BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ

**HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ**

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯



ĐỀ TÀI MÔN HỌC:

**CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ**

***Đề tài****:*

**Tìm hiểu và nghiên cứu mã QR code và xây dựng chương trình mô phỏng quá trình sử dụng QR code trong giao dịch**

|  |
| --- |
| Sinh viên thực hiện:  **Đặng Vũ Hoàng Anh - AT160204**  **Nguyễn Thanh Hải - AT160221**  **Nguyễn Văn Tiến - AT160256**  **Vũ Hồng Phúc - AT160245** |

*Giảng viên hướng dẫn:*

**Giảng viên Nguyễn Thị Hồng Hà**

**Hà Nội, 2023**

Mục Lục

[Chương 1: Tổng quan về QR code 5](#_Toc135314371)

[QR code 5](#_Toc135314372)

[Cấu tạo của mã QR 5](#_Toc135314373)

[Phiên bản 8](#_Toc135314374)

[QR code tĩnh và động 8](#_Toc135314375)

[QR code tĩnh 8](#_Toc135314376)

[QR code động 9](#_Toc135314377)

[So sánh QR code động và QR code tĩnh 10](#_Toc135314378)

[Các dạng dữ liệu mà QR code có thể lưu trữ 11](#_Toc135314379)

[Cách tạo QR code và cách quét 11](#_Toc135314380)

[Cách tạo QR code 11](#_Toc135314381)

[Cách quét, giải mã mã Qr code 15](#_Toc135314382)

[Ứng dụng của mã QR 16](#_Toc135314383)

[Chương 2. QR code 19](#_Toc135314384)

[Tổng quan về thuật toán tạo QR code 19](#_Toc135314385)

[Data Analysis 20](#_Toc135314386)

[Các mode của QR code 20](#_Toc135314387)

[Chọn mode phù hợp 21](#_Toc135314388)

[Kết hợp nhiều mode và tối ưu hóa 21](#_Toc135314389)

[Data Encoding 22](#_Toc135314390)

[Bước 1: Chọn mức độ sửa lỗi 22](#_Toc135314391)

[Bước 2: Xác định phiên bản nhỏ nhất của dữ liệu 23](#_Toc135314392)

[Bước 3: Thêm chỉ số Mode 24](#_Toc135314393)

[Bước 4: Thêm chỉ số số lượng ký tự 24](#_Toc135314394)

[Bước 4: Chia thành các từ mã 8 bit và thêm byte đệm nếu cần 26](#_Toc135314395)

[Error Correction Coding 28](#_Toc135314396)

[Bước 1: Chia từ mã dữ liệu thành các khối nếu cần 28](#_Toc135314397)

[Bước 2: Hiểu cách chia đa thức dài 31](#_Toc135314398)

[Bước 3: Hiểu về Trường Galois 31](#_Toc135314399)

[Bước 4: Hiểu về đa thức sinh 33](#_Toc135314400)

[Bước 5: Tạo Error Correction Codewords 34](#_Toc135314401)

[Structure Final Message 38](#_Toc135314402)

[Bước 1: Xác định số lượng khối và mã sửa lỗi cần thiết 38](#_Toc135314403)

[Bước 2: Xen kẽ các khối 42](#_Toc135314404)

[Bước 3: Chuyển sang dạng nhị phân 43](#_Toc135314405)

[Bước 4: Thêm các bit dư nếu cần 44](#_Toc135314406)

[Module Placement in Matrix 45](#_Toc135314407)

[Pixel so với Module 45](#_Toc135314408)

[Bước 1: Thêm các Mẫu Tìm kiếm 47](#_Toc135314409)

[Bước 2: Thêm các Bộ phận Tách 48](#_Toc135314410)

[Bước 3: Thêm mẫu căn chỉnh 49](#_Toc135314411)

[Bước 4: Thêm mẫu Thời gian 50](#_Toc135314412)

[Bước 5: Thêm Mô-đun Tối và Khu Vực Dành Riêng 51](#_Toc135314413)

[Bước 6: Đặt các Bit Dữ Liệu 52](#_Toc135314414)

[Data Masking 57](#_Toc135314415)

[Tổng quan về các mẫu che mặt 58](#_Toc135314416)

[Những gì cần che 58](#_Toc135314417)

[Xác định mẫu che tốt nhất 58](#_Toc135314418)

[Format and Version Information 66](#_Toc135314419)

[Chuỗi Định Dạng 66](#_Toc135314420)

[Các Bit Sửa Lỗi 66](#_Toc135314421)

[Các Bit Mẫu Mặt Nạ 66](#_Toc135314422)

[Tạo Các Bit Sửa Lỗi cho Chuỗi Định Dạng 67](#_Toc135314423)

[Tính toán các Bit Sửa Lỗi 67](#_Toc135314424)

[Đưa các Bit Định Dạng và Sửa Lỗi lại với nhau 69](#_Toc135314425)

[Mô-đun Tối 71](#_Toc135314426)

[Đối với các Mã Lớn hơn 71](#_Toc135314427)

[Thông Tin Phiên Bản 72](#_Toc135314428)

[Tạo Chuỗi Thông Tin Phiên Bản 73](#_Toc135314429)

[Đặt Chuỗi Phiên Bản trong Mã QR 74](#_Toc135314430)

[Tài liệu tham khảo 76](#_Toc135314431)

# Chương 1: Tổng quan về QR code

## QR code

QR code (Quick Response code, tạm dịch là “mã phản hồi nhanh”) là một loại *mã vạch ma trận* hai chiều , được phát minh vào năm 1994 bởi công ty Nhật Bản Denso Wave để dán nhãn các bộ phận ô tô. Mã vạch là hình ảnh quang học mà máy có thể đọc được, chứa thông tin dành riêng cho mặt hàng được dán nhãn. Trên thực tế, mã QR chứa dữ liệu cho bộ định vị, số nhận dạng và theo dõi khách truy cập trang web .

Để lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả, mã QR sử dụng bốn chế độ mã hóa được tiêu chuẩn hóa:

* Số
* Chữ và số
* Byte hoặc nhị phân
* Chữ Kanji.

Mã QR bao gồm các ô vuông màu đen được sắp xếp trong một lưới ô vuông trên nền trắng, bao gồm một số dấu hiệu xác thực , có thể được đọc bởi một thiết bị hình ảnh như máy ảnh và được xử lý bằng cách sử dụng công cụ sửa lỗi Reed–Solomon cho đến khi hình ảnh có thể được diễn giải một cách thích hợp . Dữ liệu cần thiết sau đó được trích xuất từ ​​​​các mẫu có trong cả thành phần ngang và dọc của hình ảnh.

*Mã vạch ma trận* còn được gọi là mã vạch 2D (hoặc đơn giản là mã 2D , là một cách thể hiện thông tin hai chiều. Nó tương tự như mã vạch tuyến tính (1 chiều), nhưng có thể biểu thị nhiều dữ liệu hơn trên một đơn vị diện tích.

## Cấu tạo của mã QR

- Dấu hiệu phát hiện định vị: Nằm ở ba góc của mỗi mã, nó cho phép máy quét nhận dạng Mã chính xác và đọc ở tốc độ cao, đồng thời cho biết hướng in Mã. Về cơ bản, chúng giúp nhanh chóng xác định sự hiện diện của Mã QR trong hình ảnh và hướng của nó.

A qr code with blue squares

Description automatically generated with low confidence

- Đánh dấu căn chỉnh: Nhỏ hơn các điểm đánh dấu phát hiện vị trí, chúng giúp làm thẳng các Mã QR được vẽ trên bề mặt cong. Và, Mã lưu trữ càng nhiều thông tin thì mã càng lớn và càng yêu cầu nhiều mẫu căn chỉnh hơn.

A qr code with a square

Description automatically generated with low confidence

- Mô hình thời gian: Mô-đun đen/trắng xen kẽ trên QR Code với ý tưởng giúp cấu hình chính xác lưới dữ liệu. Sử dụng những dòng này, máy quét xác định ma trận dữ liệu lớn như thế nào.

A qr code with a dotted line

Description automatically generated with low confidence

Thông tin phiên bản: Với 40 phiên bản Mã QR khác nhau hiện tại, các điểm đánh dấu này chỉ định phiên bản đang được sử dụng. Những cái phổ biến nhất là các phiên bản 1 đến 7.

A qr code with blue squares

Description automatically generated with medium confidence

Thông tin định dạng: Các mẫu định dạng chứa thông tin về khả năng chịu lỗi và mẫu mặt nạ dữ liệu và giúp quét Mã dễ dàng hơn.

A qr code with blue lines

Description automatically generated with low confidence

- Dữ liệu và co sửa lỗi: Cơ chế sửa lỗi vốn có trong cấu trúc Mã QR là nơi chứa tất cả dữ liệu của người dùng, đồng thời chia sẻ không gian với các khối sửa lỗi cho phép tối đa 30% Mã bị hỏng.

A picture containing pattern, square, rectangle, pixel

Description automatically generated

- Khu vực yên tĩnh: Điều này tương tự như tầm quan trọng của khoảng trắng trong thiết kế, đó là nó cung cấp cấu trúc và cải thiện khả năng hiểu. Cho ai hoặc những gì người dùng có thể yêu cầu? Đối với chương trình quét. Để phân biệt Mã QR với môi trường xung quanh, vùng yên tĩnh là rất quan trọng.

A qr code on a blue square

Description automatically generated with medium confidence

## Phiên bản

Các phiên bản biểu tượng của Mã QR bao gồm từ Phiên bản 1 đến Phiên bản 40. Mỗi phiên bản có cấu hình mô-đun hoặc số lượng mô-đun khác nhau. (Mô-đun đề cập đến các chấm đen trắng tạo nên Mã QR.) "Cấu hình mô-đun" đề cập đến số lượng mô-đun có trong một biểu tượng, bắt đầu từ Phiên bản 1 (mô-đun 21 × 21) cho đến Phiên bản 40 (177 × 177 mô-đun). Mỗi số phiên bản cao hơn bao gồm 4 mô-đun bổ sung mỗi bên.

A picture containing text, screenshot, font, line

Description automatically generated

## QR code tĩnh và động

### QR code tĩnh

Mã QR tĩnh chứa thông tin cố định và không thể chỉnh sửa sau khi Mã được tạo. Chúng rất phù hợp cho mục đích sử dụng cá nhân và cho API Mã QR , một chìa khóa để tạo các lô Mã lớn cho ID nhân viên, huy hiệu sự kiện, tài liệu sản phẩm kỹ thuật, v.v. Do đó, QR code tĩnh không thể thay đổi đích đến đã mã hóa bên trong dữ liệu mà phải tạo một mã vạch hoàn toàn mới cho các nhu cầu mã hóa khác.

Đặc điểm của QR code tĩnh:

- Thông tin được mã hóa dưới dạng trực tiếp, cho phép xuất dữ liệu và đi đến đích người tạo mong muốn mà không thông qua bất kỳ bước chuyển hướng nào.

- Thông tin đã mã hóa trong QR code tĩnh sẽ không thể thay đổi hay cập nhật.

- Cho phép tạo miễn phí mà không cần thông qua bất cứ công nghệ hay cấp phép nào.

Ứng dụng của QR code tĩnh: Sự miễn phí và dễ tạo lại mang tính bảo mật cao, dữ liệu lớn là lợi thế mà QR code tĩnh được lựa chọn sử dụng trong nhiều hoạt động như:

- Lưu trữ thông tin cá nhân.

- Mã giảm giá.

- Làm danh thiếp.

- Làm hồ sơ cá nhân.

- Mã hóa những thông tin cố định không thay đổi.

- Mã hóa tài liệu quan trọng.

### QR code động

Mã QR động cho phép người dùng cập nhật, chỉnh sửa và thay đổi loại Mã QR nhiều lần, giúp chúng phù hợp nhất cho mục đích kinh doanh và tiếp thị. Càng nhập nhiều thông tin vào Mã QR tĩnh thì cấu trúc càng trở nên lớn hơn và phức tạp hơn. Tuy nhiên, đối với Mã động, nội dung người dùng hiển thị cho máy quét không được chứa trực tiếp trong Mã mà thay vào đó có một URL chuyển hướng ngắn được gán cho nó. Điều đó có nghĩa là mã vẫn còn nhỏ và dễ tích hợp hơn vào vật liệu in và thiết kế bao bì của người dùng.

Nắm bắt và đo lường số liệu thống kê quảng cáo của người dùng mỗi khi Mã động được quét có lẽ là tính năng tốt nhất để tối ưu hóa các chiến dịch tiếp thị. Người dùng có thể có quyền truy cập vào thời gian, địa điểm và với thiết bị nào quá trình quét diễn ra. Người dùng có thể thêm thông tin chiến dịch như phương tiện, ngày bắt đầu và ngày kết thúc, lần in và thậm chí người dùng có thể đặt lại quá trình quét và tải xuống kết quả dưới dạng báo cáo CSV.

