

,

Thứ 14 chương Thiết kế 483

HÌNH 14.15 Một phần của sơ đồ lớp cho nghiên cứu tình huống của MSG Foundation với các phương thức setAssetNumber và getAssetNumber được gán cho Lớp tài sản.

Loại tài sản Lớp ứng dụng bột ngọt

setAssetNumber() getAssetNumber()

Lớp đầu tư Lớp thế chấp

có thể được áp dụng không chỉ cho các thể hiện của Loại Tài sản mà còn, như một hệ quả của tính kế thừa, cho các thể hiện của mọi phân lớp của Loại Tài sản , tcứủca lLàớpchĐoầucátcư tvhàể Lhoiạệin

Thế chấp . Tương tự, phương thức getAssetNumber cũsnảgnnên được phân bổ cho lớp trên Lớp tài .

Việc gán các phương thức khác cho các lớp thích hợp cũng đơn giản như nhau. Kết quả thiết kế được thể hiện trong Phụ lục G.

Bước 2. Thực hiện thiết kế chi tiết Tiếp theo,

thiết kế chi tiết được xây dựng bằng cách thực hiện từng phương pháp và xác định chức năng của nó. Hình 14.16 cho thấy thiết kế chi tiết (trong PDL cho Java) của một phương thức com puteEstimatedFunds của lớp EstimateFundsForWeek của nghiên cứu điển hình về Tổ chức MSG. Phương thức này gọi phương thức totalWeeklyNetPayments của lớp Mortgage thể hiện trong Hình 14.17.

Các bước của thiết kế hướng đối tượng được tóm tắt trong Cách thực hiện Hộp 14.3.

14.9 Quy trình thiết kế

Mục đích tổng quát của quy trình thiết kế là tinh chỉnh các thành phần tạo tác của quy trình phân tích cho đến khi sản phẩm ở dạng có thể được triển khai bởi các lập trình viên. Do đó, đầu vào của quy trình thiết kế là các tạo phẩm của quy trình phân tích (Chương 13). Trong quy trình thiết kế, các tạo phẩm này được lặp đi lặp lại và tăng dần cho đến khi chúng ở định dạng mà các lập trình viên có thể sử dụng.

Cách thực hiện thiết kế hướng đối tượng Hộp 14.3

• Hoàn thành sơ đồ lớp.

• Thực hiện thiết kế chi tiết.



484 Phần B Quy trình làm việc của Vòng đời Phần mềm

HÌNH 14.16 Thiết kế chi tiết của phương thức compute-Estimated-Funds của lớp Estimate-FundsFor-

Week của Quỹ nghiên cứu tình huống MSG.

public static void computeEstimatedFunds()

*Phương thức này tính toán số tiền ước tính có sẵn trong tuần.*

{

float expectedWeeklyInvestmentReturn;;

float expectedTotalWeeklyNetPayments = (float) 0.0;

float estimatedFunds = (float) 0.0;

*Tạo một thể hiện của một hồ sơ đầu tư.*

Investment inv = new Investment();

*Tạo một thể hiện của hồ sơ thế chấp.*

Mortgage mort = new Mortgage ( );

*Gọi phương thức totalWeeklyReturnOnInvestment.*

*( lợi nhuận đầu tư hàng tuần dự kiến )*

*(tổng số tiền thanh toán thế chấp dự kiến trừ*

*đi tổng số tiền trợ cấp hàng tuần)*

*( tổng số tiền ước tính trong tuần )*

expectedWeeklyInvestmentReturn = inv.totalWeeklyReturnOnInvestment ( );;

*Gọi phương thức dự kiếnTotalWeeklyNetPayments ( xem Hình 14.17 )*

expectedTotalWeeklyNetPayments = mort.totalWeeklyNetPayments ( );

*Bây giờ hãy tính số tiền ước tính trong tuần.*

estimatedFunds = (expectedWeeklyInvestmentReturn

-(MSGApplication.getAnnualOperatingExpenses() / (float) 52,0)

+ expectedTotalWeeklyNetPayments);

*Lưu trữ giá trị này ở địa chỉ thích hợp.*

MSGApplication.setEstimatedFundsForWeek (estimatedFunds);

} // computeEstimatedFunds

Một khía cạnh của việc lặp lại và gia tăng này là việc xác định các phương thức và sự phân bổ của chúng cho các lớp thích hợp. Một khía cạnh khác là thực hiện thiết kế chi tiết. Hai bước này cấu thành thành phần thiết kế hướng đối tượng của quy trình thiết kế.

Ngoài việc thực hiện thiết kế hướng đối tượng, nhiều quyết định phải được thực hiện như một phần của quy trình thiết kế. Một quyết định như vậy là việc lựa chọn ngôn ngữ lập trình mà sản phẩm phần mềm sẽ được triển khai. Quá trình này được mô tả chi tiết trong Chương 15 . Một quyết định khác là sử dụng lại bao nhiêu sản phẩm phần mềm hiện có trong sản phẩm phần mềm mới sẽ được phát triển. Tái sử dụng được mô tả trong Chương 8. Tính di động là một quyết định thiết kế quan trọng khác; chủ đề này cũng vậy, được mô tả trong Chương 8. Ngoài ra, các sản phẩm phần mềm lớn thường được triển khai trên mạng máy tính; một quyết định thiết kế khác là phân bổ từng thành phần phần mềm cho thành phần phần cứng mà nó sẽ chạy trên đó.

