6. Kịch bản kiểm thử tìm kiếm bài viết

***- Kịch bản kiểm thử giỏ hàng đặt bàn***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử giỏ hàng đặt bàn** | |
| **Mục tiêu** | Đánh giá khả năng xử lý thao tác thêm, xóa, cập nhật giỏ hàng khi có nhiều người dùng thao tác đồng thời vào giờ cao điểm. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượng yêu cầu đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Hành động: Thêm món vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa món - Địa chỉ truy vấn: http://127.0.0.1:8000/cart/update |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Thực hiện thao tác cập nhật giỏ hàng đặt bàn  Bước 3: Ghi nhận thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi và độ ổn định  Bước 4: Lặp lại với số lượng người dùng tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Thao tác hoàn thành với tỷ lệ lỗi dưới 3%, hệ thống không bị treo hoặc mất dữ liệu, cập nhật giỏ hàng chính xác. |

Bảng 3.7. Kịch bản kiểm thử giỏ hàng đặt bàn

***- Kịch bản kiểm thử thanh toán***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử thanh toán** | |
| **Mục tiêu** | Kiểm tra hiệu suất xử lý và khả năng phản hồi của trang thanh toán khi có nhiều người thanh toán cùng lúc. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượng yêu cầu đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Địa chỉ truy vấn: http://127.0.0.1:8000/ checkout |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Gửi yêu cầu thanh toán qua địa chỉ truy vấn  Bước 3: Ghi nhận thời gian xử lý và phản hồi hệ thống  Bước 4: Lặp lại với số lượng người dùng tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Trang phản hồi với tỷ lệ lỗi dưới 3%, hệ thống không bị quá tải, đơn hàng được xử lý đúng. |

Bảng 3.8. Kịch bản kiểm thử thanh toán

***- Kịch bản kiểm thử đặt bàn***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử đặt bàn** | |
| **Mục tiêu** | Đánh giá hiệu suất, độ bền và khả năng xử lý đồng thời của hệ thống khi nhiều người dùng đặt bàn cùng lúc. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượng yêu cầu đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Địa chỉ truy vấn: http://127.0.0.1:8000/booking |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Gửi xác nhận đặt bàn với thông tin hợp lệ  Bước 3: Ghi nhận thời gian xử lý, độ chính xác và phản hồi  Bước 4: Kiểm tra trạng thái hệ thống sau mỗi đợt |
| **Kết quả mong đợi** | Hệ thống xử lý đơn đặt bàn với tỉ lệ lỗi dưới 3%, không mất dữ liệu, không bị trùng lặp, chịu tải tốt trong thời gian dài. |

Bảng 3.9. Kịch bản kiểm thử đặt bàn

***- Kịch bản kiểm thử chatbot***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử chatbot** | |
| **Mục tiêu** | Kiểm tra hiệu suất và khả năng chịu tải của chatbot khi có nhiều người dùng gửi tin nhắn cùng lúc. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượng yêu cầu đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 - Địa chỉ truy vấn: http://127.0.0.1:8000/ checkout - Tin nhắn: “Giờ mở cửa?”, “Có món gà không?”,... |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Gửi thông tin câu hỏi đến hệ thống chatbot  Bước 3: Ghi nhận tốc độ phản hồi, độ chính xác  Bước 4: Lặp lại với số lượng người dùng tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Chatbot phản hồi đúng nội dung, tỉ lệ lỗi dưới 3%, không bị trễ hoặc treo. |

Bảng 3.10. Kịch bản kiểm thử chatbot

***- Kịch bản kiểm thử đăng nhập***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử đăng nhập** | |
| **Mục tiêu** | Kiểm tra khả năng xử lý đăng nhập tài khoản người dùng khi có nhiều lượt yêu cầu đăng nhập hệ thống cùng lúc vào giờ cao điểm của nhà hàng. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Số lượng yêu cầu đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Địa chỉ đăng nhập: http://127.0.0.1:8000/ login - Dữ liệu: Tài khoản hệ thống hợp lệ |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng để tiến hành thử nghiệm cùng lúc  Bước 2: Gửi yêu cầu đăng nhập hệ thống  Bước 3: Ghi nhận thời gian xử lý, kết quả trả về  Bước 4: Lặp lại các bước trên với lượng người dùng tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Hệ thống phản hồi dưới 3 giây, xác thực chính xác, không bị treo hoặc xảy ra quá tải. |