Đặc điểm của QR code động:

- Có thể thay đổi dữ liệu đích đã mã hóa mà không cần tác động đến mã vạch.

- Thống kê và theo dõi các dữ liệu.

- URL ngắn được mã hóa trong mã QR động đơn giản cho thời gian truy xuất nhanh.

- Chiếm ít diện tích và rõ ràng kể cả khi được in ấn ở kích thước nhỏ nhờ sự đơn giản trong dữ liệu mã hóa.

Ứng dụng của QR code tĩnh: Mã QR code động được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là các lĩnh vực yêu cầu có sự theo dõi chặt chẽ như:

- Truy xuất nguồn gốc thông tin hàng hóa, thông tin sản phẩm, thông tin cá nhân

- Thay cho các Business Card tại siêu thị, nhà hàng, hội thảo, concert…

- Quảng cáo, thay thế tờ rơi.

- Vé máy bay, tàu, xe, vé xem phim.

- Thanh toán điện tử.

- Kiểm kê hàng hóa, kiểm soát hệ thống phân phối.

- Chống hàng giả.

### So sánh QR code động và QR code tĩnh

a) Giống nhau:

- Đều được biểu hiện dưới dạng các ô vuông ma trận bên trong một ô vuông lớn theo quy tắc.

- Truy xuất dữ liệu phản hồi nhanh.

- Mã hóa được lượng dữ liệu lớn và đa dạng.

- Được giải mã bởi điện thoại thông minh, app quét mã vạch và máy quét mã vạch 2D

b) Khác nhau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mã QR code động** | **Mã QR code tĩnh** |
| Kích cỡ | Nhỏ hơn | Khá lớn và dày đặc |
| Khả năng chỉnh sửa | Có thể cập nhật và chỉnh sửa thông tin đã mã hóa bên trong ngay cả sau khi in. | Không thể cập nhật và chỉnh sửa. |
| Tốc độ phản hồi | Nhanh hơn | Chậm hơn |
| Trường hợp sử dụng | Marketing, kinh doanh, chính phủ | Thường là cá nhân, sử dụng 1 lần |

## Các dạng dữ liệu mà QR code có thể lưu trữ

QR code là những ô vuông màu đen có kích thước không đều nhau. Có những ô rất to và ngược lại có những ô rất nhỏ được sắp xếp đan xen lẫn nhau theo quy tắc nhất định. Thông tin mã hóa được đưa vào mã QR càng nhiều thì mật độ các ô vuông càng dày đặc.

Khả năng mã hóa của QR code như bảng sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chế độ đầu vào** | **Kích thước** | **Các ký tự khả thi, mã hóa mặc định** |
| Số đơn thuần | Tối đa 7.089 ký tự | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Số và chữ cái | Tối đa 4.296 ký tự | 0–9, A–Z (chỉ viết hoa), dấu cách, $, %, \*, +, -, ., /, : |
| Số nhị phân (8 bit) | Tối đa 2.953 byte | ISO/IEC 8859-1 |
| Kanji/Kana | Tối đa 1.817 ký tự | Shift JIS X 0208 |

QR code cho phép truy xuất các thông tin như: URL, thời gian, địa điểm của sự kiện, mô tả, giới thiệu một sản phẩm nào đó,...

Để đảm bảo thông tin chứa trong QR Code có thể đọc được cả khi nó bị hư hại, dữ liệu (data keys) được lưu trữ 2 lần (duplication). Nhờ đó, đến 30% của dữ liệu Code có thể bị hủy mà không ảnh hưởng đến khả năng đọc của Code.

## Cách tạo QR code và cách quét

### Cách tạo QR code

a) Tạo mã Qr code bằng những trang web miễn phí:

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều trang web cho phép tạo QR code miễn phí đơn giản,ví dụ ở dưới hướng dẫn cách tạo mã QR code trên trang web goqr.me

*Bước 1:* Truy cập https://goqr.me/, chọn loại QR code muốn tạo.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

*Bước 2:* Nhập đường dẫn website vào trong ô “Website address” >> goqr.me sẽ tự động tạo QR code theo thời gian thực ở phần “Live preview” >> nhấn nút Download.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

*Bước 3:* Chọn kích thước, màu QR code, màu nền, kích thước đường viền, chọn kích thước và tải về dưới dạng hình png/jpeg.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Lúc này chỉ cần mở app quét mã vạch và quét mã QR code vừa tạo, sẽ hiện ra liên kết <https://actvn.edu.vn/>

b) Tạo mã QR code bằng Excel:

*Bước 1:* Mở trang tính chứa giá trị ô mà bạn sẽ tạo Mã QR. Sau đó nhấp chuột Nhà phát triển (Developer) > Chèn (Insert) > Điều khiển nhiều hơn (More Controls).

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Bên trong More Controls bạn sẽ tìm và chọn Microsoft Barcode Control 16.0 hoặc Microsoft Barcode Control 15.0.

- Nếu Excel trên máy tính của bạn đã có sẵn Microsoft Barcode Control 16.0 hoặc Microsoft Barcode Control 15.0 hãy đến tiếp bước 2.

- Nếu bạn không tìm thấy nghĩa là 2 tùy chọn này của bạn chưa được cài đặt. Lúc này bạn cần tải xuống tệp kiểm soát mã vạch bằng cách “Nhấp vào đây” và thực hiện tiếp các bước cài đặt sau:

+ Tải tệp xong thì bạn cần thực hiện giải nén > Đóng tệp Excel đang mở lại.

+ Đến Start trên thanh Taskbar > Tìm Excel > click chuột phải vào biểu tượng, chọn Run as administrator. > Hộp thoại User Account Control hiện ra => Chọn Yes.

A screenshot of a computer error

Description automatically generated with low confidence

- Mở lại Excel > Chọn Developer > Insert > More Controls > Register Custom…

- Chọn các tệp được giải nén ban nãy > Chọn Open > Chọn OK khi màn hình trả về hộp thoại More Controls.

*Bước 2:* Chuột phải vào tab trang tính và nhấp vào View code để mở Microsoft Visual Basic. Sau đó sao chép và dán mã VAB bên dưới vào cửa sổ Mã. Và cuối cùng nhấn nút Khác + Q để thoát khỏi Microsoft Visual Basic.

---------------------------------------------------  
Sub setQR()  
'Updated by Extendoffice 2018/8/22  
    Dim xSRg As Range  
    Dim xRRg As Range  
    Dim xObjOLE As OLEObject  
    On Error Resume Next  
    Set xSRg = Application.InputBox("Please select the cell you will create QR code based on", "Kutools for Excel", , , , , , 8)  
    If xSRg Is Nothing Then Exit Sub  
    Set xRRg = Application.InputBox("Select a cell to place the QR code", "Kutools for Excel", , , , , , 8)  
    If xRRg Is Nothing Then Exit Sub  
    Application.ScreenUpdating = False  
    Set xObjOLE = ActiveSheet.OLEObjects.Add("BARCODE.BarCodeCtrl.1")  
    xObjOLE.Object.Style = 11  
    xObjOLE.Object.Value = xSRg.Text  
    ActiveSheet.Shapes.Item(xObjOLE.Name).Copy  
    ActiveSheet.Paste xRRg  
    xObjOLE.Delete  
    Application.ScreenUpdating = True  
End Sub  
--------------------------------------------------

*Bước 3:* Vào Nhà phát triển (Developer) > Chèn (Insert) > Nút (Kiểm soát biểu mẫu). Trong hộp thoại Assign Macro, chọn set QR trong hộp và sau đó nhấp vào OK.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Bước 4:* Nhấp vào nút Design Mode trên menu điều khiển ở phần Nhà phát triển (Developer) xuất hiện hộp thoại Kutools for Excel, chọn ô muốn tạo Mã QR và nhấp vào OK.

Sau đó chọn một ô để đặt Mã QR. Sau đó, Mã QR sẽ được chèn vào ô được chỉ định ngay lập tức.

*Bước 5:* Tắt Design Mode bằng cách nhấp chuột Developer > Design Mode.

### Cách quét, giải mã mã Qr code

a) Quét mã Qr code trên điện thoại

- Trên iPhone:

Đối với người dùng điện thoại iPhone, nếu muốn quét mã QR thì bạn thực hiện như sau: Mở camera iPhone > Quay máy ảnh vào mã QR và tiến hành quét mã QR.

A qr code on a red box

Description automatically generated with medium confidence

- Trên Android:

Một số dòng điện thoại Android có hỗ trợ cách quét mã QR trên camera thì bạn chỉ cần bật máy ảnh, quét mã và nhận thông tin.

Còn nếu như điện thoại của bạn không hỗ trợ tính năng này, thì bạn có thể sử dụng tính năng quét thông qua các app như Zalo hoặc Google Ống Kính.

- Sử dụng Zalo

Truy cập ứng dụng Zalo > Chọn biểu tượng mã QR (phía trên màn hình điện thoại) > Đưa mã QR đến trước máy ảnh và bắt đầu quét mã > Chọn Đồng ý (Yes) để tiếp tục mở liên kết.

A screenshot of a phone

Description automatically generated with medium confidence

b) Sử dụng máy quét mã vạch 2D quét mã Qr code

Máy quét mã vạch 2D cung cấp khả năng chinh phục mọi mã vạch 1D và 2D nhờ công nghệ tia quét Array Image (hoặc Imager) phát ra vùng quét lớn bao trùm lên toàn bộ mã vạch.

Sử dụng máy quét mã vạch 2D để giải mã thông tin trong mã QR code là giải pháp đầu tư tối ưu cho các cửa hàng, doanh nghiệp, siêu thị, nhà sách, rạp chiếu phim, bến tàu,... khi phải làm việc với mã QR thường xuyên.

Máy quét mã vạch QR code cung cấp khả năng giải mã thông tin độ chính xác cao dù mã vạch được mã hóa lượng thông tin lớn, có kích thước nhỏ hay trên bề mặt LCD có độ sáng chói cao.

## Ứng dụng của mã QR

- **Hiển thị nội dung đa phương tiện**: Mã QR cũng được sử dụng để hướng người dùng đến nội dung đa phương tiện cụ thể (chẳng hạn như video, âm thanh, hình ảnh, tài liệu và bất kỳ loại nội dung nào có thể truy cập từ web). Loại mã QR này được gọi là "Mã QR đa phương tiện".

- **Hệ điều hành di động:** Mã QR có thể được sử dụng trên các hệ điều hành thiết bị di động khác nhau. iPhone chạy trên iOS 11 trở lên và một số thiết bị Android có thể quét mã QR mà không cần tải xuống ứng dụng bên ngoài. Ứng dụng máy ảnh có thể quét và hiển thị loại mã QR (chỉ trên iPhone) cùng với liên kết (cả trên Android và iPhone). Các thiết bị này hỗ trợ chuyển hướng URL , cho phép mã QR gửi siêu dữ liệu đến các ứng dụng hiện có trên thiết bị. Nhiều ứng dụng trả phí hoặc miễn phí có sẵn với khả năng quét mã và liên kết cứng tới một URL bên ngoài.

- **Cửa hàng ảo:** Mã QR đã được sử dụng để thiết lập "cửa hàng ảo", nơi trưng bày thông tin sản phẩm và mã QR cho khách hàng, ví dụ: trên tường nhà ga. Khách hàng quét mã QR và các sản phẩm được chuyển đến nhà của họ. Việc sử dụng này bắt đầu ở Hàn Quốc, và Argentina, nhưng hiện đang mở rộng trên toàn cầu. Walmart, Procter & Gamble và Woolworths đã áp dụng khái niệm Cửa hàng ảo.

**- Thanh toán bằng mã QR**: Mã QR có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng hoặc chúng có thể được thiết kế đặc biệt để hoạt động với các ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cụ thể. Có một số ứng dụng thử nghiệm thanh toán bằng mã QR trên toàn thế giới. Ở các nước đang phát triển như Trung Quốc, Ấn Độ và Bangladesh, thanh toán bằng mã QR là một phương thức thanh toán rất phổ biến và tiện lợi. Kể từ khi Alipay thiết kế phương thức thanh toán bằng mã QR vào năm 2011, thanh toán di động đã nhanh chóng được áp dụng ở Trung Quốc. Tính đến năm 2018, khoảng 83% tất cả các khoản thanh toán được thực hiện thông qua thanh toán di động.

- **Đăng nhập trang web**: Có thể sử dụng mã QR để đăng nhập vào các trang web: mã QR được hiển thị trên trang đăng nhập trên màn hình máy tính và khi người dùng đã đăng ký quét mã đó bằng điện thoại thông minh đã được xác minh, họ sẽ tự động đăng nhập. Quá trình xác thực được thực hiện bởi điện thoại thông minh mà liên lạc với máy chủ. Google đã thử nghiệm một phương thức đăng nhập như vậy vào tháng 1 năm 2012.