Động lực chính đằng sau sự phát triển của Quy trình hợp nhất là trình bày một phương pháp

có thể được sử dụng để phát triển các sản phẩm phần mềm quy mô lớn, điển hình là 500.000 dòng mã trở lên. Mặt khác, việc triển khai nghiên cứu tình huống của Tổ chức MSG trong Phụ lục H và I lần lượt là ít hơn 5000 dòng C++ và Java.



Thứ 14 chương Thiết kế 485

HÌNH 14.17 Thiết kế chi

tiết của phương thức totalWeekly

public float totalWeeklyNetPayments ()

*Phương thức này tính toán tổng số tiền thanh toán ròng hàng tuần được thực hiện bởi những người thế chấp, nghĩa là tổng số tiền thế*

*chấp hàng tuần dự kiến trừ đi tổng số tiền trợ cấp hàng tuần dự kiến.*

{

NetPayments của Quỹ nghiên cứu tình huống MSG

File mortgageFile = new File (“mortgage.dat”);

float expectedTotalWeeklyMortgages = (float) 0.0;

float expectedTotalWeeklyGrants = (float) 0.0;

float interestPayment;

float escrowPayment;

float capitalRepayment;

Float weeklyPayment;

float maximumPermittedMortgagePayment;

*( file hồ sơ thế chấp )*

*( tổng số tiền thanh toán thế chấp hàng tuần dự kiến )*

*( tổng số tiền trợ cấp hàng tuần dự kiến )*

*( trả lãi )*

*( thanh toán ký quỹ )*

*( trả vốn )*

*( thanh toán thế chấp trong tuần )*

*( số tiền tối đa mà cặp vợ chồng có thể trả )*

*Mở tệp thế chấp, đặt tên nó là* inFile*, và đọc lần lượt từng phần tử.*

{

read (inFile);

*Tính tiền lãi, tiền ký quỹ và tiền hoàn trả vốn cho khoản thế chấp này.*

interestPayment = mortgageBalance \* INTEREST\_RATE / WEEKS\_IN\_YEAR ;

escrowPayment = (annualPropertyTax + annualInsurancePremium) / WEEKS\_IN\_YEAR;;

capitalRepayment = weeklyPrincipalAndInterestPayment − interestPayment;

mortgageBalance −= capitalRepayment;

*Đầu tiên, giả sử rằng cặp vợ chồng có thể trả toàn bộ khoản thế chấp mà không cần trợ cấp.*

weeklyPayment = weeklyPrincipalAndInterestPayment + escrowPayment;

*Thêm khoản thanh toán gốc và lãi hàng tuần vào tổng số khoản thanh toán thế chấp đang diễn ra*

expectedTotalWeeklyMortgages += weeklyPrincipalAndInterestPayment;

*Bây giờ hãy xác định số tiền mà cặp vợ chồng thực sự có thể trả.*

maximumPermittedMortgagePayment = currentWeeklyIncome \*

MAXIMUM\_PERC\_OF\_INCOME;

Nếu cần trợ cấp, hãy thêm số tiền trợ cấp vào tổng số trợ cấp hiện có

nếu (Thanh toán hàng tuần > Khoản thanh toán thế chấp tối đa được phép)

dự kiếnTổng số tiền trợ cấp hàng tuần += Khoản thanh toán hàng tuần Khoản thanh toán thế chấp tối đa được phép;

}

*Đóng tệp thế chấp. Trả về tổng số tiền thanh toán ròng dự kiến trong tuần.*

return (expectedTotalWeeklyMortgages − expectedTotalWeeklyGrants);

} // totalWeeklyNetPayments



486 Phần B Quy trình làm việc của Vòng đời phần mềm

Nói cách khác, Quy trình hợp nhất chủ yếu dành cho các sản phẩm phần mềm lớn hơn ít nhất 100 lần so với nghiên cứu tình huống của Quỹ MSG được trình bày trong cuốn sách này. Theo đó, nhiều khía cạnh của Tiến trình hợp nhất không thể áp dụng cho tình huống nghiên cứu này. Ví dụ, một phần quan trọng của quy trình phân tích là phân vùng sản phẩm phần mềm thành các gói phân tích.

Mỗi gói bao gồm một tập hợp các lớp có liên quan, thường liên quan đến một tập hợp con nhỏ của các tác nhân, có thể được triển khai như một đơn vị duy nhất. Ví dụ: tài khoản phải trả, tài khoản phải thu và sổ cái chung là các gói phân tích điển hình. Ý tưởng các gói phân tích cơ bản là việc phát triển các sản phẩm phần mềm nhỏ hơn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với các sản phẩm phần mềm lớn hơn. Theo đó, một sản phẩm phần mềm lớn sẽ dễ phát triển hơn nếu nó có thể được phân tách thành các gói tương đối độc lập. Phân tách một sản phẩm phần mềm thành các gói là một ví dụ về chia và trị (Phần 5.3).