Bảng 3.11. Kịch bản kiểm thử đăng nhập

***3.1.4. Thực hiện và kết quả kiểm thử***


***- Kiểm thử trang chủ***

Cấu hình một kịch bản kiểm thử để thực hiện kiểm thử trang chủ với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.2 với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới đây.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 3.60 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, phản hồi trong thời gian tốt | Đạt |
| 200 | 9.51 | 0.00 | Không xảy ra lỗi nhưng thời gian phản hồi lâu | Không đạt |
| 500 | 6.79 | 53.40 | Hệ thống quá tải nhiều thời điểm làm thời gian phản hồi trung bình giảm | Không đạt |
| 1000 | 4.37 | 74.20 | Tình trạng quá tải tăng | Không đạt |
| 1500 | 2.83 | 83.20 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 2000 | 2.20 | 88.00 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 3000 | 1.37 | 91.87 | Hệ thống chịu tải lớn | Không đạt |
| 5000 | 0.86 | 95.14 | Hệ thống gần như quá tải | Không đạt |
| 7500 | 0.62 | 97.20 | Hệ thống quá tải | Không đạt |
| 10000 | 0.45 | 98.57 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.12. Kết quả kiểm thử trang chủ

Từ kết quả kiểm thử, có thể thấy tỉ lệ lỗi tăng đột biến khi số lượng người dùng vượt mốc 500. Cụ thể, với 500 người dùng, hệ thống bắt đầu ghi nhận tỉ lệ lỗi 53.4%, và con số này tiếp tục tăng mạnh, đạt đến 98.57% ở mức 10.000 người.



Hình 3.4. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử trang chủ

Dụa vào Hình 3.5 có thể nhận thấy thời gian phản hồi trung bình tăng mỗi khi số lượng người dùng tăng, tuy nhiên giảm mạnh khi tỉ lệ phản hồi lỗi xuất hiện vì hệ thống phản hồi lỗi rất nhanh, cụ thể và bắt đầu ở 500 người dùng thì thời gian phản hồi bắt đầu giảm.



Hình 3.5. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử trang chủ


***- Kiểm thử thực đơn***

Cấu hình một kịch bản kiểm thử để thực hiện kiểm thử trang thực đơn với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.3 với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới đây.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 1.31 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, phản hồi nhanh và ổn định | Đạt |
| 200 | 7.23 | 0.00 | Không xảy ra lỗi nhưng thời gian phản hồi lâu | Không đạt |
| 500 | 6.54 | 32.50 | Hệ thống quá tải nhiều thời điểm và không trả về kết quả mong muốn | Không đạt |
| 1000 | 3.43 | 69.24 | Tình trạng quá tải tăng mạnh, phản hồi lỗi nhiều | Không đạt |
| 1500 | 2.51 | 76.87 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống chỉ còn phản hồi ít thời điểm | Không đạt |
| 2000 | 1.92 | 81.25 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 3000 | 1.30 | 89.37 | Hệ thống quá tải | Không đạt |
| 5000 | 0.97 | 92.76 | Hệ thống quá tải | Không đạt |
| 7500 | 0.63 | 94.20 | Hệ thống quá tải | Không đạt |
| 10000 | 0.43 | 97.30 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.13. Kết quả kiểm thử test case thực đơn

Qua kết quả kiểm thử hiệu suất, có thể thấy rằng hệ thống hoạt động ổn định và không xảy ra lỗi khi số lượng người dùng ở mức 100 đến 200. Tuy nhiên, bắt đầu từ mốc 500 người dùng, tỉ lệ lỗi đã tăng lên 32.5%, cho thấy hệ thống bắt đầu xuất hiện hiện tượng quá tải.



Hình 3.6. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử thực đơn

Có thể nhận thấy thời gian phản hồi trung bình tăng khi số lượng người dùng gia tăng, nhưng giảm rõ rệt từ 500 người dùng trở đi do xử lý lỗi nhanh hơn, và ở 10000 người dùng, thời gian gần 0 cho thấy hệ thống gần như quá tải.



Hình 3.7. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử thực đơn


***- Kiểm thử tìm kiếm món ăn***

Cấu hình một kế hoạch kiểm thử để thực hiện kiểm thử tìm kiếm món ăn với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.4 với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 1.73 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, phản hồi nhanh và ổn định | Đạt |
| 200 | 8.78 | 0.00 | Không xảy ra lỗi nhưng thời gian phản hồi lâu | Không đạt |
| 500 | 6.73 | 50.20 | Hệ thống quá tải nhiều thời điểm và không trả về kết quả mong muốn | Không đạt |
| 1000 | 3.90 | 74.00 | Tình trạng quá tải tăng mạnh, phản hồi lỗi nhiều | Không đạt |
| 1500 | 2.81 | 83.13 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống chỉ còn phản hồi ít thời điểm | Không đạt |
| 2000 | 1.98 | 87.50 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 3000 | 1.37 | 92.17 | Hệ thống chịu tải rất lớn | Không đạt |
| 5000 | 0.77 | 95.86 | Hệ thống gần như quá tải | Không đạt |
| 7500 | 0.62 | 97.60 | Tỉ lệ lỗi gần tới ngưỡng | Không đạt |
| 10000 | 0.49 | 98.57 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.14. Kết quả kiểm thử tìm kiếm món ăn

Từ dữ liệu kiểm thử hiệu suất, có thể thấy rằng hệ thống hoạt động ổn định ở ngưỡng 100 – 200 người dùng với tỉ lệ lỗi bằng 0%. Tuy nhiên, khi số lượng người dùng đạt 500 trở lên, tỉ lệ lỗi bắt đầu tăng mạnh. Điều này cho thấy hệ thống không thể xử lý hiệu quả khi bị tải cao, dẫn đến hiện tượng quá tải.