- **Phát hiện hàng giả:** Mã QR nối tiếp đã được các thương hiệu và chính phủ sử dụng để cho phép người tiêu dùng, nhà bán lẻ và nhà phân phối xác minh tính xác thực của sản phẩm và giúp phát hiện hàng giả, như một phần của chương trình bảo vệ thương hiệu . Tuy nhiên, mức độ bảo mật của Mã QR thông thường bị hạn chế do Mã QR được in trên các sản phẩm gốc dễ dàng được sao chép trên các sản phẩm giả, mặc dù việc phân tích dữ liệu được tạo ra do quét Mã QR có thể được sử dụng để phát hiện hàng giả và hoạt động bất hợp pháp. Có thể đạt được mức bảo mật cao hơn bằng cách nhúng hình mờ kỹ thuật số hoặc mẫu phát hiện sao chépvào hình ảnh của Mã QR. Điều này làm cho Mã QR an toàn hơn trước các nỗ lực làm giả và các sản phẩm giả có chứa Mã QR giả có thể được phát hiện bằng cách quét Mã QR an toàn bằng một ứng dụng cụ thể (mặc dù bản thân thông báo Mã QR là hợp lệ). Hiệp ước quy định về apostille (giấy tờ có con dấu xác thực), đã được cập nhật để cho phép các quốc gia cấp apostille kỹ thuật số; apostille kỹ thuật số là một tài liệu PDF có chữ ký mã hóa chứa mã QR cho URL chính tắc của tài liệu gốc, cho phép người dùng xác minh apostille từ phiên bản in của tài liệu.

- **Vé di động**: Có một hệ thống theo đó mã QR có thể được hiển thị trên một thiết bị như điện thoại thông minh và được sử dụng làm vé vào cửa . Việc sử dụng nó là phổ biến cho J1 League và vé bóng chày chuyên nghiệp Nippon ở Nhật Bản. Trong một số trường hợp, quyền có thể được chuyển nhượng qua Internet.

# Chương 2. QR code

## Tổng quan về thuật toán tạo QR code

Quá trình QR code mã hóa như sau:

* Bước 1: Phân tích dữ liệu - Data Analysis

Mã QR mã hóa một chuỗi văn bản. Tiêu chuẩn QR có bốn mode để mã hóa văn bản: số, chữ và số, byte và Kanji. Mỗi mode mã hóa văn bản dưới dạng một chuỗi bit (1 và 0), nhưng mỗi mode sử dụng một phương pháp khác nhau để chuyển đổi văn bản thành bit và mỗi phương pháp mã hóa được tối ưu hóa để mã hóa dữ liệu với chuỗi bit ngắn nhất có thể. Do đó, bước đầu tiên của bạn là thực hiện phân tích dữ liệu để xác định liệu văn bản của bạn có thể được mã hóa ở mode số, chữ và số, byte hoặc Kanji hay không, sau đó chọn mode tối ưu nhất cho văn bản của bạn.

* Bước 2: Mã hóa dữ liệu - Data Encoding

Bây giờ bạn đã chọn mode mã hóa thích hợp cho văn bản của mình, bước tiếp theo là mã hóa văn bản. Phần mã hóa dữ liệu mô tả chi tiết quá trình này cho từng mode mã hóa. Kết quả của bước này là một chuỗi bit được chia thành các từ mã dữ liệu mỗi từ 8 bit.

* Bước 3: Mã hóa sửa lỗi - Error Correction Coding

Như đã giải thích ở trên, mã QR sử dụng sửa lỗi. Điều này có nghĩa là sau khi bạn tạo ra chuỗi bit dữ liệu đại diện cho văn bản của mình, bạn phải sử dụng các bit đó để tạo ra các từ mã sửa lỗi bằng cách sử dụng một quá trình gọi là sửa lỗi Reed-Solomon.

Máy quét QR đọc cả các từ mã dữ liệu và các từ mã sửa lỗi. Bằng cách so sánh hai từ mã, máy quét có thể xác định liệu nó đã đọc dữ liệu chính xác hay không và có thể sửa lỗi nếu nó không đọc dữ liệu chính xác. Phần mã hóa sửa lỗi giải thích quá trình tạo ra các từ mã sửa lỗi chi tiết. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết của Wikipedia về sửa lỗi Reed-Solomon.

* Bước 4: Cấu trúc thông điệp cuối cùng - Structure Final Message

Các từ mã dữ liệu và sửa lỗi được tạo ra trong các bước trước đó phải được sắp xếp theo thứ tự đúng. Đối với các mã QR lớn, các từ mã dữ liệu và sửa lỗi được tạo ra theo khối và các khối này phải được xen kẽ theo quy định của mã QR. Quá trình này được giải thích trong phần cấu trúc thông điệp cuối cùng.

* Bước 5: Đặt Module trong Ma trận - Module Placement in Matrix

Sau khi tạo ra các từ mã dữ liệu và sửa lỗi và sắp xếp chúng theo thứ tự đúng, bạn phải đặt các bit vào ma trận mã QR. Các từ mã được sắp xếp trong ma trận theo một cách cụ thể. Trong bước này, bạn cũng sẽ đặt các mẫu chung cho tất cả các mã QR, chẳng hạn như các hộp ở ba góc. Quá trình này được giải thích chi tiết trong phần đặt module trong ma trận.

* Bước 6: Che dữ liệu - Data Masking

Một số mẫu trong ma trận mã QR có thể khiến máy quét mã QR khó đọc mã chính xác. Để khắc phục điều này, tiêu chuẩn mã QR định nghĩa tám mẫu mặt nạ, mỗi mẫu thay đổi mã QR theo một mẫu cụ thể. Bạn phải xác định mẫu mặt nạ nào dẫn đến mã QR có ít đặc điểm không mong muốn nhất. Điều này được thực hiện bằng cách đánh giá từng ma trận đã che dựa trên bốn quy tắc phạt. Mã QR cuối cùng của bạn phải sử dụng mẫu mặt nạ đã dẫn đến điểm phạt thấp nhất. Quá trình che được giải thích trong phần che dữ liệu.

* Bước 7: Thông tin Định dạng và Phiên bản - Format and Version Information

Bước cuối cùng là thêm thông tin định dạng và (nếu cần thiết) thông tin phiên bản vào mã QR bằng cách thêm các pixel vào các khu vực cụ thể của mã đã được để trống trong các bước trước. Các pixel định dạng xác định mức sửa lỗi và mẫu mặt nạ được sử dụng trong mã QR này. Các pixel phiên bản mã hóa kích thước của ma trận QR và chỉ được sử dụng trong các mã QR lớn hơn. Để biết chi tiết về bước cuối cùng này, hãy đọc phần thông tin định dạng và phiên bản.

## Data Analysis

### Các mode của QR code

Có bốn mode mã hóa chuẩn được sử dụng trong mã QR để lưu trữ dữ liệu một cách hiệu quả: mode số, mode chữ số và ký tự đặc biệt, mode byte/binary và mode kanji.

Mode số được sử dụng cho các chữ số thập phân từ 0 đến 9.

Mode chữ số và ký tự đặc biệt được sử dụng cho các chữ số thập phân từ 0 đến 9, cũng như các chữ cái in hoa (không phải in thường!), và các ký hiệu $, %, \*, +, -, ., /, và : cũng như khoảng trắng. Tất cả các ký tự được hỗ trợ cho mode chữ số và ký tự đặc biệt được liệt kê trong cột bên trái của bảng chữ cái này.

Mode byte mặc định là cho các ký tự từ bộ ký tự ISO-8859-1. Tuy nhiên, một số máy quét mã QR có thể tự động phát hiện xem UTF-8 có được sử dụng trong mode byte không.

Mode kanji được sử dụng cho các ký tự hai byte từ bộ ký tự Shift JIS. Trong khi UTF-8 có thể mã hóa các ký tự kanji, nhưng nó phải sử dụng ba hoặc bốn byte để làm điều này. Shift JIS, ngược lại, chỉ sử dụng hai byte để mã hóa mỗi ký tự kanji, vì vậy mode kanji nén các ký tự kanji một cách hiệu quả hơn. Nếu toàn bộ chuỗi nhập vào chỉ gồm các ký tự trong khoảng hai byte của Shift JIS, hãy sử dụng mode kanji. Cũng có thể sử dụng nhiều mode trong cùng một mã QR, như được mô tả sau trên trang này.

Mode Extended Channel Interpretation (ECI) chỉ định bộ ký tự (ví dụ: UTF-8) trực tiếp. Tuy nhiên, một số máy quét mã QR không hỗ trợ mode ECI và sẽ không hiểu các mã QR sử dụng nó.

Mode Structured Append mã hóa dữ liệu trên nhiều mã QR, tối đa là 16 mã QR. Tôi sẽ không thảo luận về mode này trong hướng dẫn này nhưng có thể thêm thông tin chi tiết sau.

Mode FNC1 cho phép mã QR hoạt động như một mã vạch GS1.

### Chọn mode phù hợp

Để chọn chế độ hiệu quả nhất cho mã QR, hãy xem xét các ký tự trong chuỗi nhập và kiểm tra các điều kiện sau.

* Nếu chuỗi nhập chỉ bao gồm các chữ số thập phân (từ 0 đến 9), hãy sử dụng chế độ số.
* Nếu chế độ số không áp dụng được và nếu tất cả các ký tự trong chuỗi nhập có thể được tìm thấy trong cột bên trái của bảng chữ cái số và ký tự đặc biệt, hãy sử dụng chế độ chữ số và ký tự đặc biệt. Chữ cái thường KHÔNG thể được mã hóa trong chế độ chữ số và ký tự đặc biệt; chỉ có chữ cái in hoa.
* Nếu có một ký tự không nằm trong cột bên trái của bảng chữ cái số và ký tự đặc biệt nhưng có thể được mã hóa trong ISO 8859-1, hãy sử dụng chế độ byte. Như đã đề cập ở trên, các máy quét mã QR có thể nhận ra UTF-8 trong chế độ byte.
* Nếu tất cả các ký tự đều thuộc bộ ký tự Shift JIS, hãy sử dụng chế độ kanji. Các ký tự Shift JIS có thể được mã hóa trong UTF-8 thay vào đó, vì vậy có thể sử dụng chế độ byte cho Kanji, nhưng thông thường hiệu quả hơn là sử dụng Shift JIS và sử dụng chế độ kanji cho các ký tự kanji.

### Kết hợp nhiều mode và tối ưu hóa

Có thể sử dụng nhiều chế độ trong một mã QR duy nhất bằng cách bao gồm bộ chỉ mục chế độ trước mỗi phần của byte sử dụng chế độ đó. Thông số kỹ thuật mã QR giải thích cách chuyển đổi chế độ một cách tối ưu nhất. Tôi sẽ không thảo luận về điều này trong hướng dẫn này nhưng có thể thêm thông tin chi tiết sau. Hướng dẫn này sẽ giả định rằng bạn sẽ không pha trộn các chế độ trong mã QR của mình.

## Data Encoding

### Bước 1: Chọn mức độ sửa lỗi

Trước khi mã hóa dữ liệu, hãy chọn một cấp độ sửa lỗi. Như đã đề cập trong phần giới thiệu, mã QR sử dụng sửa lỗi Reed-Solomon.

Reed-Solomon là một loại mã sửa lỗi được sử dụng để phát hiện và sửa lỗi trong dữ liệu số. Nó được phát minh bởi Irving S. Reed và Gustave Solomon vào năm 1960. Reed-Solomon codes được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm lưu trữ dữ liệu, truyền dữ liệu và viễn thông.

Reed-Solomon codes hoạt động bằng cách thêm thông tin dư vào dữ liệu đang được truyền. Thông tin dư này được sử dụng để phát hiện và sửa lỗi có thể xảy ra trong quá trình truyền. Số lượng thông tin dư được thêm vào phụ thuộc vào mức độ mong muốn của việc sửa lỗi.

Quá trình này tạo ra các từ mã sửa lỗi (byte) dựa trên dữ liệu được mã hóa. Một máy đọc mã QR có thể sử dụng các byte sửa lỗi này để xác định xem nó có không đọc được dữ liệu một cách chính xác hay không và các từ mã sửa lỗi có thể được sử dụng để sửa chữa các lỗi đó. Có bốn cấp độ sửa lỗi: L, M, Q, H. Bảng sau liệt kê các cấp độ và khả năng sửa lỗi của chúng.

|  |  |
| --- | --- |
| Mức độ sửa lỗi | Khả năng sửa lỗi |
| L - Low | Khôi phục 7% dữ liệu |
| M - Medium | Khôi phục 15% dữ liệu |
| Q - Quantity | Khôi phục 25% dữ liệu |
| H - High Level | Khôi phục 30% dữ liệu |

Hãy nhớ rằng các cấp độ sửa lỗi cao hơn yêu cầu nhiều byte hơn, vì vậy càng cao cấp độ sửa lỗi thì mã QR càng phải lớn hơn.