Ý tưởng phân tách một luồng công việc lớn thành các luồng công việc nhỏ hơn tương đối độc lập được chuyển sang quy trình thiết kế. Ở đây, mục đích là chia nhỏ quy trình triển khai sắp tới thành các phần có thể quản lý được, được gọi là các hệ thống con. Một lần nữa, sẽ không hợp lý nếu chia Quỹ nghiên cứu tình huống MSG thành các hệ thống con; nghiên cứu tình huống là quá nhỏ.

Có hai lý do tại sao các luồng công việc lớn hơn được chia thành các hệ thống con:


1. Như đã giải thích trước đây, việc triển khai một số hệ thống con nhỏ sẽ dễ dàng hơn so với một hệ thống lớn. Nghĩa là, chia nhỏ một sản phẩm phần mềm thành các hệ thống con là một ví dụ khác về chia để trị (Phần 5.3).

2. Nếu các hệ thống con được triển khai thực sự tương đối độc lập, thì chúng có thể được triển khai bởi các nhóm lập trình làm việc song song. Điều này dẫn đến toàn bộ sản phẩm phần mềm được chuyển giao sớm hơn.

Nhớ lại từ Phần 8.5.4 rằng kiến trúc của một sản phẩm phần mềm bao gồm các thành phần khác nhau và cách chúng khớp với nhau. Việc phân bổ các thành phần cho các hệ thống con là một phần chính của nhiệm vụ kiến trúc. Quyết định về kiến trúc của một sản phẩm phần mềm không hề dễ dàng và trong tất cả, trừ những sản phẩm phần mềm nhỏ nhất, được thực hiện bởi một chuyên gia, kiến trúc sư phần mềm .

Ngoài việc là một chuyên gia kỹ thuật, một kiến trúc sư cần có sự cân bằng. Một sản phẩm phần mềm phải thỏa mãn các yêu cầu chức năng, tức là các use cases. Nó cũng cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng, bao gồm tính di động (Chương 8), độ tin cậy (Phần 6.4.2), độ bền (Phần 6.4.3), khả năng bảo trì và bảo mật. Nhưng nó cần phải thực hiện tất cả những yêu cầu này trong ràng buộc chi phí và và thời gian. Gần như không bao giờ có thể phát triển một sản phẩm phần mềm đáp ứng tất cả các yêu cầu của nó, cả về chức năng và phi chức năng, và hoàn thành dự án trong những ràng buộc về chi phí và thời gian; thỏa hiệp hầu như luôn luôn phải được thực hiện. Khách hàng phải giảm bớt một số yêu cầu, tăng ngân sách hoặc dời thời hạn chuyển giao hoặc thực hiện nhiều hơn một trong những yêu cầu này. Kiến trúc sư phải hỗ trợ quá trình ra quyết định của khách hàng bằng sắp xếp những cân bằng này.

Trong một số trường hợp, sự cân bằng là rõ ràng. Ví dụ, kiến trúc sư có thể chỉ ra rằng một tập hợp các yêu cầu bảo mật phù hợp với tiêu chuẩn bảo mật cao mới sẽ mất thêm 3 tháng và 350.000 USD để đưa vào sản phẩm phần mềm. Nếu sản phẩm là một mạng lưới ngân hàng quốc tế, vấn đề sẽ được tranh luận – không có cách nào mà khách hàng có thể đồng ý thỏa hiệp về bảo mật theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, trong các trường hợp khác, khách hàng cần đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến sự cân bằng và phải dựa vào kỹ thuật chuyên môn của kiến trúc sư để hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.



Chương 14 chương Thiết kế 487

Ví dụ, kiến trúc sư có thể chỉ ra rằng việc trì hoãn một yêu cầu cụ thể cho đến khi sản phẩm phần mềm được chuyển giao và đang được bảo trì có thể tiết kiệm được 150.000 đô la ngay bây giờ nhưng sẽ tốn 300.000 đô la để kết hợp sau này (xem Hình 1.6). Quyết định có trì hoãn yêu cầu hay không chỉ có thể được đưa ra bởi khách hàng, nhưng họ cần chuyên môn kỹ thuật của kiến trúc sư để hỗ trợ đưa ra quyết định chính xác.

Kiến trúc của một sản phẩm phần mềm là một yếu tố sống còn trong sự thành công hay thất bại của sản phẩm được chuyển giao. Và các quyết định quan trọng liên quan đến kiến trúc phải được đưa ra trong khi thực hiện quy trình thiết kế. Nếu quy trình công việc yêu cầu được thực hiện kém, vẫn có thể có một dự án thành công, với điều kiện là phải dành thêm thời gian và tiền bạc cho quy trình công việc phân tích. Tương tự, nếu quy trình phân tích không đầy đủ, có thể phục hồi bằng cách nỗ lực thêm như một phần của quy trình thiết kế. Nhưng nếu kiến

trúc dưới mức tối ưu, thì không có cách nào để phục hồi; kiến trúc phải ngay lập tức được thiết kế lại. Do đó, điều cần thiết là nhóm phát triển phải bao gồm một kiến trúc sư có chuyên môn kỹ thuật


và kỹ năng con người cần thiết.