Hình 3.8. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử tìm kiếm món ăn

Biểu đồ sau cho thấy thời gian phản hồi trung bình tăng khi số lượng người dùng tăng, nhưng giảm đáng kể từ 500 người dùng trở đi do tốc độ xử lý lỗi nhanh hơn và đến 10000 người dùng thời gian phản hồi gần 0, hệ thống gần như quá tải.



Hình 3.9. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử tìm kiếm món ăn


***- Kiểm thử gợi ý món ăn liên quan***

Cấu hình một kịch bản kiểm thử để thực hiện kiểm thử gợi ý món ăn liên quan khi vào xem một món ăn với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.5 với kết quả trả về được biểu diễn bởi Bảng 3.15 dưới đây.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 11.74 | 34.00 | Hệ thống xảy ra lỗi tại nhiều thời điểm, thời gian phản hồi lâu | Không đạt |
| 200 | 19.00 | 70.00 | Hệ thống quả tải nhiều thời điểm, tỉ lệ phản hồi lỗi cao | Không đạt |
| 500 | 9.46 | 88.00 | Hệ thống quá tải nhiều thời điểm và không trả về kết quả mong muốn | Không đạt |
| 1000 | 4.76 | 94.00 | Tình trạng quá tải tăng mạnh, tỉ lệ phản hồi báo lỗi cao | Không đạt |
| 1500 | 3.20 | 96.00 | Hệ thống gần như đạt giới hạn chịu tải | Không đạt |
| 2000 | 2.42 | 97.60 | Tỉ lệ lỗi vẫn có xu hướng tăng, thời gian phản hồi giảm mạnh | Không đạt |
| 3000 | 1.95 | 98.90 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.15. Kết quả kiểm thử gợi ý món ăn liên quan

Từ 100 người dùng trở lên, hệ thống đã bắt đầu xuất hiện 34% lỗi và tình trạng này tăng rất nhanh, cho thấy hệ thống rơi vào trạng thái quá tải ở hầu hết các thời điểm. Từ 1500 người trở đi, tỉ lệ lỗi gần như đạt mức tối đa, cho thấy hệ thống đạt điểm quá tải nhanh.



Hình 3.10. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử gợi ý món ăn

Nhìn vào dữ liệu, thời gian phản hồi trung bình tăng khi số lượng người dùng tăng, nhưng giảm rõ rệt từ 500 người dùng trở đi do xử lý phản hồi nhanh hơn, và đến 3000 người dùng, thời gian giảm còn 1.95, cho thấy hệ thống chịu tải lớn.



Hình 3.11. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử gợi ý món ăn


***- Kiểm thử tìm kiếm bài viết***

Cấu hình một kịch bản kiểm thử để thực hiện kiểm thử tìm kiếm bài viết với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.6 với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 2.08 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, phản hồi nhanh và ổn định | Đạt |
| 200 | 8.63 | 0.00 | Không xảy ra lỗi nhưng thời gian phản hồi lâu | Không đạt |
| 500 | 6.73 | 51.00 | Hệ thống quá tải nhiều thời điểm và không trả về kết quả mong muốn | Không đạt |
| 1000 | 4.05 | 76.20 | Tình trạng quá tải tăng mạnh, tỉ lệ lỗi tăng cao | Không đạt |
| 1500 | 3.02 | 87.10 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống chỉ còn phản hồi ít thời điểm | Không đạt |
| 2000 | 1.56 | 89.60 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 3000 | 1.32 | 90.40 | Hệ thống chịu tải lớn | Không đạt |
| 5000 | 0.52 | 92.30 | Hệ thống gần như quá tải | Không đạt |
| 7500 | 0.42 | 96.60 | Hệ thống quá tải | Không đạt |
| 10000 | 0.39 | 97.34 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.16. Kết quả kiểm thử tìm kiếm bài viết

Hệ thống hoạt động ổn định với 100 và 200 người dùng khi không ghi nhận lỗi. Từ 500 người dùng trở lên, tỉ lệ lỗi bắt đầu tăng mạnh, đạt 51% tại 500 người. Khi số lượng người dùng tiếp tục tăng, tỉ lệ lỗi cũng tăng tương ứng, cho thấy hệ thống không hoạt động ổn định nào lượng người dùng tăng mạnh.



Hình 3.12. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử tìm kiếm bài viết

Dữ liệu cho thấy thời gian phản hồi trung bình tăng khi số lượng người dùng tăng, nhưng giảm mạnh từ 500 người dùng trở đi do phản hồi được xử lý nhanh hơn, và đến 10000 người dùng, thời gian phản hồi càng về 0.