### Bước 2: Xác định phiên bản nhỏ nhất của dữ liệu

Các kích thước khác nhau của mã QR được gọi là các phiên bản. Có 40 phiên bản có sẵn. Phiên bản nhỏ nhất là phiên bản 1 và có kích thước 21 pixel x 21 pixel. Phiên bản 2 có kích thước 25 pixel x 25 pixel. Phiên bản lớn nhất là phiên bản 40 và có kích thước 177 x 177 pixel. Mỗi phiên bản lớn hơn phiên bản trước đó 4 pixel.

Mỗi phiên bản đều có dung lượng tối đa, tùy thuộc vào chế độ đang sử dụng. Ngoài ra, mức sửa lỗi còn hạn chế dung lượng thêm nữa. Bảng dung lượng ký tự liệt kê dung lượng của tất cả các phiên bản QR cho một chế độ mã hóa và mức sửa lỗi đã cho.

Ta đếm số ký tự cần mã hóa và xác định phiên bản nhỏ nhất có thể chứa số lượng ký tự đó cho chế độ mã hóa và mức độ sửa lỗi mong muốn.

Ví dụ, cụm từ HELLO WORLD có 11 ký tự. Nếu mã hóa nó với mức sửa lỗi cấp Q, bảng dung lượng ký tự cho biết rằng một mã phiên bản 1 sử dụng mức sửa lỗi cấp Q có thể chứa 16 ký tự ở chế độ chữ và số, vì vậy phiên bản 1 là phiên bản nhỏ nhất có thể chứa số lượng ký tự này. Nếu cụm từ dài hơn 16 ký tự, chẳng hạn như HELLO THERE WORLD (có 17 ký tự) thì phiên bản 2 sẽ là phiên bản nhỏ nhất.

Tham khảo chi tiết tại [Character Capacities by Version, Mode, and Error Correction](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/character-capacities)

#### Giới hạn

Giới hạn trên Mã QR có dung lượng cao nhất là 40-L (phiên bản 40, mức sửa lỗi cấp L). Dưới đây là một bảng liệt kê dung lượng của mã QR 40-L cho bốn chế độ mã hóa. Đây là số lượng ký tự tối đa mà một mã QR đơn có thể chứa. Các phiên bản 40-M, 40-Q và 40-H có dung lượng thấp hơn vì chúng yêu cầu nhiều không gian hơn để chứa nhiều từ mã sửa lỗi hơn.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

### Bước 3: Thêm chỉ số Mode

Mỗi chế độ mã hóa đều có một chỉ số chế độ bốn bit xác định nó. Dữ liệu được mã hóa phải bắt đầu bằng chỉ số chế độ thích hợp xác định chế độ được sử dụng cho các bit sau đó. Bảng sau liệt kê các chỉ số chế độ cho mỗi chế độ.

Ví dụ, nếu mã hóa HELLO WORLD ở chế độ chữ và số, chỉ số chế độ là 0010.

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

### Bước 4: Thêm chỉ số số lượng ký tự

Chỉ số số lượng ký tự là một chuỗi bit biểu diễn số lượng ký tự đang được mã hóa. Chỉ số số lượng ký tự phải được đặt sau chỉ số chế độ. Hơn nữa, chỉ số số lượng ký tự phải có độ dài nhất định, tùy thuộc vào phiên bản QR.

Đếm số lượng ký tự trong văn bản đầu vào ban đầu, sau đó chuyển đổi số đó thành nhị phân. Độ dài của chỉ số số lượng ký tự phụ thuộc vào chế độ mã hóa và phiên bản mã QR sẽ được sử dụng. Để làm cho chuỗi nhị phân có độ dài thích hợp, thêm 0 vào bên trái.

Các danh sách sau chứa kích thước của các chỉ số số lượng ký tự cho mỗi chế độ và phiên bản. Ví dụ, nếu mã hóa HELLO WORLD trong một mã QR phiên bản 1 ở chế độ chữ và số, chỉ số số lượng ký tự phải dài 9 bit. Số lượng ký tự của HELLO WORLD là 11. Trong nhị phân, 11 là 1011. Thêm vào bên trái để làm cho nó dài 9 bit: 000001011. Đặt nó sau chỉ số chế độ từ bước 3 để có chuỗi bit sau: 0010 000001011

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

Bước 5: Mã hóa sử dụng Mode đã chọn

Ta sẽ mã hóa HELLO WORLD. Với mỗi chế Mode ta sẽ có cách mode khác nhau. Ở đây HELLO WORLD là Alphanumeric mode nên ta sẽ làm như sau:

Bước 1: Chia từ ban đầu thành các cặp kí tự: HE, LL, O , WO, RL, D

Đối với chế độ chữ và số, mỗi ký tự chữ và số được biểu diễn bằng một số.

A picture containing text, number, screenshot, font

Description automatically generated

Đối với mỗi cặp ký tự, lấy biểu diễn số (từ bảng chữ và số) của ký tự đầu tiên và nhân nó với 45. Sau đó cộng số đó với biểu diễn số của ký tự thứ hai.

Ví dụ, cặp đầu tiên trong HELLO WORLD là HE.

H → 17

E → 14

Theo các bước trong đoạn văn trước đó, nhân số đầu tiên với 45, sau đó cộng nó với số thứ hai: (45 \* 17) + 14 = 779

Bây giờ chuyển đổi số đó thành một chuỗi nhị phân 11 bit, thêm vào bên trái với 0 nếu cần.

779 → 01100001011

Với kí tự không có cặp, ta chỉ cần mã hóa nó 6 bit.

Như vậy sau khi mã hóa ta có bảng sau

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chỉ số Mode | Chỉ số đếm kí tự | Dữ liệu đã mã hóa |
| 0010 | 000001011 | 01100001011(HE) 01111000110(LL) 10001011100 (O ) 10110111000(WO) 10011010100(RL) 001101(D) |

Những chế độ khác tham khảo thêm tại

* [Numeric Mode Encoding](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/numeric-mode-encoding)
* [Byte Mode Encoding](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/byte-mode-encoding)
* [Kanji Mode Encoding](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/kanji-mode-encoding)

### Bước 4: Chia thành các từ mã 8 bit và thêm byte đệm nếu cần

Sau khi có được một chuỗi bit bao gồm chỉ số chế độ, chỉ số số lượng ký tự và các bit dữ liệu như được mô tả, có thể cần thêm 0 và byte đệm, vì quy định mã QR yêu cầu chuỗi bit phải hoàn toàn điền đầy dung lượng tổng thể của mã QR. Các phần sau giải thích quá trình thêm 0 và byte đệm vào chuỗi bit.

#### Xác định số lượng bit cần thiết cho mã QR này

Để xác định số lượng bit dữ liệu cần thiết cho một mã QR cụ thể, [tham khảo tại error correction table](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/error-correction-table). Tìm phiên bản và mức sửa lỗi đang được sử dụng cho mã QR đang được mã hóa và tìm số trong cột được gắn nhãn “Tổng số từ mã dữ liệu cho phiên bản và mức EC này”. Nhân số này với 8 để có được tổng số bit dữ liệu cần thiết cho phiên bản và mức sửa lỗi này.

Ví dụ, theo bảng, một mã phiên bản 1-Q có 13 từ mã dữ liệu tổng cộng. Do đó, tổng số bit cần thiết cho mã QR này là 13 \* 8 = 104 bit.

#### Thêm ký tự kết thúc 0 nếu cần

Nếu chuỗi bit ngắn hơn tổng số bit cần thiết, một ký tự kết thúc tối đa bốn 0 phải được thêm vào bên phải chuỗi. Nếu vẫn cần nhiều hơn 4 số 0, thêm bốn 0 vào cuối. Nếu chuỗi vẫn thiếu, chỉ cần thêm số lượng 0 cần thiết để đạt đến số lượng bit cần thiết.

Ví dụ, nếu mã hóa HELLO WORLD trong một mã QR phiên bản 1-Q, tổng số bit cần thiết như đã đề cập trong phần trước là 104 bit. Chuỗi bit dữ liệu dài 74 bit. Ký tự kết thúc chỉ có thể dài tối đa 4 bit, vì vậy thêm bốn 0 vào bên phải chuỗi. Chuỗi kết quả vẫn quá ngắn để điền đầy cần 104 bit, nhưng quy định mã QR yêu cầu ký tự kết thúc có độ dài tối đa là bốn 0.

Đây là chuỗi ví dụ HELLO WORLD với ký tự kết thúc được thêm vào:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số Mode | Chỉ số đếm kí tự | Dữ liệu đã mã hóa | Kí tự kết thúc |
| 0010 | 000001011 | 01100001011(HE) 01111000110(LL) 10001011100 (O ) 10110111000(WO) 10011010100(RL) 001101(D) | 0000 |

#### Thêm nhiều số 0 để biến độ dài thành bội số của 8

Sau khi thêm ký tự kết thúc, nếu số lượng bit trong chuỗi không phải là bội số của 8, trước tiên thêm 0 vào bên phải chuỗi để làm cho độ dài chuỗi là bội số của 8.

Ví dụ, sau khi thêm ký tự kết thúc vào chuỗi HELLO WORLD, độ dài trở thành 78 bit. Đây không phải là bội số của 8. Chuỗi bit được hiển thị ở đây được chia thành các byte nhị phân 8 bit:

00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 010000

Có sáu bit cuối cùng. Thêm hai 0 để tạo thành một byte nhị phân 8 bit:

00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 010000**00**

#### Thêm byte đệm nếu chuỗi vẫn quá ngắn

Nếu chuỗi vẫn chưa đủ dài để điền đầy dung lượng tối đa, thêm các byte sau vào cuối chuỗi, lặp lại cho đến khi chuỗi đạt độ dài tối đa: 11101100 00010001

Các byte này tương đương với 236 và 17. Chúng được yêu cầu cụ thể bởi quy định mã QR để được thêm vào nếu chuỗi bit quá ngắn ở giai đoạn này.

Ví dụ, chuỗi HELLO WORLD trên có độ dài 80 bit. Dung lượng cần thiết cho một mã 1-Q, như đã nói trước đó trên trang, là 104 bit. Số lượng bit phải được thêm vào để điền đầy dung lượng còn lại là 104 - 80, hoặc 24. Chia số này cho 8: 24 /8 = 3. Do đó, ba byte đệm phải được thêm vào cuối chuỗi dữ liệu. Điều này được hiển thị dưới đây: 00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 010000**00** *11101100 00010001 11101100*

## Error Correction Coding

### Bước 1: Chia từ mã dữ liệu thành các khối nếu cần

Trước khi tạo từ mã sửa lỗi, nếu mã QR có version lớn hơn 2, phải chia dữ liệu thành các khối nhỏ hơn. Ở đây ta sẽ làm với mã 5-Q.

Thông tin về từ mã sửa lỗi và khối tại [đây](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/error-correction-table).

Bảng sửa lỗi đề cập đến "group 1" và "group 2", cũng như "số lượng khối". Điều này có nghĩa là các từ mã dữ liệu phải được chia thành tối đa hai nhóm và trong mỗi nhóm, các từ mã dữ liệu có thể được chia thành các khối. Các từ mã dữ liệu được chia theo thứ tự (tức là bắt đầu với từ mã 1, sau đó là từ mã 2 và cứ thế.)

Đối với một mã 5-Q, nó nói rằng có hai nhóm, nhóm đầu tiên phải được chia thành 2 khối mỗi khối chứa 15 từ mã dữ liệu và nhóm thứ hai phải được chia thành 2 khối mỗi khối chứa 16 từ mã dữ liệu. Lưu ý rằng 15 + 15 + 16 + 16 = 62, đó là tổng số từ mã dữ liệu. Dưới đây là các từ mã trên, được chia thành các nhóm và khối chính xác để minh họa cách thực hiện bước này.

Như vậy ta có bảng sau với mẫu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group Number | Block Number | Data Codewords in the Group | Group Number | Block Number | Data Codewords in the Group |
| Group 1 | Block 1 | 01000011  01010101  01000110  10000110  01010111  00100110  01010101  11000010  01110111  00110010  00000110  00010010  00000110  01100111  00100110 | Group 2 | Block 1 | 10110110  11100110  11110111  01110111  00110010  00000111  01110110  10000110  01010111  00100110  01010010  00000110  10000110  10010111  00110010  00000111 |
| Block 2 | 11110110  11110110  01000010  00000111  01110110  10000110  11110010  00000111  00100110  01010110  00010110  11000110  11000111  10010010  00000110 | Block 2 | 01000110  11110111  01110110  01010110  11000010  00000110  10010111  00110010  11100000  11101100  00010001  11101100  00010001  11101100  00010001  11101100 |

Trong bảng, hãy chú ý rằng các khối trong nhóm 1 bao gồm 15 từ mã dữ liệu và các khối trong nhóm 2 bao gồm 16 từ mã dữ liệu như được quy định trong bảng sửa lỗi. Cũng lưu ý rằng chúng được chia theo thứ tự. Tức là, chúng có cùng thứ tự như trước khi được tách thành các khối.