14.10 Quy trình kiểm thử: Thiết kế

Mục tiêu của kiểm thử thiết kế là để xác minh rằng các đặc tả đã được đưa vào thiết kế một cách chính xác và đầy đủ cũng như để đảm bảo tính đúng đắn của bản thân thiết kế. Ví dụ, thiết kế phải không có lỗi logic và tất cả các giao diện phải được xác định chính xác. Điều quan trọng là bất kỳ lỗi nào trong thiết kế đều được phát hiện trước khi bắt đầu viết mã; nếu không, chi phí sửa lỗi sẽ cao hơn đáng kể, như được phản ánh trong Hình 1.6. Lỗi thiết kế có thể được phát hiện bằng phương pháp kiểm tra kỹ lưỡng cũng như rà soát lướt qua. Kiểm tra kỹ lưỡng được thảo luận trong phần còn lại của phần này, nhưng các nhận xét cũng được áp dụng như nhau đối với rà soát lướt qua.

Khi sản phẩm được hướng giao tác (Phần 14.4, việc kiểm tra kỹ lưỡng thiết kế sẽ phản ánh điều này [Beizer, 1990]. Việc kiểm tra bao gồm tất cả các loại giao tác có thể nên được lên lịch. Người đánh giá nên liên hệ từng giao tác trong thiết kế với các đặc tả, chỉ ra cách giao tác phát sinh từ tài liệu đặc tả. Ví dụ: nếu ứng dụng là một máy rút tiền tự động, một giao tác tương ứng với từng thao tác mà khách hàng có thể thực hiện, chẳng hạn như gửi tiền vào hoặc rút tiền từ tài khoản thẻ tín dụng. Trong các trường hợp khác, sự tương ứng giữa các đặc tả và giao tác không nhất thiết phải là một đối một. Ví dụ: trong hệ thống điều khiển đèn giao thông, nếu một ô tô lái qua bảng cảm biến khiến hệ thống quyết định thay đổi một đèn cụ thể từ đỏ sang xanh trong 15 giây, thì các xung tiếp theo từ bảng cảm biến đó có thể bị bỏ qua. Ngược lại, để tăng tốc độ giao thông, một xung lực duy nhất có thể khiến toàn bộ dãy đèn chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây.

Hạn chế đánh giá để kiểm tra kỹ lưỡng theo hướng giao tác không phát hiện trường hợp các nhà thiết kế đã bỏ qua các trường hợp giao tác theo yêu cầu của các đặc tả. Lấy một ví dụ cực đoan, các đặc tả của bộ điều khiển đèn giao thông có thể quy định rằng trong khoảng thời gian từ 11:00 đêm đến 6:00 sáng , tất cả các đèn sẽ nhấp nháy màu vàng tro ở một hướng và đỏ ở hướng khác. Nếu các nhà thiết kế bỏ qua quy định này, thì các giao tác do đồng hồ tạo ra lúc 11:00 tối và 6:00 sáng sẽ không được đưa vào thiết kế; và nếu các giao tác này bị bỏ qua, chúng không thể được kiểm thử trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng thiết kế dựa trên giao tác.



488 Phần B Quy trình làm việc của Vòng đời phần mềm

Do đó, việc kiểm tra kỹ lưỡng thiết kế hướng giao tác là không đầy đủ; kiểm tra hướng đặc tả cũng rất cần thiết để đảm bảo rằng không có tuyên bố nào trong tài liệu đặc điểm kỹ thuật bị bỏ sót hoặc hiểu sai.

14.11 Quy trình kiểm thử: Quỹ nghiên cứu tình huống MSG

Bây giờ thì thiết kế rõ ràng đã hoàn tất, tất cả các khía cạnh thiết kế của Quỹ nghiên cứu tình huống

MSG phải được kiểm tra bằng phương tiện kiểm tra kỹ lưỡng (Phần 6.2.3). Đặc biệt, mỗi tạo tác

thiết kế phải được kiểm tra. Ngay cả khi không tìm thấy lỗi nào, có thể thiết kế sẽ thay đổi một lần

nữa, có lẽ là triệt để, khi Quỹ nghiên cứu tình huống MSG được triển khai.

14.12 Kỹ thuật hình thức cho thiết kế chi tiết

Một kỹ thuật thiết kế chi tiết đã được trình bày. Trong Phần 5.1, mô tả về tinh chỉnh từng bước đã được đưa

ra. Sau đó, nó được áp dụng cho thiết kế chi tiết bằng cách sử dụng lưu đồ.