Hình 3.13. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử tìm kiếm bài viết

***- Kiểm thử giỏ hàng đặt bàn***

Cấu hình một kế hoạch kiểm thử để thực hiện kiểm thử giỏ hàng tại những giờ cao điểm nhiều khách hàng với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.7 với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 5.70 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, tốc độ phản hồi ổn định | Đạt |
| 200 | 15.41 | 0.00 | Không xảy ra lỗi nhưng thời gian phản hồi lâu | Không đạt |
| 500 | 5.60 | 64.20 | Hệ thống quá tải nhiều thời điểm, tỉ lệ lỗi cao | Không đạt |
| 1000 | 2.90 | 83.00 | Tình trạng quá tải tăng mạnh, tỉ lệ phản hồi báo lỗi cao | Không đạt |
| 1500 | 1.89 | 88.70 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống chỉ còn phản hồi ít thời điểm | Không đạt |
| 2000 | 1.32 | 92.40 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 3000 | 1.18 | 94.70 | Hệ thống chịu tải lớn | Không đạt |
| 5000 | 0.65 | 96.20 | Hệ thống gần như quá taỉ | Không đạt |
| 7500 | 0.25 | 98.10 | Hệ thống quá tải | Không đạt |
| 10000 | 0.39 | 99.20 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.17. Kết quả kiểm thử giỏ hàng đặt bàn

Hệ thống vận hành ổn định với 100 và 200 người dùng khi không xuất hiện lỗi. Tuy nhiên, từ 500 người dùng trở đi, hệ thống bắt đầu ghi nhận lỗi với tỉ lệ lên đến 64.%. Khi số lượng người dùng tiếp tục tăng, tỉ lệ lỗi cũng tăng dần đều.



Hình 3.14. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử giỏ hàng đặt bàn

Có thể thấy thời gian phản hồi trung bình tăng khi số lượng người dùng tăng, nhưng giảm mạnh từ 500 người dùng trở đi do xử lý nhanh hơn, và đến 10,000 người dùng, thời gian gần 0, cho thấy hệ thống gần như không thể xử lý thêm.



Hình 3.15. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử giỏ hàng đặt bàn


***- Kiểm thử thanh toán***

Cấu hình một kịch bản kiểm thử để thực hiện kiểm thử khả năng tải trang thanh toán trực tuyến với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện chi tiết như Bảng 3.8 với kết quả kiểm thử được thể hiện bởi bảng đánh giá dưới đây.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 0.24 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, tốc độ phản hồi nhanh | Đạt |
| 200 | 0.57 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, phản hồi nhanh | Đạt |
| 500 | 0.94 | 64.20 | Hệ thống xảy ra quá tải, tỉ lệ lỗi cao | Không đạt |
| 1000 | 2.42 | 87.60 | Tình trạng quá tải tăng mạnh, phản hồi nhiều lỗi | Không đạt |
| 1500 | 1.89 | 82.45 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống chỉ còn phản hồi ít thời điểm | Không đạt |
| 2000 | 1.32 | 79.90 | Tỉ lệ lỗi giảm nhẹ nhưng vẫn quá cao | Không đạt |
| 3000 | 1.18 | 82.53 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 5000 | 0.65 | 89.76 | Hệ thống hầu như quá tải | Không đạt |
| 7500 | 0.25 | 93.92 | Tình trạng lỗi vẫn tăng | Không đạt |
| 10000 | 0.39 | 95.50 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.18. Kết quả kiểm thử thanh toán

Hệ thống hoạt động ổn định với số lượng người dùng từ 100 đến 200, khi tỷ lệ lỗi là 0%. Tuy nhiên, từ mốc 500 người dùng trở đi, tỷ lệ lỗi bắt đầu tăng mạnh và không có dấu hiệu giảm xuống, cho thấy hệ thống chịu tải rất kém.



Hình 3.16. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử thanh toán

Nhìn vào biểu đồ dưới đây có thể nhận thấy thời gian phản hồi trung bình tăng từ 100 đến 1000 người dùng, rồi giảm dần từ 1500 người dùng và chủ yếu ở mức rất thấp từ 5000 người dùng trở đi.



Hình 3.17. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử thanh toán


***- Kiểm thử đặt bàn***

Cấu hình một kế hoạch kiểm thử để thực hiện kiểm thử hiệu suất đặt bàn trực tuyến với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.9 với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 0.02 | 0 | Không có lỗi xảy ra | Đạt |
| 200 | 0.04 | 0 | Không xảy ra lỗi, phản hồi nhanh | Đạt |
| 500 | 0.08 | 0 | Tốc độ phản hồi ổn định | Đạt |
| 1000 | 1.34 | 0 | Không xảy ra lỗi, phản hồi nhanh | Đạt |
| 1500 | 1.82 | 0 | Tốc độ phản hồi ổn định | Đạt |
| 2000 | 2.54 | 0 | Không có lỗi xuất hiện, hệ thống không chịu tải | Đạt |
| 3000 | 4.76 | 0 | Hệ thống hoạt động ổn định, không có lỗi | Đạt |
| 5000 | 10.43 | 4.40 | Hệ thống xuất hiện lỗi, có tình trạng chịu tải | Không đạt |
| 7500 | 17.20 | 9.60 | Hệ thống chịu tải một số thời điểm, phản hồi chậm | Không đạt |
| 10000 | 18.08 | 15.72 | Hệ thống xảy ra quá tải một số thời điểm | Không đạt |