Tìm thông tin mã 5-Q trong bảng


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Version và EC Level | Tổng số data codeword cho Version và EC level | EC code word trong mỗi Block | Số lượng Block trong Group 1 | Số lượng data codeword trong mỗi khối của group 1 | Số lượng Block trong Group 2 | Số lượng data codeword trong mỗi khối của group 2 | Tổng số data codeword |
| 5-Q | 62 | 18 | 2 | 15 | 2 | 16 | (15\*2) + (16\*2) = 62 |

Có 18 từ mã sửa lỗi cho mỗi khối. Trong ví dụ này, có bốn khối, vì vậy sẽ có bốn tập hợp 18 từ mã sửa lỗi, tổng cộng là 72 từ mã sửa lỗi.

Như đã hiển thị trong bảng sửa lỗi, các mã QR nhỏ hơn không yêu cầu các từ mã dữ liệu phải được chia tách hoàn toàn, vì vậy, đối với một mã 1-M (ví dụ) tất cả 16 từ mã dữ liệu sẽ được sử dụng làm một khối duy nhất và chỉ cần tạo ra 10 từ mã sửa lỗi.

Trước khi tiếp tục ví dụ 5-Q, cần giải thích các bước cơ bản của sửa lỗi Reed-Solomon.

### Bước 2: Hiểu cách chia đa thức dài



### Bước 3: Hiểu về Trường Galois

Như đã đề cập trong phần trước, để tạo ra các từ mã sửa lỗi, quá trình này sử dụng một phương pháp gọi là sửa lỗi Reed-Solomon. Cùng với phép chia đa thức dài, phương pháp này sử dụng một trường Galois, đó là một tập hợp hạn chế các số, cũng như một số phép toán toán học tạo ra các số vẫn nằm trong tập hợp đó.

Tiêu chuẩn mã QR nói rằng sử dụng số học modulo 2 theo bit và số học modulo 100011101 theo byte. Điều này có nghĩa là sử dụng Trường Galois 28, hay nói cách khác Trường Galois 256, đôi khi được viết là GF(256).

Các số trong GF(256) sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến 255 (bao gồm cả hai). Lưu ý rằng đây là cùng một khoảng số có thể được biểu diễn bằng một byte tám bit (byte tám bit lớn nhất có thể là 11111111, tương đương với 255).

Điều này có nghĩa là tất cả các phép toán toán học trong GF(256) sẽ cho ra kết quả là các số có thể được biểu diễn dưới dạng byte tám bit.

GF(256) chứa các số từ 0 đến 255 (bao gồm cả hai). Các phép toán toán học trong GF(256) có tính chu kỳ, có nghĩa là nếu một phép toán toán học được thực hiện trong GF(256) mà kết quả là một số lớn hơn 255, sẽ cần sử dụng phép chia lấy dư để có được một số vẫn nằm trong Trường Galois.

Trong Trường Galois, các số âm có cùng giá trị với các số dương, vì vậy -n = n. Nói cách khác, luôn sử dụng giá trị tuyệt đối của các số liên quan đến số học Trường Galois.

Điều này có nghĩa là phép cộng và phép trừ trong Trường Galois là cùng một thứ. Phép cộng và phép trừ trong Trường Galois được thực hiện bằng cách thực hiện phép cộng hoặc phép trừ như bình thường, nhưng sau đó thực hiện phép chia lấy dư. Và vì chúng ta đang sử dụng số học modulo 2 theo bit (như đã đề cập trong quy định mã QR), điều này giống như thực hiện phép XOR. Ví dụ:

1 + 1 = 2 % 2 = 0

hoặc

1 ^ 1 = 0

và

0 + 1 = 1 % 2 = 1

hoặc

0 ^ 1 = 1

Đối với mục đích mã hóa một mã QR, tất cả các phép cộng và phép trừ trong GF(256) được thực hiện bằng cách XOR hai số lại với nhau.

Bước 4: Tạo Lũy thừa của 2 sử dụng Byte-Wise modulo 100011101

Phép chia lấy dư theo Byte 100011101 Tất cả các số trong GF(256) có thể được biểu diễn dưới dạng lũy thừa của 2. Cụ thể, tất cả các số trong GF(256) có thể được biểu diễn dưới dạng 2^n, trong đó 0 <= n < 256. Tuy nhiên, 2^8 có vẻ như quá lớn cho Trường Galois vì nó bằng 256.

Các lũy thừa của 2 từ 0 đến 8 là:

The powers of 2 from 0 to 8 are:

20 = 1

21 = 2

22 = 4

23 = 8

24 = 16

25 = 32

26 = 64

27 = 128

28 = 256

Thông số QR code nói rằng sử dụng phép chia lấy dư theo byte 100011101 (i 100011101 là một số nhị phân tương đương với 285 trong hệ thập phân). Điều này có nghĩa là khi một số là 256 hoặc lớn hơn, nó sẽ được XOR với 285. Điều này dẫn đến các giá trị bất ngờ cho 2^8 và lớn hơn.

Nói cách khác: 2^8 = 256 ^ 285 = 29

Lưu ý rằng khi tiếp tục đến 2^9, không lấy giá trị thông thường của nó là 512 và XOR với 285 (điều này sẽ dẫn đến một số quá lớn). Thay vào đó, vì 2^9 = 2^8 \* 2, hãy sử dụng giá trị của 2^8 được tính toán trong bước trước.

Do đó

2^9 = 2^8 \* 2 = 29 \* 2 = 58

Tiếp tục sử dụng lũy thừa trước đó của 2 để tạo ra các lũy thừa tiếp theo của 2: 2^10 = 2^9 \* 2 = 58 \* 2 = 116 2^11 = 2^10 \* 2 = 116 \* 2 = 232

Bất cứ khi nào có giá trị lớn hơn hoặc bằng 256 được thu được, một lần nữa XOR với 285: 2^12 = 2^11 \* 2 = 232 \* 2 = 464 ^ 285 = 205

Nói chung, các giá trị luôn bằng với hai lần lũy thừa trước đó và nếu giá trị đó là 256 hoặc lớn hơn, nó sẽ được XOR với 285.

Sử dụng quy trình này, tất cả các số trong GF(256) có thể được biểu diễn với 2^n, trong đó n là một số trong phạm vi từ 0 đến 255.

### Bước 4: Hiểu về đa thức sinh

Mã hóa sửa lỗi sử dụng phép chia đa thức dài. Để làm điều đó, cần hai đa thức. Đa thức đầu tiên được sử dụng được gọi là đa thức thông điệp. Đa thức thông điệp sử dụng các từ mã dữ liệu từ bước mã hóa dữ liệu làm hệ số của nó. Ví dụ, nếu các từ mã dữ liệu, được chuyển đổi thành số nguyên, là 25, 218 và 35, thì đa thức thông điệp sẽ là. Trong thực tế, các đa thức thông điệp thực tế cho các mã QR chuẩn rất dài hơn nhiều.

Đa thức thông điệp sẽ được chia cho một đa thức sinh. Đa thức sinh là một đa thức được tạo ra bằng cách nhân

(x - α^0) ... (x - α^n-1)

trong đó n là số lượng các từ mã sửa lỗi phải được tạo ra (xem bảng sửa lỗi). Như đã đề cập trong phần trước, α (alpha) bằng 2.

Thông số QR code liệt kê các đa thức sinh trong Phụ lục A, bắt đầu từ 2 và kết thúc với 68. Mặc dù các mã QR chuẩn luôn yêu cầu nhiều hơn 2 từ mã sửa lỗi cho mỗi khối, trang này sẽ chỉ ra cách tính toán đa thức sinh cho 2 từ mã sửa lỗi, vì nó minh họa quá trình tính toán tất cả các đa thức sinh còn lại.

Ví dụ ta có đa thức thông điệp

Thì đa thức sinh với có dạng

Tra thêm thông tin tại [bảng](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/log-antilog-table).

### Bước 5: Tạo Error Correction Codewords

#### Đa thức thông điệp

Ta có data codeword của HELLO WORLD dạng 1-M như sau

00100000 01011011 00001011 01111000 11010001 01110010 11011100 01001101 01000011 01000000 11101100 00010001 11101100 00010001 11101100 00010001

Chuyển từ nhị phân sang dạng thập phân

32, 91, 11, 120, 209, 114, 220, 77, 67, 64, 236, 17, 236, 17, 236, 17

Tiếp đó tạo đa thức thông điệp

Tạo đa thức sinh

1-M code chỉ cần 10 error correction codewords. Do đó đa thức sinh có dạng

#### Chia đa thức thông điệp cho đa thức sinh

Bây giờ là lúc chia đa thức thông điệp cho đa thức sinh. Điều này được thực hiện gần giống như phép chia đa thức dài được hiển thị trước đó trên trang. Dưới đây là các bước chia, được cập nhật để tính toán số học Trường Galois:

1. Tìm nhân số phù hợp để nhân đa thức sinh. Kết quả của phép nhân nên có cùng thuật ngữ đầu tiên với đa thức thông điệp (trong bước nhân đầu tiên) hoặc phần dư (trong tất cả các bước nhân tiếp theo).

2. XOR kết quả với đa thức thông điệp (trong bước nhân đầu tiên) hoặc phần dư (trong tất cả các bước nhân tiếp theo).

3. Thực hiện các bước này n lần, trong đó n là số lượng các từ mã dữ liệu.

Chú ý sự khác biệt giữa các bước này và các bước của phép chia đa thức dài bình thường. Thay vì trừ sau bước nhân, chúng ta thực hiện một XOR (điều này, trong GF(256), là cùng một điều).

Quan trọng hơn, sau khi chia hai đa thức, sẽ có một phần dư. Các hệ số của phần dư này là các từ mã sửa lỗi.

Phép chia sẽ được minh họa từng bước trong phần tiếp theo.

Giờ ta sẽ tiến hành chia như sau

Bước đầu tiên của phép chia là chuẩn bị đa thức thông điệp cho phép chia. Đa thức thông điệp đầy đủ là:

Để đảm bảo rằng số mũ của thuật ngữ dẫn không trở nên quá nhỏ trong quá trình chia, nhân đa thức thông điệp với x^n trong đó n là số lượng các từ mã sửa lỗi cần thiết. Trong trường hợp này n là 10, cho 10 từ mã sửa lỗi, vì vậy nhân đa thức thông điệp với x^10, điều này cho chúng ta:

Thuật ngữ dẫn của đa thức sinh cũng nên có cùng số mũ, vì vậy nhân với x^15 để được

Bây giờ có thể thực hiện các bước chia lặp đi lặp lại. Số lượng bước trong phép chia phải bằng số lượng các thuật ngữ trong đa thức thông điệp. Trong trường hợp này, phép chia sẽ mất 16 bước để hoàn thành. Điều này sẽ dẫn đến một phần dư có 26 - 16 = 10 thuật ngữ. Những thuật ngữ này sẽ là các từ mã sửa lỗi cần thiết.

##### Bước 5.1a: Nhân đa thức sinh với số hạng đầu của đa thức thông điệp

Hạng tử dẫn trong trường hợp này là . Vì ký hiệu alpha giúp thực hiện phép nhân dễ dàng hơn, nên nó được khuyến nghị chuyển đổi sang ký hiệu alpha. Theo bảng log antilog, với giá trị nguyên 32, số mũ alpha là 5. Vì vậy 32 = . Nhân đa thức sinh bởi :

Các số mũ của các alpha được cộng lại với nhau. Trong trường hợp này, ít nhất một trong các số mũ lớn hơn 255, vì vậy với những số mũ lớn hơn 255 thực hiện modulo 255:

Kết quả là:

Bây giờ, chuyển đổi sang ký hiệu nguyên:

##### Bước 5.1b: XOR kết quả với đa thức thông điệp

Từ kết quả của bước trên, XOR kết quả đó với đa thức thông điệp

Ta được kết quả

Loại bỏ 0

##### Bước 5.2a: Nhân đa thức sinh với số hạng đầu của kết quả phép XOR ở bước trước

Số hạng đầu là . Chuyển sang dạng , tra [bảng](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/log-antilog-table) ta thấy 89 = .

Tiến hành nhân

Với những số mũ lớn hơn 255 tiến hành mod với 255

Kết quả ta thu đươc

Chuyển sang kí hiệu số

##### Bước 5.2b: XOR kết quả với kết quả bước 1b

Kết quả thu về sau khỉ bỏ đi số hạng bằng 0

Cứ như vậy ta lặp thêm 16 - 2 = 14 bước nữa, mỗi bước gồm nhân đa thức thu được với số hạng đầu của kết quả phép XOR của bước trước đó, sau đó XOR kết quả thu được với kết quả của phép XOR bước trước.