Ngoài việc tinh chỉnh từng bước, các kỹ thuật hình thức có thể được sử dụng để tạo lợi thế trong thiết kế

chi tiết. Chương 6 gợi ý rằng việc triển khai một sản phẩm hoàn chỉnh và sau đó chứng minh nó đúng có thể

phản tác dụng. Tuy nhiên, phát triển song song kiểm chứng và thiết kế chi tiết cũng như kiểm tra mã cẩn

thận lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Các kỹ thuật hình thức được áp dụng cho thiết kế chi tiết có thể hỗ

trợ rất nhiều theo ba cách:

1. Việc chứng minh tính chính xác mặc dù nhìn chung không thể áp dụng cho toàn bộ sản phẩm nhưng có thể áp

dụng cho các phần mô-đun của sản phẩm.

2. Thiết kế sẽ có ít lỗi hơn nếu nó được phát triển song song với sự kiểm chứng tính chính xác

3. Nếu cùng một lập trình viên chịu trách nhiệm cho cả thiết kế chi tiết và triển khai, thì lập trình viên

đó sẽ cảm thấy tự tin rằng thiết kế chi tiết là chính xác. Thái độ tích cực này đối với thiết kế sẽ dẫn

đến ít lỗi hơn trong mã.

14.13 Kỹ thuật thiết kế thời gian thực

Như đã giải thích trong Phần 6.4.4, phần mềm thời gian thực được đặc trưng bởi các ràng buộc về thời gian

cứng, tức là các ràng buộc về thời gian có tính chất như vậy, nếu một ràng buộc không được đáp ứng, thông

tin sẽ bị mất. Đặc biệt, mỗi đầu vào phải được xử lý trước khi đầu vào tiếp theo đến. Một ví dụ về hệ thống

như vậy là lò phản ứng hạt nhân do máy tính điều khiển. Các đầu vào như nhiệt độ của lõi và mực nước trong

buồng lò phản ứng liên tục được gửi đến máy tính để đọc giá trị của từng đầu vào và thực hiện các thao tác

cần thiết xử lý trước khi đầu vào tiếp theo đến. Một ví dụ khác là đơn vị chăm sóc đặc biệt được điều khiển



Thứ 14 chương Thiết kế 489


bằng máy tính. Có hai loại dữ liệu bệnh nhân: thông tin thông thường như nhịp tim, nhiệt độ và huyết áp của từng bệnh nhân và thông tin cấp cứu, khi hệ thống suy luận rằng tình trạng của bệnh nhân đã trở nên nguy kịch. Khi những trường hợp khẩn cấp như vậy xảy ra, phần mềm phải xử lý cả đầu vào thông thường và đầu vào liên quan đến trường hợp khẩn cấp từ một hoặc nhiều bệnh nhân.

Một đặc điểm của nhiều hệ thống thời gian thực là chúng được thực hiện trên phần cứng phân tán. Ví dụ, phần mềm điều khiển máy bay chiến đấu có thể được triển khai trên năm máy tính: một máy tính điều khiển điều hướng, một máy tính khác dùng cho hệ thống vũ khí, máy tính thứ ba dùng cho các đối kháng điện tử, máy tính thứ tư dùng để điều khiển phần cứng của máy bay như cánh tà và động cơ, và máy tính thứ năm đề xuất các chiến thuật trong chiến đấu. Vì phần cứng không hoàn toàn đáng tin cậy nên có thể có thêm các máy tính dự phòng tự động thay thế một thiết bị bị hỏng hóc. Thiết kế của một hệ thống như vậy không chỉ có có ý nghĩa quan trọng về liên lạc, mà còn có ý nghĩa về vấn đề thời gian, thêm vào với những vấn đề của hệ thống vừa mô tả, còn phát sinh như một hệ quả của bản chất phân tán của hệ thống. Ví dụ, trong các điều kiện chiến đấu, máy tính chiến thuật có thể gợi ý phi công nên leo lên, trong khi máy tính vũ khí khuyến nghị phi công lặn xuống để một loại vũ khí cụ thể có thể được phóng trong điều kiện tối ưu. Tuy nhiên, phi công con người quyết định di chuyển cần lái sang phải, do đó gửi tín hiệu đến máy tính phần cứng máy bay để thực hiện các điều chỉnh cần thiết sao cho máy bay nghiêng theo hướng đã chỉ định. Tất cả những thông tin này phải được quản lý cẩn thận sao cho chuyển động thực tế của máy bay được ưu tiên hơn mọi thao tác được đề xuất. Hơn nữa, chuyển động thực tế phải được chuyển tiếp đến các máy tính chiến thuật và vũ khí để các đề xuất mới có thể được hình thành dưới kết quả của các điều kiện thực tế, thay vì được đề xuất.