Bảng 3.19. Kết quả kiểm thử đặt bàn

Hệ thống hoạt động rất ổn định từ 100 đến 3000 người dùng với tỷ lệ lỗi là 0%, cho thấy khả năng xử lý tốt trong khoảng tải vừa phải. Tuy nhiên, khi số lượng người dùng tăng lên trên 5000, hệ thống bắt đầu ghi nhận lỗi và tăng dần với theo lượng người dùng truy cập.



Hình 3.18. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử đặt bàn

Dữ liệu cho thấy thời gian phản hồi trung bình tăng chậm từ 100 đến 500 người dùng, sau đó tăng mạnh từ 1000 người dùng và đạt đỉnh ở 10,000 người dùng với 18.08, ám chỉ hệ thống đang chịu áp lực nặng nề ở mức cao.



Hình 3.19. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử đặt bàn


***- Kiểm thử chatbot***

Cấu hình một kế hoạch kiểm thử để thực hiện kiểm thử khả năng gửi phản hồi chatbot AI cho câu hỏi của khách hàng, với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.10 và kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 89.40 | 13.00 | Không xử lý được nhiều người dùng một lúc và xảy ra lỗi, hệ thống đa phần treo không phản hồi | Không đạt |
| 200 | 153.40 | 34.00 | Thời gian phản hồi rất lâu, tỉ lệ lỗi tăng mạng, hệ thống xử lý đa nhiệm kém | Không đạt |
| 500 | 302.50 | 53.50 | Hệ thống không xử lý được nhiều người dùng một lúc, tỉ lệ lỗi cao chưa áp dụng vào thực tế | Không đạt |
| 1000 | 687.00 | 76.20 | Hệ thống đa phần không phản hồi, khả nâng chịu tải kém | Không đạt |
| 1500 | 1276.00 | 88.70 | Hệ thống không chịu được tải lớn | Không đạt |
| 2000 | 2487.00 | 92.10 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.20. Kết quả kiểm thử chatbot

Dữ liệu cho thấy khi số lượng người dùng tăng lên, hệ thống bắt đầu xuất hiện lỗi với tỉ lệ ngày càng cao. Ở mức 100 người dùng, hệ thống chỉ gặp 13% và cứ thế tăng mạnh ở lượng người dùng cao hơn. Điều này chứng tỏ hệ thống chưa được tối ưu hóa để xử lý lượng truy cập lớn và có nguy cơ sập khi quá tải.



Hình 3.20. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử chatbot

Quan sát dữ liệu từ biểu đồ dưới đây, có thể thấy thời gian phản hồi trung bình tăng liên tục từ 100 đến 2000 người dùng, đặc biệt tăng rất mạnh từ 1000 người dùng trở lên, đạt 2487 giây ở 2000 người dùng.



Hình 3.21. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử chatbot


***- Kiểm thử đăng nhập***

Cấu hình một kế hoạch kiểm thử để thực hiện kiểm thử khả năng đăng nhập hệ thống tại giờ cao điểm với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện như Bảng 3.11với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 4.54 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, tốc độ phản hồi ổn định | Đạt |
| 200 | 8.43 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, nhưng phản hồi chậm | Không đạt |
| 500 | 17.88 | 5.87 | Bắt đầu xuất hiện tình trạng quá tải, dẫn đến phản hồi lỗi | Không đạt |
| 1000 | 20.43 | 13.98 | Phản hồi lỗi có xu hướng tăng mạnh | Không đạt |
| 1500 | 18.85 | 30.74 | Tình trạng lỗi tăng mạnh | Không đạt |
| 2000 | 15.85 | 40.93 | Hệ thống chịu tải lớn | Không đạt |
| 3000 | 10.53 | 62.10 | Phản hồi lỗi vẫn tiếp tục tăng mạnh | Không đạt |
| 5000 | 6.98 | 78.13 | Hệ thống gần mức quá tải | Không đạt |
| 7500 | 3.12 | 86.20 | Hệ thống chịu tải đa số thời điểm, phản hồi chậm | Không đạt |
| 10000 | 1.76 | 91.20 | Hệ thống quá tải | Không đạt |


Bảng 3.21. Kết quả kiểm thử đăng nhập

Qua dữ liệu trên, có thể thấy rằng hệ thống hoạt động ổn định với 200 người dùng đầu tiên khi không có lỗi xảy ra. Tuy nhiên, từ mốc 500 người dùng trở đi, tỉ lệ lỗi bắt đầu xuất hiện và tăng nhanh theo cấp số nhân.