Kết quả cuối cùng ta thu được có dạng

Từ kết quả đa thức cuối cùng, ta sẽ lấy các hạng tử của phần dư làm mã sửa lỗi. Như vậy ta thu được mã sửa lỗi như sau:

196 35 39 119 235 215 231 226 93 23

## Structure Final Message

### Bước 1: Xác định số lượng khối và mã sửa lỗi cần thiết

Bảng sửa lỗi cho thấy số lượng khối dữ liệu và mã sửa lỗi cho mỗi khối được yêu cầu cho mỗi phiên bản và mức độ sửa lỗi.

*Đối với các mã nhỏ hơn, sử dụng dữ liệu và mã sửa lỗi như thế nào*

Xin lưu ý rằng các mã QR nhỏ chỉ bao gồm một khối của các mã dữ liệu, với một tập hợp các mã sửa lỗi cho khối đó. Trong trường hợp này, không cần xen kẽ. Chỉ cần đặt các mã sửa lỗi sau các mã dữ liệu và chuyển sang bước tiếp theo, đặt module trong ma trận.

*Chia nhỏ các mã QR lớn hơn*

Trên trang mã hóa sửa lỗi, tôi đã chỉ ra một ví dụ sử dụng mã 5-Q. Bảng sửa lỗi nói rằng nhóm đầu tiên của mã 5-Q bao gồm 2 khối, với 15 mã dữ liệu cho mỗi khối, và nhóm thứ hai bao gồm 2 khối, với 16 mã dữ liệu cho mỗi khối. Đây lại là bảng được hiển thị trên trang mã hóa sửa lỗi đã chỉ ra mã 5-Q được chia thành các nhóm và khối.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Group Number | Block Number | Data Codewords in the Group | Group Number | Block Number | Data Codewords in the Group |
| Group 1 | Block 1 | 01000011  01010101  01000110  10000110  01010111  00100110  01010101  11000010  01110111  00110010  00000110  00010010  00000110  01100111  00100110 | Group 2 | Block 1 | 10110110  11100110  11110111  01110111  00110010  00000111  01110110  10000110  01010111  00100110  01010010  00000110  10000110  10010111  00110010  00000111 |
| Block 2 | 11110110  11110110  01000010  00000111  01110110  10000110  11110010  00000111  00100110  01010110  00010110  11000110  11000111  10010010  00000110 | Block 2 | 01000110  11110111  01110110  01010110  11000010  00000110  10010111  00110010  11100000  11101100  00010001  11101100  00010001  11101100  00010001  11101100 |

Lưu ý rằng bảng sửa lỗi cho biết đối với mỗi khối, mã 5-Q phải có 18 mã sửa lỗi. Bây giờ khi đã giải thích về mã hóa sửa lỗi, các mã sửa lỗi cho dữ liệu trên có thể được tính toán.

Có bốn khối, vì vậy nên tạo ra bốn tập hợp 18 mã sửa lỗi. Ta cập nhật cho thấy các mã sửa lỗi dữ liệu của mỗi khối được chuyển đổi thành một danh sách các số nguyên và 18 mã sửa lỗi được tạo ra cho mỗi khối.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Group Number | Block Number | Data Codewords in the Group | Data Codewords dạng số nguyên |
| Error Correction Codewords cho mỗi khối |
| Group 1 | Block 1 | 01000011 | Data Codewords từ trái sang phải dưới dạng số: 67,85,70,134,87,38,85,194,119,50,6,18,6,103,38  Error Correction Codewords (tính tại [đây](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/show-division-steps?msg_coeff=67%2C85%2C70%2C134%2C87%2C38%2C85%2C194%2C119%2C50%2C6%2C18%2C6%2C103%2C38&num_ecc_blocks=18)): 213 199 11 45 115 247 241 223 229 248 154 117 154 111 86 161 111 39 |
| 01010101 |
| 01000110 |
| 10000110 |
| 01010111 |
| 00100110 |
| 01010101 |
| 11000010 |
| 01110111 |
| 00110010 |
| 00000110 |
| 00010010 |
| 00000110 |
| 01100111 |
| 00100110 |
|  |
|  |
| Block 2 | 11110110 | Data Codewords từ trái sang phải dưới dạng số: 246,246,66,7,118,134,242,7,38,86,22,198,199,146,6  Error Correction Codewords : 87 204 96 60 202 182 124 157 200 134 27 129 209 17 163 163 120 133 |
| 11110110 |
| 01000010 |
| 00000111 |
| 01110110 |
| 10000110 |
| 11110010 |
| 00000111 |
| 00100110 |
| 01010110 |
| 00010110 |
| 11000110 |
| 11000111 |
| 10010010 |
| 00000110 |
|  |
| Group Number | Block Number | Data Codewords in the Group | Data Codewords dạng số nguyên |
| Error Correction Codewords cho mỗi khối |
| Group 2 | Block 1 | 10110110 | Data Codewords từ trái sang phải dưới dạng số: 182,230,247,119,50,7,118,134,87,38,82,6,134,151,50,7  Error Correction Codewords :  148 116 177 212 76 133 75 242 238 76 195 230 189 10 108 240 192 141 |
| 11100110 |
| 11110111 |
| 01110111 |
| 00110010 |
| 00000111 |
| 01110110 |
| 10000110 |
| 01010111 |
| 00100110 |
| 01010010 |
| 00000110 |
| 10000110 |
| 10010111 |
| 00110010 |
| 00000111 |
|  |
| Block 2 | 01000110 | Data Codewords từ trái sang phải dưới dạng số: 70,247,118,86,194,6,151,50,16,236,17,236,17,236,17,236  Error Correction Codewords : 235 159 5 173 24 147 59 33 106 40 255 172 82 2 131 32 178 236 |
| 11110111 |
| 01110110 |
| 01010110 |
| 11000010 |
| 00000110 |
| 10010111 |
| 00110010 |
| 11100000 |
| 11101100 |
| 00010001 |
| 11101100 |
| 00010001 |
| 11101100 |
| 00010001 |
| 11101100 |

### Bước 2: Xen kẽ các khối

Các khối được xen kẽ bằng cách thực hiện như sau:

1. lấy mã dữ liệu đầu tiên từ khối đầu tiên

2. tiếp theo là mã dữ liệu đầu tiên từ khối thứ hai

3. tiếp theo là mã dữ liệu đầu tiên từ khối thứ ba

4. tiếp theo là mã dữ liệu đầu tiên từ khối thứ tư

5. tiếp theo là mã dữ liệu thứ hai từ khối đầu tiên

6. và cứ thế

Mẫu này được lặp lại, đi qua các khối, cho đến khi tất cả các mã dữ liệu đã được xen kẽ.

Sau đó, làm như sau:

1. lấy mã sửa lỗi đầu tiên từ khối đầu tiên

2. tiếp theo là mã sửa lỗi đầu tiên từ khối thứ hai

3. tiếp theo là mã sửa lỗi đầu tiên từ khối thứ ba

4. tiếp theo là mã sửa lỗi đầu tiên từ khối thứ tư

5. tiếp theo là mã sửa lỗi thứ hai từ khối đầu tiên

6. và cứ thế

Làm điều này cho đến khi tất cả các mã sửa lỗi đã được sử dụng hết.

Quá trình xen kẽ mã dữ liệu được chi tiết hóa dưới đây.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10 | Col 11 | Col 12 | Col 13 | Col 14 | Col 15 | Col 16 |
| Block 1 | 67 | 85 | 70 | 134 | 87 | 38 | 85 | 194 | 119 | 50 | 6 | 18 | 6 | 103 | 38 |  |
| Block 2 | 246 | 246 | 66 | 7 | 118 | 134 | 242 | 7 | 38 | 86 | 22 | 198 | 199 | 146 | 6 |  |
| Block 3 | 182 | 230 | 247 | 119 | 50 | 7 | 118 | 134 | 87 | 38 | 82 | 6 | 134 | 151 | 50 | 7 |
| Block 4 | 70 | 247 | 118 | 86 | 194 | 6 | 151 | 50 | 16 | 236 | 17 | 236 | 17 | 236 | 17 | 236 |

Như đã mô tả ở trên, lấy mã dữ liệu đầu tiên từ khối đầu tiên, tiếp theo là mã dữ liệu đầu tiên từ khối thứ hai, tiếp theo là mã dữ liệu đầu tiên từ khối thứ ba, tiếp theo là mã dữ liệu đầu tiên từ khối thứ tư.

Hoặc, như được hiển thị trong bảng trên, lấy các mã dữ liệu từ cột 1, bắt đầu từ khối 1 và kết thúc với khối 4. Các số từ cột 1 là 67, 246, 182 và 70.

Sau đó, đặt các số từ cột 2, bắt đầu từ khối 1 và kết thúc với khối 4.Dữ liệu xen kẽ cho đến nay:

67, 246, 182, 70, 85, 246, 230, 247

Làm tương tự với cột 3.

Dữ liệu xen kẽ :

67, 246, 182, 70, 85, 246, 230, 247, 70, 66

Cột số 16 chỉ còn 2 số nên chỉ cần đặt 2 số này vào cuối dữ liệu xem kẽ.

Tương tự như vậy với xem kẽ mã lỗi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 |
| B1 | 213 | 199 | 11 | 45 | 115 | 247 | 241 | 223 | 229 | 248 | 154 | 117 | 154 | 111 | 86 | 161 | 111 | 39 |
| B2 | 87 | 204 | 96 | 60 | 202 | 182 | 124 | 157 | 200 | 134 | 27 | 129 | 209 | 17 | 163 | 163 | 120 | 133 |
| B3 | 148 | 116 | 177 | 212 | 76 | 133 | 75 | 242 | 238 | 76 | 195 | 230 | 189 | 10 | 108 | 240 | 192 | 141 |
| B4 | 235 | 159 | 5 | 173 | 24 | 147 | 59 | 33 | 106 | 40 | 255 | 172 | 82 | 2 | 131 | 32 | 178 | 236 |

Tiến hành đặt mã lỗi đã xen kẽ đằng sau mã dữ liệu đã được xen kẽ ta thu được thông điệp cuối

67, 246, 182, 70, 85, 246, 230, 247, 70, 66, 247, 118, 134, 7, 119, 86, 87, 118, 50, 194, 38, 134, 7, 6, 85, 242, 118, 151, 194, 7, 134, 50, 119, 38, 87, 16, 50, 86, 38, 236, 6, 22, 82, 17, 18, 198, 6, 236, 6, 199, 134, 17, 103, 146, 151, 236, 38, 6, 50, 17, 7, 236, 213, 87, 148, 235, 199, 204, 116, 159, 11, 96, 177, 5, 45, 60, 212, 173, 115, 202, 76, 24, 247, 182, 133, 147, 241, 124, 75, 59, 223, 157, 242, 33, 229, 200, 238, 106, 248, 134, 76, 40, 154, 27, 195, 255, 117, 129, 230, 172, 154, 209, 189, 82, 111, 17, 10, 2, 86, 163, 108, 131, 161, 163, 240, 32, 111, 120, 192, 178, 39, 133, 141, 236

### Bước 3: Chuyển sang dạng nhị phân

Chuyển các số trong thông điệp thành dạng nhị phân 8 bit

Ví dụ với 4 số đầu:

67 = 01000011

246 = 11110110

182 = 10110110

70 = 01000110

Sau đó ta chỉ cần ghép chúng lần lượt theo thứ tự xuất hiện

01000011111101101011011001000110

Tương ta có được thông điệp cuối dạng nhị phân

0100001111110110101101100100011001010101111101101110011011110111010001100100001011110111011101101000011000000111011101110101011001010111011101100011001011000010001001101000011000000111000001100101010111110010011101101001011111000010000001111000011000110010011101110010011001010111000100000011001001010110001001101110110000000110000101100101001000010001000100101100011000000110111011000000011011000111100001100001000101100111100100101001011111101100001001100000011000110010000100010000011111101100110101010101011110010100111010111100011111001100011101001001111100001011011000001011000100000101001011010011110011010100101011010111001111001010010011000001100011110111101101101000010110010011111100010111110001001011001110111101111110011101111100100010000111100101110010001110111001101010111110001000011001001100001010001001101000011011110000111111111101110101100000011110011010101100100110101101000110111101010100100110111100010001000010100000001001010110101000110110110010000011101000011010001111110000001000000110111101111000110000001011001000100111100001011000110111101100

### Bước 4: Thêm các bit dư nếu cần

Đối với một số phiên bản QR, thông điệp nhị phân cuối cùng không đủ dài để điền vào số lượng bit yêu cầu. Trong trường hợp này, cần thêm một số lượng nhất định các số 0 vào cuối thông điệp cuối cùng để làm cho nó có độ dài chính xác. Những số 0 thêm vào này được gọi là các bit dư. Một mã QR phiên bản 5, như trong ví dụ này, phải có 7 bit dư được thêm vào cuối.