Một khó khăn nữa với các hệ thống thời gian thực là vấn đề đồng bộ hóa. Giả sử rằng một hệ thống thời gian thực sẽ được triển khai trên phần cứng phân tán. Các tình huống như trễ ngắt có thể phát sinh khi hai thao tác, mỗi thao tác có quyền sử dụng độc quyền một mục dữ liệu và mỗi thao tác yêu cầu sử dụng độc quyền mục dữ liệu của thao tác kia. Tất nhiên, trễ ngắt không chỉ xảy ra trong các hệ thống thời gian thực, được thực hiện trên phần cứng phân tán. Nhưng nó đặc biệt rắc rối trong các hệ thống thời gian thực, nơi không có sự kiểm soát đối với thứ tự hoặc thời gian của các đầu vào và tình hình có thể phức tạp do tính chất phân tán của phần cứng. Ngoài trễ ngắt, các vấn đề đồng bộ hóa khác có thể xảy ra, bao gồm các tình huống tương tranh; để biết chi tiết, người đọc có thể tham khảo [Silberschatz, Galvin, và Gagne, 2002] hoặc các sách giáo khoa về hệ điều hành khác.

Từ những ví dụ này, rõ ràng là khó khăn chính đối với việc thiết kế các hệ thống thời gian thực là đảm bảo rằng các ràng buộc về thời gian được đáp ứng bởi thiết kế. Nghĩa là, kỹ thuật thiết kế sẽ cung cấp một cơ chế để kiểm tra xem, khi được triển khai, thiết kế có thể đọc và xử lý dữ liệu đến ở tốc độ yêu cầu hay không. Hơn nữa, có thể chỉ ra rằng các vấn đề đồng bộ hóa trong thiết kế cũng đã được giải quyết một cách chính xác.

Kể từ khi bắt đầu kỷ nguyên máy tính, những tiến bộ trong công nghệ phần cứng đã tước bỏ hầu hết mọi khía cạnh những tiến bộ trong công nghệ phần mềm. Do đó, mặc dù phần cứng tồn tại để xử lý mọi khía cạnh của hệ thống thời gian thực được mô tả trước đó, nhưng công nghệ thiết kế phần mềm đã bị tụt lại phía sau đáng kể. Trong một số lĩnh vực của công nghệ phần mềm thời gian thực, tiến bộ lớn đã được thực hiện. Ví dụ, nhiều kỹ thuật phân tích của Chương 12 và 13 có thể được sử dụng để xác định các hệ thống thời gian thực. Thật không may, thiết kế phần mềm vẫn chưa đạt đến mức tinh vi như vậy. Những bước tiến lớn thực sự đang được thực hiện, nhưng sự tiên tiến đó vẫn chưa thể so sánh với những gì đã đạt được liên quan đến kỹ thuật phân tích. Bởi vì hầu hết bất kỳ



490 Phần B Quy trình làm việc của Vòng đời Phần mềm

kỹ thuật thiết kế cho các hệ thống thời gian thực đều tốt hơn là không có kỹ thuật nào, nên một số kỹ thuật thiết kế thời gian thực được sử dụng trong thực tế. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài trước khi có thể thiết kế các hệ thống thời gian thực như những hệ thống được mô tả trước đó và chắc chắn rằng, trước khi hệ thống được triển khai, mọi ràng buộc thời gian thực sẽ được đáp ứng và các vấn đề đồng bộ hóa sẽ không thể xảy ra.

Các kỹ thuật thiết kế thời gian thực cũ hơn là phần mở rộng của các kỹ thuật phi thời gian thực đối với miền thời gian thực. Ví dụ: phát triển có cấu trúc cho các hệ thống thời gian thực (SDRTS) [Ward và Mellor, 1985] về cơ bản là phần mở rộng của phân tích hệ thống có cấu trúc (Phần 12.3), phân tích luồng dữ liệu (Phần 14.3) và phân tích giao tác (Phần 14.4) cho phần mềm thời gian thực. Kỹ thuật phát triển bao gồm một thành phần cho thiết kế thời gian thực. Các kỹ thuật mới hơn được mô tả trong [Liu, 2000] và [Gomaa, 2000].

Như đã nêu trước đây, thật không may là sự hiện đại của thiết kế thời gian thực không tiên tiến như người ta mong muốn. Tuy nhiên, các nỗ lực đang được tiến hành để cải thiện tình hình.

14.14 Công cụ CASE cho thiết kế

Như đã nêu trong Phần 14.10, một khía cạnh quan trọng của thiết kế là thử nghiệm xem các tạo tác thiết kế có kết hợp chính xác tất cả các khía cạnh của phân tích hay không. Do đó, điều cần thiết là một công cụ CASE có thể được sử dụng cho cả các tạo tác phân tích và các tạo tác thiết kế, cái gọi là công cụ front-end hoặc upperCASE (trái ngược với công cụ back-end hoặc LowerCASE, hỗ trợ triển khai các tạo tác ).

Một số công cụ upperCase có trên thị trường. Một số công cụ phổ biến hơn bao gồm Nhà phân tích/ Nhà thiết kế, Phần mềm thông qua Hình ảnh và Kiến trúc sư Hệ thống. Các công cụ UpperCASE thường được xây dựng xung quanh một từ điển dữ liệu. Công cụ CASE có thể kiểm tra xem mọi trường của mọi bản ghi trong từ điển có được đề cập ở đâu đó trong thiết kế hay mọi mục trong thiết kế đều được phản ánh trong sơ đồ luồng dữ liệu. Ngoài ra, nhiều công cụ upperCase kết hợp một trình kiểm tra tính nhất quán sử dụng từ điển dữ liệu để xác định rằng mọi mục trong thiết kế đã được khai báo trong các đặc tả và ngược lại rằng mọi mục trong đặc tả đều xuất hiện trong thiết kế.