Hình 3.22. Biểu đồ tỉ lệ lỗi kiểm thử đăng nhập


Nhìn vào dữ liệu, thời gian phản hồi trung bình tăng từ 100 đến 1000 người dùng, đạt đỉnh 20.43 giây, sau đó giảm dần từ 1500 người dùng và xuống còn 1.76 giây ở 10,000 người dùng vì tỉ lệ lỗi tăng mạnh làm giảm thời gian phản hồi trung bình xuống.



Hình 3.23. Biểu đồ thời gian phản hồi kiểm thử đăng nhập

***- Kiểm thử tìm kiếm món ăn theo khung giờ***


Tiến hành kiểm thử tìm kiếm món ăn theo khung giờ với mức người dùng truy cập là 1000 người, nhận thấy vào khoảng thời gian cao điểm như 11 giờ - 12 giờ và 18 giờ đến 19 giờ tăng nhẹ so với các khung giờ khác.

******

Hình 3.24. Biểu đồ thời gian phản hồi theo khung giờ kiểm thử tìm kiếm món ăn

***- Kiểm thử giỏ hàng theo khung giờ***


Tiến hành kiểm thử giỏ hàng theo khung giờ với cấu hình như kiểm thử tìm kiếm món ăn, nhận thấy vào khoảng thời gian cao điểm như 11 giờ - 12 giờ và 17 giờ đến 18 giờ tăng nhẹ so với các khung giờ khác.

******

Hình 3.25. Biểu đồ thời gian phản hồi theo khung giờ kiểm thử giỏ hàng đặt bàn

***- Kiểm thử đặt bàn theo khung giờ***


Tiến hành kiểm thử đặt bàn theo khung giờ với mức người dùng truy cập là 1000 người, nhận thấy vào khoảng thời gian cao điểm 17 giờ đến 18 giờ thì hệ thống phản hồi chậm hơn nhiều các khung giờ khác.

******

Hình 3.26. Biểu đồ thời gian phản hồi theo khung giờ kiểm thử đặt bàn

***- Kiểm thử chatbot theo khung giờ***

Tiến hành kiểm thử chatbot theo khung giờ với mức người dùng truy cập là 1000 người, nhận thấy vào khoảng thời gian cao điểm 11 giờ đến 12 giờ thì hệ thống phản hồi chậm hơn nhiều các khung giờ khác.

******

Hình 3.26. Biểu đồ thời gian phản hồi theo khung giờ kiểm thử chatbot

***3.1.5. Nhận xét và giải pháp xử lý***

Kết quả kiểm thử hiệu suất cho thấy hệ thống hoạt động ổn định ở mức tải thấp, cụ thể trong khoảng 100–200 người dùng, với thời gian phản hồi trung bình dao động từ 1–8 giây và tỉ lệ lỗi bằng 0%, đảm bảo hiệu năng như kỳ vọng. Tuy nhiên, khi lượng người dùng tăng từ 500 trở lên, hệ thống bắt đầu quá tải nghiêm trọng: thời gian phản hồi tăng mạnh, có lúc lên tới hơn 600 giây, đồng thời tỉ lệ lỗi cũng tăng vọt, nhiều trường hợp vượt 50–90%.

Ở một số lần kiểm thử, khi số lượng người dùng lên đến 1000–2000, thời gian phản hồi lại giảm đột ngột xuống dưới 2 giây, tuy nhiên đây không phải là dấu hiệu hệ thống xử lý tốt mà thực chất là do hệ thống trả lỗi nhanh thay vì xử lý thành công các yêu cầu, gây hiểu nhầm về hiệu năng thực tế.

Như vậy, tỉ lệ lỗi tăng cao chính là nguyên nhân khiến thời gian phản hồi giảm giả tạo ở các mức tải lớn. Những biểu hiện này cho thấy hệ thống hiện tại chưa có khả năng mở rộng tốt, dễ dàng rơi vào tình trạng nghẽn cổ chai, lỗi hàng loạt, đặc biệt khi vượt quá 1000 người dùng đồng thời.

Bên cạnh đó, khi kiểm thử theo khung giờ trong ngày, hệ thống ghi nhận thời gian phản hồi cao nhất vào các khung giờ cao điểm như 11–12h và 18–19h, thời điểm người dùng hoạt động nhiều. Ngược lại, các khung giờ như 7–8h và 14–15h có thời gian phản hồi thấp hơn, cho thấy sự phụ thuộc rõ rệt vào lưu lượng thực tế theo thời gian.

Giải pháp khuyến nghị bao gồm: tối ưu lại hệ thống xử lý và truy vấn cơ sở dữ liệu, triển khai cơ chế cân bằng tải, sử dụng bộ nhớ đệm để giảm tải cho server, đồng thời nâng cấp hạ tầng phần cứng và ứng dụng kiến trúc mở rộng ngang để tăng khả năng chịu tải.