8 bit cuối cùng từ chuỗi trong hộp văn bản ở trên là:

11101100

Với 7 bit dư được thêm vào cuối, các bit cuối cùng của chuỗi là:

11101100**0000000**

Dưới đây là danh sách phiên bảng và yêu cầu số bít dư

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QR Version | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Số bít dư cần | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QR Version | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Số bít dư cần | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| QR Version | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Số bít dư cần | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| QR Version | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Số bít dư cần | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Module Placement in Matrix

### Pixel so với Module

Ở đây ta gọi các ô vuông đen và trắng của mã QR là module thay vì pixel. Điều này nhằm phân biệt giữa các pixel trên màn hình và các ô vuông đen và trắng của mã QR. Ví dụ, một mã QR phiên bản 1 luôn có kích thước 21 module x 21 module, ngay cả khi nó chiếm 42 x 42 pixel trên màn hình máy tính, hoặc 105x105, v.v.

Tổng quan về Mẫu chức năng

Mã QR phải bao gồm các mẫu chức năng. Đây là các hình dạng phải được đặt ở các vị trí cụ thể của mã QR để đảm bảo rằng máy quét mã QR có thể xác định và định hướng chính xác mã để giải mã. Hình ảnh sau đây cho thấy ví dụ về các mẫu chức năng và vị trí của chúng.

A picture containing text, screenshot, diagram, line

Description automatically generated

* Mẫu tìm kiếm là ba khối ở các góc của mã QR ở trên bên trái, trên bên phải và dưới bên trái.
* Các bộ phận tách là các khu vực không có gì bên cạnh các mẫu tìm kiếm.
* Các mẫu căn chỉnh tương tự như các mẫu tìm kiếm, nhưng nhỏ hơn và được đặt khắp mã. Chúng được sử dụng trong phiên bản 2 và lớn hơn và vị trí của chúng phụ thuộc vào phiên bản mã QR.
* Các mẫu thời gian là các đường chấm chấm kết nối các mẫu tìm kiếm.
* Mô-đun tối là một mô-đun đen đơn lẻ luôn được đặt bên cạnh mẫu tìm kiếm dưới bên trái.

Các phần dưới đây giải thích chi tiết hơn về cách định vị các mẫu chức năng.

### Bước 1: Thêm các Mẫu Tìm kiếm

Đầu tiên, đưa các mẫu tìm kiếm vào ma trận. Mẫu tìm kiếm (như hình dưới đây) bao gồm một hình vuông đen bên ngoài có kích thước 7 mô-đun x 7 mô-đun, một hình vuông trắng bên trong có kích thước 5 mô-đun x 5 mô-đun và một hình vuông đen rắn ở trung tâm có kích thước 3 mô-đun x 3 mô-đun.

A picture containing line, square, rectangle, screenshot

Description automatically generated

Mẫu tìm kiếm được thiết kế để là một mẫu không có khả năng xuất hiện trong các phần khác của mã QR. Các chiều rộng mô-đun của mẫu tìm kiếm có tỷ lệ 1:1:3:1:1. Máy quét mã QR có thể tìm kiếm tỷ lệ này của các mô-đun sáng và tối để phát hiện các mẫu tìm kiếm và định hướng chính xác mã QR để giải mã.

Các mẫu tìm kiếm luôn được đặt ở góc trên bên trái, trên bên phải và dưới bên trái của mã QR, không phân biệt phiên bản nào đang được sử dụng.

Để minh hoạ điều này, các hình ảnh sau đây cho thấy vị trí của các mẫu tìm kiếm. Hình ảnh đầu tiên là mã phiên bản 1 và hình ảnh thứ hai là mã phiên bản 18.



![A picture containing screenshot, rectangle, square, pattern

Description automatically generated]()



Kích thước của mã QR có thể được tính bằng công thức (((V-1)\*4)+21), trong đó V là phiên bản mã QR.

Ví dụ, phiên bản 32 là (((32-1)\*4)+21) hoặc 145 mô-đun x 145 mô-đun. Do đó, vị trí của các mẫu tìm kiếm có thể được tổng quát hóa như sau:

* Góc trên bên trái của mẫu tìm kiếm trên bên trái luôn được đặt tại (0,0).
* Góc trên bên TRÁI của mẫu tìm kiếm trên bên phải luôn được đặt tại ([(((V-1)\*4)+21) - 7], 0)
* Góc trên bên TRÁI của mẫu tìm kiếm dưới bên trái luôn được đặt tại (0,[(((V-1)\*4)+21) - 7])

### Bước 2: Thêm các Bộ phận Tách

Các bộ phận tách là các dòng mô-đun trắng, rộng một mô-đun, được đặt bên cạnh các mẫu tìm kiếm để tách chúng ra khỏi phần còn lại của mã QR. Các bộ phận tách chỉ được đặt bên cạnh các cạnh của các mẫu tìm kiếm chạm vào phần trong của mã QR. Ví dụ:



### Bước 3: Thêm mẫu căn chỉnh

Mã QR phiên bản 2 trở lên được yêu cầu phải có các mẫu căn chỉnh. Một mẫu căn chỉnh, được hiển thị dưới đây, bao gồm một hình vuông đen 5 mô-đun x 5 mô-đun, một hình vuông trắng bên trong 3 mô-đun x 3 mô-đun và một mô-đun đen đơn lẻ ở trung tâm.

A picture containing square, rectangle, screenshot, black

Description automatically generated

Các vị trí mà các mẫu căn chỉnh phải được đặt được xác định trong bảng vị trí mẫu căn chỉnh. Các số được sử dụng như là cả tọa độ hàng và cột. Ví dụ, Phiên bản 2 có các số 6 và 18. Điều này có nghĩa là các MÔ-ĐUN TRUNG TÂM của các mẫu căn chỉnh phải được đặt tại (6, 6), (6, 18), (18, 6) và (18, 18).

TUY NHIÊN, các mẫu căn chỉnh phải được đưa vào ma trận SAU khi các mẫu tìm kiếm và bộ phận tách đã được đặt và các mẫu căn chỉnh KHÔNG ĐƯỢC chồng lên các mẫu tìm kiếm hoặc bộ phận tách. Các hình ảnh sau đây cho thấy mã phiên bản 2, được miêu tả trong đoạn văn trước đó là có các mẫu căn chỉnh được định tâm tại (6, 6), (6, 18), (18, 6) và (18, 18). Tuy nhiên, như hình bên trái cho thấy, các mẫu căn chỉnh được đánh dấu bằng màu đỏ không được đặt vào ma trận vì chúng chồng lên các mẫu tìm kiếm và bộ phận tách. Các mẫu căn chỉnh chồng lên các mẫu tìm kiếm hoặc bộ phận tách chỉ được loại bỏ khỏi ma trận.

A picture containing pixel, screenshot, diagram, square

Description automatically generated

Để minh hoạ thêm về việc đặt mẫu căn chỉnh, hình ảnh sau đây cho thấy các mẫu căn chỉnh cho mã QR phiên bản 8. Bảng vị trí mẫu căn chỉnh liệt kê 6, 24 và 42 là các vị trí mẫu căn chỉnh cho phiên bản 8. Tất cả các tổ hợp của ba số này được sử dụng làm tọa độ cho các mẫu căn chỉnh.

A screenshot of a game

Description automatically generated with medium confidence

### Bước 4: Thêm mẫu Thời gian

Mẫu thời gian là hai dòng, một ngang và một dọc, xen kẽ giữa các mô-đun tối và sáng. Mẫu thời gian ngang được đặt trên hàng thứ 6 của mã QR giữa các bộ phận tách. Mẫu thời gian dọc được đặt trên cột thứ 6 của mã QR giữa các bộ phận tách. Các mẫu thời gian luôn bắt đầu và kết thúc với một mô-đun tối. Các mẫu căn chỉnh có thể chồng lên các mẫu thời gian vì các mô-đun sáng và tối của chúng luôn trùng với các mô-đun sáng và tối của các mẫu thời gian, như có thể thấy trong hình ảnh bên phải. Các hình ảnh sau đây hiển thị các mẫu thời gian trên các phiên bản khác nhau của mã QR.

A picture containing screenshot, rectangle, square

Description automatically generated

### Bước 5: Thêm Mô-đun Tối và Khu Vực Dành Riêng

Gần đến lúc thêm các bit dữ liệu vào ma trận mã QR. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, mô-đun tối phải được thêm vào và có những khu vực của ma trận phải được dành riêng cho các bit định dạng và phiên bản, sẽ được thêm vào sau.

*Mô-đun Tối*

mẫu tìm kiếm dưới bên trái. Cụ thể hơn, mô-đun tối luôn nằm ở tọa độ ([(4 \* V) + 9], 8) nơi V là phiên bản của mã QR.

*Dành Riêng Khu Vực Thông Tin Định Dạng*

Một dải các mô-đun bên cạnh các bộ phận tách biệt phải được dành riêng cho khu vực thông tin định dạng như sau:

* Gần mẫu tìm kiếm trên bên trái, một dải mô-đun phải được dành riêng dưới và bên phải của bộ phận tách biệt.
* Gần mẫu tìm kiếm trên bên phải, một dải mô-đun phải được dành riêng dưới bộ phận tách biệt.
* Gần mẫu tìm kiếm dưới bên trái, một dải mô-đun phải được dành riêng bên phải của bộ phận tách biệt.

Hình ảnh sau đây cho thấy các khu vực được dành riêng trong màu xanh lam. Chúng luôn được đặt dọc theo các bộ phận tách biệt, không quan trọng phiên bản mã QR là gì.

A picture containing screenshot, rectangle, text, square

Description automatically generated

![A pixelated image of a qr code

Description automatically generated with low confidence]()

#### Dành Riêng Khu Vực Thông Tin Phiên Bản

Các mã QR phiên bản 7 trở lên phải chứa hai khu vực nơi các bit thông tin phiên bản được đặt. Các khu vực là một khối 6x3 trên mẫu tìm kiếm dưới bên trái và một khối 3x6 bên trái của mẫu tìm kiếm trên bên phải. Hình ảnh sau đây cho thấy vị trí của các khu vực được dành riêng trong màu xanh lam.

A picture containing screenshot, text, rectangle

Description automatically generated

### Bước 6: Đặt các Bit Dữ Liệu

Bây giờ là lúc thêm các bit dữ liệu vào ma trận mã QR. Các bit được đặt theo một mẫu cụ thể.

#### Mẫu Đặt

Các bit dữ liệu được đặt bắt đầu từ phía dưới bên phải của ma trận và tiến lên trên trong một cột rộng 2 mô-đun. Sử dụng các pixel trắng cho 0 và các pixel đen cho 1. Khi cột đó đến đỉnh, cột 2 mô-đun tiếp theo bắt đầu ngay bên trái của cột trước đó và tiếp tục xuống dưới. Bất cứ khi nào cột hiện tại đến mép của ma trận, chuyển sang cột 2 mô-đun tiếp theo và thay đổi hướng. Nếu gặp mẫu chức năng hoặc khu vực dành riêng, bit dữ liệu được đặt trong mô-đun chưa sử dụng tiếp theo.

Hình ảnh sau đây cho thấy mẫu đặt các bit dữ liệu trong mã QR. Lưu ý rằng khi đạt được mẫu thời gian dọc, cột tiếp theo bắt đầu bên trái của nó.

A picture containing screenshot, graphics, colorfulness, design

Description automatically generated

#### Vị trí hướng lên

Hình ảnh sau đây cho thấy thứ tự đặt các bit dữ liệu khi cột đi lên.

A picture containing line, colorfulness, graphics, screenshot

Description automatically generated

Ví dụ sau minh họa vị trí của các bit trong cột hướng lên đầu tiên.

A picture containing screenshot, text, diagram, rectangle

Description automatically generated

#### Vị trí hướng xuống

Hình ảnh sau đây minh họa vị trí các bit dữ liệu khi cột đi xuống.

A picture containing colorfulness, line, graphics, screenshot

Description automatically generated

Vị trí minh họa các bit dữ liệu khi cột đi xuống  
A picture containing screenshot, text, rectangle, pattern

Description automatically generated

#### Bỏ qua mẫu chức năng

Khi gặp một mẫu chức năng, bỏ qua bất kỳ mô-đun nào đã được sử dụng cho đến khi bạn đến mô-đun chưa sử dụng tiếp theo.

Trong các hình ảnh sau đây, các bit dữ liệu dưới mẫu căn chỉnh đang tiến lên trong một cột lên trên. Lưu ý rằng cột đó chồng lên mẫu căn chỉnh.

A picture containing screenshot, diagram, square, pixel

Description automatically generated

Khi gặp mẫu căn chỉnh, ta chỉ cẩn bỏ qua module trong phần mẫu căn chỉnh nó và vượt qua nó.