Hơn nữa, nhiều công cụ upperCase kết hợp trình tạo màn hình và báo cáo. Nghĩa là, khách hàng có thể chỉ định mục nào sẽ xuất hiện trong báo cáo hoặc trên màn hình nhập liệu cũng như vị trí và cách thức xuất hiện của từng mục. Do chi tiết đầy đủ về mọi mục đều có trong từ điển dữ liệu nên công cụ CASE có thể dễ dàng tạo mã để in báo cáo hoặc hiển thị màn hình nhập liệu theo ý muốn của khách hàng. Một số sản phẩm upperCase cũng kết hợp các công cụ quản lý tỷ lệ để ước tính và lập kế hoạch.


Đối với thiết kế hướng đối tượng, IBM Rational Rose và Phần mềm thông qua Hình ảnh cùng nhau cung cấp hỗ trợ cho quy trình công việc này trong bối cảnh của vòng đời hướng đối tượng hoàn chỉnh. Các công cụ CASE mã nguồn mở thuộc loại này bao gồm ArgoUML.

14.15 Thước đo cho thiết kế

Một loạt các số liệu có thể được sử dụng để mô tả các khía cạnh của thiết kế. Ví dụ: số lượng mã tạo tác (mô-đun hoặc lớp) là thước đo thô về kích thước của sản phẩm mục tiêu.

Sự kết dính và khớp nối là thước đo chất lượng của thiết kế, cũng như thống kê lỗi.

Như với tất cả các loại kiểm tra khác, điều quan trọng là phải lưu giữ hồ sơ về số lượng và loại



Thứ 14 chương Thiết kế 491

các lỗi thiết kế được phát hiện trong quá trình kiểm tra thiết kế. Thông tin này được sử dụng trong quá trình kiểm tra mã sản phẩm và kiểm tra thiết kế của các sản phẩm tiếp theo.

Độ phức tạp chu trình M của một thiết kế chi tiết là số quyết định nhị phân (vị từ) cộng với 1 [McCabe, 1976] hoặc, tương đương, số nhánh trong mã tạo tác. Có ý kiến cho rằng độ phức tạp

chu trình là thước đo chất lượng thiết kế; giá trị của M càng thấp càng tốt. Một điểm mạnh của số liệu này là nó rất dễ tính toán. Tuy nhiên, nó có một vấn đề sẵn có. Độ phức tạp theo chu kỳ

Hoàn toàn là thước đo của độ phức tạp điều khiển; độ phức tạp dữ liệu bị bỏ qua. Nghĩa là, M không đo lường độ phức tạp của một mã tạo tác được điều khiển bởi dữ liệu, chẳng hạn như bởi các giá trị trong một bảng. Ví dụ: giả sử một nhà thiết kế không biết về hàm thư viện C++ toascii và thiết kế một mã tạo tác từ đầu để đọc một ký tự do người dùng nhập vào và trả về mã ASCII tương ứng (một số nguyên từ 0 đến 127). Một cách để thiết kế điều này là sử dụng nhánh 128 chiều được triển khai bằng câu lệnh chuyển đổi. Cách thứ hai là có một mảng chứa 128 ký tự theo thứ tự mã ASCII và sử dụng một vòng lặp để so sánh ký tự do người dùng nhập với từng phần tử của mảng ký tự; thoát vòng lặp được khi thu được kết quả khớp. Giá trị hiện tại của biến vòng lặp khi đó là mã ASCII tương ứng. Hai thiết kế tương đương về chức năng nhưng có độ phức tạp theo chu trình lần lượt là 128 và 1.

Khi mô hình cổ điển được sử dụng, một lớp đo lường liên quan cho giai đoạn thiết kế dựa trên việc biểu diễn thiết kế kiến trúc dưới dạng biểu đồ có hướng với các mô-đun được biểu thị bởi các nút và luồng giữa các mô-đun (các lệnh gọi thủ tục và chức năng) được biểu thị bằng các cung. Tín hiệu vào của một mô-đun có thể được định nghĩa là số lượng luồng vào mô-đun cộng với số lượng cấu trúc dữ liệu toàn cầu được truy cập bởi mô-đun. Tương tự, tín hiệu ra là số lượng luồng ra khỏi mô-đun cộng với số lượng cấu trúc dữ liệu toàn cầu được mô-đun cập nhật. Khi đó, thước đo độ phức tạp

của mô-đun được đưa ra bằng chiều dài × ( tín hiệu vào × tín hiệu ra)2 [Henry và Kafura, 1981]


trong đó chiều dài là thước đo kích thước của mô-đun (Phần 9.2.1). Do các định nghĩa về tín hiệu vào và tín hiệu ra kết hợp dữ liệu toàn cục nên số liệu này có thành phần phụ thuộc vào dữ liệu. Tuy nhiên, các thí nghiệm đã chỉ ra rằng thước đo này không phải là thước đo độ phức tạp tốt hơn so với thước đo đơn giản hơn, chẳng hạn như độ phức tạp chu trình [Kitchenham, Pickard và Linkman, 1990; Shepperd, 1990].