Việc thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, giám sát hiệu suất theo thời gian thực và thử nghiệm định kỳ cũng là bước quan trọng để đảm bảo tính ổn định lâu dài của hệ thống.

## 3.2. Kiểm thử hiệu năng website nhà hàng Sushi World

### 3.2.1. Giới thiệu website nhà hàng Sushi World

Sushi World là chuỗi nhà hàng Nhật Bản hàng đầu tại Việt Nam, nổi bật với thực đơn phong phú và không gian đậm chất Nhật. Với sứ mệnh mang tinh hoa ẩm thực xứ Phù Tang đến gần hơn với thực khách Việt, Sushi World không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và món ăn.Nhà hàng chinh phục thực khách bằng thực đơn phong phú với hơn 50 loại sushi, 18 loại sashimi tươi sống như cá hồi, cá ngừ, sò đỏ, bạch tuộc, cầu gai Nhật... . Đặc biệt, nguyên liệu được nhập khẩu trực tiếp từ các vùng biển Nhật Bản, đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng cao.

Việc đặt bàn tại nhà hàng diễn ra vô cùng dễ dàng và thuận tiện, giúp thực khách nhanh chóng có được chỗ ngồi lý tưởng mà không cần mất nhiều thời gian. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên website, bạn có thể lựa chọn thời gian, số lượng người và chi nhánh phù hợp, sau đó điền thông tin liên hệ để hoàn tất quá trình đặt bàn.Với rất nhiều nhiều chi nhánh tại TP.HCM như Trần Quang Khải, Lê Thánh Tôn, Tôn Thất Thiệp, Phú Nhuận, Củ Chi, quận 7, quận 8 và một chi nhánh tại Đà Nẵng, thuận tiện cho thực khách thưởng thức ẩm thực Nhật Bản ở nhiều địa điểm khác nhau.



Hình 3.23. Giao diện thực đơn trực tuyến nhà hàng Sushi World

# 3.2.2. Kế hoạch kiểm thử

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiểm thử** | **Đối tượng** | **Loại kiểm thử** | **Mô tả** |
| Trang chủ (TC01) | Giao diện trang chủ | Kiểm thử tải | Kiểm tra khả năng tải trang chủ khi có nhiều người truy cập đồng thời |
| Thực đơn  (TC02) | Giao diện trang thực đơn | Kiểm thử tải | Kiểm tra khả năng tải trang thực đơn khi có nhiều người truy cập đồng thời |
| Tìm kiếm món ăn theo giá tiền (TC03) | Hệ thống chức năng tìm kiếm món ăn trên trang thực đơn | Kiểm thử hiệu suất | Kiểm tra khả năng tải danh sách thực đơn khi có nhiều truy vấn tìm kiếm món ăn theo giá |
| Bài viết (TC04) | Giao diện trang bài viết | Kiểm thử tải | Kiểm tra khả năng tải danh sách bài viết khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời |
| Giỏ hàng đặt bàn  (TC05) | Hệ thống quản lý thao tác giỏ hàng | Kiểm thử tải, chịu tải | Kiểm tra khả năng hoạt động ổn định vào giờ cao điểm với nhiều người dùng thao tác đồng thời |
| Đặt bàn  (TC06) | Giao diện đặt bàn và xử lý đặt bàn | Kiểm thử tải, chịu tải, độ bền,  hiệu suất | Đánh giá hiệu suất xử lý đặt bàn, thời gian phản hồi, khả năng chịu tải khi có nhiều người đặt bàn cùng lúc |

Bảng 3.22. Kế hoạch kiểm thử nhà hàng Sushi World

# 3.2.3. Kịch bản kiểm thử

***- Kịch bản kiểm thử trang chủ***

Kịch bản kiểm thử trang chủ nhà hàng Sushi World cũng tương tự như của nhà hàng ResOnline được thể hiện ở Bảng 3.2 đảm bảo tính nhất quán trong phương pháp kiểm thử và giúp so sánh kết quả một cách khách quan, hiệu quả. Địa chỉ truy cập kiểm thử: https://sushiworld.com.vn/.

***- Kịch bản kiểm thử thực đơn***

Quy trình kiểm thử trang thực đơn của nhà hàng Sushi World được thiết kế dựa trên các tiêu chí tương đồng với kịch bản đã áp dụng cho nhà hàng ResOnline và được biểu diễn như Bảng 3.3 nhằm so sánh kết quả một cách khách hàng nhất. Địa chỉ truy cập kiểm thử: https://sushiworld.com.vn/danh-muc/thuc-don-online/.

***- Kịch bản kiểm thử tìm kiếm món ăn theo giá tiền***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kịch bản kiểm thử tìm kiếm món ăn theo giá tiền** | |
| **Mục tiêu** | Đánh giá khả năng xử lý truy vấn lọc món ăn theo giá khi có nhiều người dùng truy cập cùng lúc. Đảm bảo kết quả tìm kiếm trả về nhanh chóng và hệ thống phản hồi ổn định. |
| **Dữ liệu**  **đầu vào** | - Mức giá tiền “10000” đến “500000” - Số lượng truy vấn đồng thời: 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 7500, 10000 - Địa chỉ truy vấn: https://sushiworld.com.vn/danh-muc/thuc-don-online/?min\_price=10000&max\_price=500000 |
| **Các bước**  **thực hiện** | Bước 1: Tạo nhóm người dùng với số lượng người tương ứng  Bước 2: Thêm yêu cầu máy chủ sử dụng các từ khóa tìm kiếm  Bước 3: Ghi nhận thời gian phản hồi, tỉ lệ lỗi, kết quả trả về  Bước 4: Lặp lại quy trình với số lượng người dùng tăng dần |
| **Kết quả mong đợi** | Hệ thống phản hồi với tỉ lệ lỗi dưới 3%, dữ liệu trả về đầy đủ và chính xác theo mức giá tìm kiếm, thời gian phản hồi nhanh và ổn định, không xảy ra tình trạng treo. |

Bảng 3.23. Kịch bản kiểm thử tìm kiếm món ăn theo giá tiền

***- Kịch bản kiểm thử bài viết***

Việc kiểm thử bài viết trên trang Sushi World được thực hiện với cấu trúc và tiêu chí tương tự như kịch bản đã áp dụng cho hệ thống nhà hàng ResOnline. Mục tiêu là đảm bảo sự nhất quán trong phương pháp kiểm thử và đánh giá hiệu năng khi tải nội dung bài viết. Chi tiết quy trình được trình bày tại Bảng 3.6. Địa chỉ truy cập kiểm thử: https://sushiworld.com.vn/danh-muc/thuc-don-online/.

***- Kịch bản kiểm thử giỏ hàng đặt bàn***

Quy trình kiểm thử trang thực đơn của nhà hàng Sushi World được thiết kế dựa trên các tiêu chí tương đồng với kịch bản đã áp dụng cho nhà hàng ResOnline và được biểu diễn như Bảng 3.7 nhằm so sánh kết quả một cách khách hàng nhất. Địa chỉ truy cập kiểm thử: https://sushiworld.com.vn/danh-muc/thuc-don-online/.

***- Kịch bản kiểm thử đặt bàn***

Đối với chức năng đặt bàn trên website Sushi World, quy trình kiểm thử được triển khai theo một kịch bản tương đương với chức năng đặt bàn của ResOnline nhằm đảm bảo có thể so sánh hiệu suất xử lý yêu cầu đặt chỗ từ người dùng. Các chỉ số kỹ thuật được mô tả cụ thể trong Bảng 3.3.

Địa chỉ kiểm thử: https://sushiworld.com.vn/danh-muc/thuc-don-online/.

# 3.2.4. Kịch bản kiểm thử

***- Kiểm thử trang chủ***

Cấu hình một kịch bản kiểm thử để thực hiện kiểm thử trang chủ với các cài đặt và dữ liệu đầu vào được thể hiện tương tự như Bảng 3.2 với kết quả trả về được thể hiện như bảng bên dưới đây.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lượng người dùng** | **Thời gian phản hồi trung bình (s)** | **Tỉ lệ lỗi**  **(%)** | **Nhận xét** | **Đánh giá** |
| 100 | 3.60 | 0.00 | Không xảy ra lỗi, phản hồi trong thời gian tốt | Đạt |
| 200 | 9.51 | 0.00 | Không xảy ra lỗi nhưng thời gian phản hồi lâu | Không đạt |
| 500 | 6.79 | 53.40 | Hệ thống quá tải nhiều thời điểm làm thời gian phản hồi trung bình giảm | Không đạt |
| 1000 | 4.37 | 74.20 | Tình trạng quá tải tăng | Không đạt |
| 1500 | 2.83 | 83.20 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 2000 | 2.20 | 88.00 | Tỉ lệ lỗi cao, hệ thống đa phần không phản hồi | Không đạt |
| 3000 | 1.37 | 91.87 | Hệ thống chịu tải lớn | Không đạt |
| 5000 | 0.86 | 95.14 | Hệ thống gần như quá tải | Không đạt |
| 7500 | 0.62 | 97.20 | Hệ thống quá tải | Không đạt |
| 10000 | 0.45 | 98.57 | Hệ thống quá tải | Không đạt |

Bảng 3.24. Kết quả kiểm thử trang chủ

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] P.C. Jorgensen, B. DeVries, *Software Testing: A Craftsman’s Approach*, Fifth Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2021.

[2] A. Spillner, T. Linz, *Software Testing Foundations: A Study Guide for the Certified Tester Exam*, 5th Edition, GmbH, 2021.

[3] Phạm Quang Huy, Phạm Quang Hiển, *Giáo trình thực hành kiểm thử phần mềm*, NXB Thanh niên, 2020.

[4] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hoàng, Đặng Văn Hưng, *Giáo trình kiểm thử phần mềm*, NXB ĐHQGHN, 2014.