Vấn đề về độ đo thiết kế thậm chí còn phức tạp hơn khi mô hình hướng đối tượng được sử dụng. Ví dụ, độ phức tạp chu trình của một lớp thường thấp, bởi vì nhiều lớp thường bao gồm một số lượng lớn các phương thức nhỏ, đơn giản. Hơn nữa, như đã chỉ ra trước đó, độ phức tạp theo chu trình bỏ qua độ phức tạp của dữ liệu. Bởi vì dữ liệu và phép toán là các đối tác bình đẳng trong mô hình hướng đối tượng, nên độ phức tạp theo chu kỳ bỏ qua một thành phần chính có thể góp phần tạo nên độ phức tạp của một đối tượng. Do đó, các số liệu cho các lớp kết hợp độ phức tạp của chu trình thường ít được sử dụng.

Ví dụ, một số thước đo thiết kế hướng đối tượng đã được đưa ra trong [Chidamber và Kemerer, 1994]. Những số liệu này và các số liệu khác đã được đặt câu hỏi trên cả cơ sở lý thuyết và thực nghiệm [Binkley và Schach, 1996; 1997; 1998].

14.16 Những thách thức của quy trình thiết kế

Như đã chỉ ra trong Phần 12.16 và 13.22, điều quan trọng là không làm quá nhiều trong quy trình phân tích; nghĩa là, nhóm phân tích không được bắt đầu sớm các phần của quy trình thiết kế. Trong quy trình thiết kế, nhóm thiết kế có thể mắc sai lầm theo hai cách: làm quá nhiều và làm quá ít.



492 Phần B Quy trình làm việc của Vòng đời phần mềm

Xem xét thiết kế chi tiết PDL (mã giả) của Hình 14.7. Sự cám dỗ mạnh mẽ đối với một nhà thiết kế

thích lập trình để viết thiết kế chi tiết bằng C ++ hoặc Java, thay vì PDL. Nghĩa là, thay vì phác thảo

thiết kế chi tiết bằng mã giả, người thiết kế có thể hoàn toàn viết mã cho lớp. Điều này mất nhiều thời

gian để viết hơn là chỉ phác thảo lớp và lâu hơn để sửa nếu một lỗi được phát hiện trong thiết kế (xem

Hình 1.6). Giống như nhóm phân tích, các thành viên của nhóm thiết kế phải kiên quyết chống lại sự thôi

thúc phải làm nhiều hơn những gì được yêu cầu.

Đồng thời, nhóm thiết kế phải cẩn thận để không làm quá ít. Xem xét thiết kế chi tiết dạng bảng của

Hình 14.6. Nếu nhóm thiết kế đang vội, họ có thể quyết định thu nhỏ thiết kế chi tiết thành hộp tường

thuật. Nhóm thậm chí có thể quyết định rằng những người lập trình nên tự mình thiết kế chi tiết. Một

trong những quyết định này sẽ là một sai lầm. Lý do chính cho thiết kế chi tiết là để đảm bảo rằng tất

cả các giao diện đều chính xác. Bản thân hộp tường thuật là không đủ cho mục đích này; không có thiết kế

chi tiết rõ ràng thậm chí còn ít hữu ích hơn. Do đó, một thách thức của quy trình thiết kế là các nhà

thiết kế chỉ thực hiện đúng khối lượng công việc.

Ngoài ra, có một thách thức không thể quan trọng hơn. Trong “No Silver Bullet” (xem Just in

Case You Wanted to Know Box 3.4), Brooks [1986] chỉ trích sự thiếu sót của cái mà ông gọi là những nhà

thiết kếtức là những nhà thiết kế nổi bật hơn hẳn so với những thành viên khác trong nhóm thiết kế. Theo

ý kiến của Brooks, sự thành công của một dự án phần mềm phụ thuộc rất nhiều vào việc nhóm thiết kế có

được lãnh đạo bởi một nhà thiết kế giỏi hay không. Thiết kế tốt có thể được dạy; thiết kế tuyệt vời chỉ

được tạo ra bởi những nhà thiết kế tuyệt vời và chúng “rất hiếm”.

Sau đó, thách thức là phát triển các nhà thiết kế tuyệt vời. Họ nên được nhận định càng sớm càng tốt

(các nhà thiết kế giỏi nhất không nhất thiết phải là người có kinh nghiệm nhất), chỉ định một người cố

vấn, cung cấp một nền giáo dục hình thức cũng như học nghề cho các nhà thiết kế giỏi và được phép tương

tác với các nhà thiết kế khác. Một con đường sự nghiệp cụ thể nên có sẵn cho những nhà thiết kế này và

phần thưởng họ nhận được phải tương xứng với sự đóng góp mà chỉ một nhà thiết kế vĩ đại mới có thể thực

hiện cho một dự án phát triển phần mềm.