A picture containing screenshot, square, diagram, rectangle

Description automatically generated

Tiếp tục thêm các module như cách thông thường

A screenshot of a qr code

Description automatically generated with medium confidence

Tóm lại, luôn tiến hành bình thường dọc theo các cột, bỏ qua bất kỳ mô-đun nào được sử dụng bởi các mẫu chức năng hoặc khu vực dành riêng. Ngoại lệ duy nhất là mẫu thời gian dọc, như đã giải thích dưới đây.

#### Ngoại lệ: Mẫu Thời Gian Dọc

Mẫu thời gian dọc là ngoại lệ duy nhất đối với quy tắc này. Khi đạt được mẫu thời gian dọc, luôn bắt đầu cột tiếp theo bên trái của nó. Không có cột nào được chồng lên mẫu thời gian dọc.

Trong hình ảnh sau đây, cột trước đó (lên trên) được đánh dấu. Phần còn lại của các mô-đun trên cột này được chiếm bởi các mẫu chức năng và khu vực dành riêng, vì vậy cột tiếp theo phải được bắt đầu, đi xuống.

A pixelated image of a qr code

Description automatically generated with low confidence

Như được hiển thị trong các hình ảnh sau đây, cột tiếp theo bắt đầu bên trái của mẫu thời gian dọc. Cột không chồng lên mẫu thời gian dọc.

A picture containing pixel, screenshot, diagram, square

Description automatically generated

## Data Masking

Nếu một mô-đun trong mã QR được "che mặt", điều này đơn giản có nghĩa là nếu nó là một mô-đun sáng, nó sẽ được thay đổi thành một mô-đun tối và nếu nó là một mô-đun tối, nó sẽ được thay đổi thành một mô-đun sáng. Nói cách khác, che mặt chỉ đơn giản là chuyển đổi màu sắc của mô-đun.

### Tổng quan về các mẫu che mặt

Thông số mã QR xác định tám mẫu che mặt có thể được áp dụng cho mã QR. Ví dụ, đối với mẫu che mặt #1, mỗi hàng có số chẵn trong ma trận QR được che và đối với mẫu che mặt #2, mỗi cột thứ ba trong ma trận QR được che.

|  |  |
| --- | --- |
| Mẫu mask | Nếu công thức bên dưới đúng với tọa độ hàng/cột đã cho, hãy chuyển bit ở tọa độ đó sang bit còn lại (0 ->1, 1->0) |
| 0 | (row + column) mod 2 == 0 |
| 1 | (row) mod 2 == 0 |
| 2 | (column) mod 3 == 0 |
| 3 | (row + column) mod 3 == 0 |
| 4 | ( floor(row / 2) + floor(column / 3) ) mod 2 == 0 |
| 5 | ((row \* column) mod 2) + ((row \* column) mod 3) == 0 |
| 6 | ( ((row \* column) mod 2) + ((row \* column) mod 3) ) mod 2 == 0 |
| 7 | ( ((row + column) mod 2) + ((row \* column) mod 3) ) mod 2 == 0 |

### Những gì cần che

Các mẫu che chỉ được áp dụng cho các module dữ liệu và module sửa lỗi. Nói cách khác:

• Không che các mẫu chức năng (mẫu tìm kiếm, các chuẩn thời gian, các bộ phận tách biệt, các chuẩn căn chỉnh)

• Không che các khu vực dự trữ (khu vực thông tin định dạng, khu vực thông tin phiên bản)

### Xác định mẫu che tốt nhất

Sau khi áp dụng một mẫu che cho ma trận QR, nó sẽ nhận được điểm phạt dựa trên bốn điều kiện đánh giá được xác định trong thông số mã QR. Một bộ mã hóa QR phải áp dụng tất cả tám mẫu che và đánh giá từng cái. **Bất kể mẫu che nào có điểm phạt thấp nhất là mẫu che phải được sử dụng cho đầu ra cuối cùng.**

#### Cách Đánh giá Các Khu vực Dự trữ

Lưu ý rằng toàn bộ ma trận (bao gồm cả các chuẩn chức năng và các khu vực dự trữ) được đánh giá, ngay cả khi việc che chỉ được áp dụng cho các module dữ liệu và sửa lỗi.

#### Bốn Quy tắc Phạt

Bốn quy tắc phạt có thể được tóm tắt như sau:

• Quy tắc đầu tiên cho mã QR phạt cho từng nhóm năm hoặc nhiều module cùng màu trong hàng (hoặc cột).

• Quy tắc thứ hai cho mã QR phạt cho từng khu vực 2x2 của các module cùng màu trong ma trận.

• Quy tắc thứ ba cho mã QR phạt lớn nếu có các chuẩn trông giống như các chuẩn tìm kiếm.

• Quy tắc thứ tư cho mã QR phạt nếu hơn phân nửa các module là tối hoặc sáng, với phạt lớn hơn cho sự khác biệt lớn hơn.

#### Điều kiện đánh giá #1

Đối với điều kiện đánh giá đầu tiên, kiểm tra từng hàng một. Nếu có năm module liên tiếp cùng màu, thêm 3 vào điểm phạt. Nếu có nhiều module cùng màu sau khi có năm module đầu tiên, thêm 1 cho mỗi module cùng màu bổ sung. Sau đó, kiểm tra từng cột một, kiểm tra cùng một điều kiện. Thêm tổng số ngang và dọc để thu được điểm phạt #1.

Các hình ảnh sau minh họa quá trình đánh giá mã QR theo cách này. Trong ví dụ này, điểm phạt ngang là 92 và điểm phạt dọc là 88. Vì vậy, điểm phạt #1 là 92 + 88 = 180.

A picture containing text, pattern, crossword puzzle, square

Description automatically generated

A qr code with red arrows


Description automatically generated with medium confidence

#### Điều kiện đánh giá #2

Đối với điều kiện đánh giá thứ hai, tìm kiếm các khu vực cùng màu có kích thước ít nhất 2x2 module hoặc lớn hơn. Thông số mã QR nói rằng đối với một khối màu đồng nhất có kích thước m × n, điểm phạt là 3 × (m - 1) × (n - 1). Tuy nhiên, thông số mã QR không chỉ định cách tính điểm phạt khi có nhiều cách chia các khối màu đồng nhất.

Vì vậy, thay vì tìm kiếm các khối màu đồng nhất lớn hơn 2x2, chỉ cần thêm 3 vào điểm phạt cho mỗi khối 2x2 cùng màu trong mã QR, đảm bảo đếm các khối 2x2 chồng lên nhau. Ví dụ, một khối 3x2 cùng màu nên được tính là hai khối 2x2, một chồng lên trên cái kia.

Hình ảnh sau minh họa cách tính quy tắc phạt #2.



#### Điều kiện đánh giá #3

Quy tắc phạt thứ ba tìm kiếm các mẫu tối-sáng-tối-tối-tối-sáng-tối có bốn mô-đun sáng ở hai bên. Nói cách khác, nó tìm kiếm bất kỳ hai mẫu sau đây:



HOẶC



Mỗi lần tìm thấy mẫu này, thêm 40 vào điểm phạt. Trong ví dụ dưới đây, có hai mẫu như vậy. Vì vậy, điểm phạt #3 là 80.

A qr code with a red line

Description automatically generated with low confidence

Điều kiện đánh giá #4

Điều kiện đánh giá cuối cùng dựa trên tỷ lệ các module sáng so với các module tối. Để tính quy tắc phạt này, thực hiện các bước sau:

1. Đếm tổng số lượng các module trong ma trận.

2. Đếm số lượng các module tối trong ma trận.

3. Tính phần trăm các module trong ma trận là tối: (module tối / tổng module) \* 100

4. Xác định bội số trước và tiếp theo của năm của phần trăm này. Ví dụ, đối với 43 phần trăm, bội số trước của năm là 40 và bội số tiếp theo của năm là 45.

5. Trừ 50 từ mỗi bội số này của năm và lấy giá trị tuyệt đối của kết quả. Ví dụ, |40 - 50| = |-10| = 10 và |45 - 50| = |-5| = 5.

6. Chia mỗi số này cho năm. Ví dụ, 10/5 = 2 và 5/5 = 1.

7. Cuối cùng, lấy số nhỏ nhất trong hai số và nhân nó với 10. Trong ví dụ này, số thấp hơn là 1, vì vậy kết quả là 10. Đây là điểm phạt #4. Ví dụ khác, trong hình dưới đây, tổng số lượng các module là 441 và tổng số lượng các module tối là 213.

A qr code with red text

Description automatically generated with low confidence

Phần trăm các module tối là (213 / 441) \* 100 ≈ 48.2993

Bội số trước của năm là 45 và bội số tiếp theo của năm là 50.

Trừ đi 50 và lấy giá trị tuyệt đối của mỗi số:

|45 - 50| = |-5| = 5

|50 - 50| = 0

Chia mỗi số cho năm:

5/5 = 1

0/5 = 0

Số nhỏ nhất trong hai số này là 0. Nhân với 10, điều này vẫn là 0. Vì vậy, điểm phạt #4 trong ví dụ này là 0.

#### Tổng điểm phạt

Để hoàn thành việc đánh giá một mã QR, cộng bốn điểm phạt. Tổng số là điểm phạt tổng thể của mã QR.

A picture containing text, pattern, font, monochrome

Description automatically generated

Có thể thấy mẫu 0 có điểm thấp nhất nên ta sẽ chọn mẫu 0.

## Format and Version Information

### Chuỗi Định Dạng

Chuỗi thông tin định dạng mã hóa mức độ sửa lỗi và mẫu mặt nạ nào đang được sử dụng trong mã QR hiện tại. Vì có bốn mức độ sửa lỗi có thể (L, M, Q và H) và tám mẫu mặt nạ có thể, có 32 (4 lần 8) chuỗi thông tin định dạng có thể. Phần tiếp theo giải thích cách tạo ra các chuỗi định dạng này. Để biết danh sách đầy đủ của 32 chuỗi định dạng, tham khảo thêm tại [đây](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/format-version-tables).

#### Tạo Chuỗi Định Dạng

Chuỗi định dạng luôn dài 15 bit. Để tạo chuỗi, bạn trước tiên tạo một chuỗi năm bit mã hóa mức độ sửa lỗi và mẫu mặt nạ đang được sử dụng trong mã QR này. Sau đó bạn sử dụng năm bit đó để tạo ra mười bit sửa lỗi. Mười lăm bit kết quả được XOR với mẫu mặt nạ 101010000010010. Quá trình này được giải thích chi tiết dưới đây.

### Các Bit Sửa Lỗi

Bước đầu tiên để tạo chuỗi định dạng là lấy hai bit chỉ định mức độ sửa lỗi đang được sử dụng trong mã QR. Bảng sau đây cho thấy các chuỗi bit cho mỗi mức độ sửa lỗi.

A picture containing text, screenshot, font, number

Description automatically generated

### Các Bit Mẫu Mặt Nạ

Đối với các mẫu mặt nạ, hãy tham khảo trang [mẫu mặt nạ](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/mask-patterns) mã QR để tìm số mặt nạ đi kèm với mỗi mẫu. Chuyển đổi số thành một chuỗi nhị phân ba bit.

Ví dụ, nếu chúng ta đã sử dụng mức độ sửa lỗi L và mẫu mặt nạ 4, chuỗi nhị phân năm bit được tạo như sau:

* 01 (chỉ báo cho mức độ sửa lỗi L)
* 100 (nhị phân cho 4, tức là mẫu mặt nạ 4)

Kết quả: 01100

### Tạo Các Bit Sửa Lỗi cho Chuỗi Định Dạng

Bây giờ chúng ta đã có năm bit cho chuỗi định dạng, chúng ta phải sử dụng nó để tạo ra mười bit sửa lỗi. Bước này sử dụng Sửa Lỗi Reed-Solomon, nhưng nó hơi dễ hơn vì trong trường hợp này, các đa thức không có nhiều hơn mười lăm hạng tử và hệ số của chúng đều là 1 hoặc 0.

*Lấy Đa Thức Sinh*

Khi tạo các từ mã sửa lỗi định dạng của mã QR, thông số mã QR nói rằng sử dụng đa thức sinh sau:

Chúng ta có thể chuyển đổi nó thành một chuỗi nhị phân bằng cách chỉ lấy hệ số của mỗi hạng tử. Hệ số của là 1, hệ số của là 0 vì không có trong đa thức và cứ thế.

Nói cách khác, chuỗi nhị phân đại diện cho đa thức sinh cho bước này là 10100110111

### Tính toán các Bit Sửa Lỗi

Bước tiếp theo là chia các bit chuỗi định dạng (01100 từ bước trước) cho đa thức sinh (10100110111 từ bước trước).

Để làm điều này, trước tiên tạo một chuỗi 15 bit bằng cách đặt mười số 0 vào bên phải của chuỗi định dạng, như sau:

01100 -> 01100**0000000000**

Bây giờ xóa bất kỳ số 0 nào từ phía trái:

**0**11000000000000 -> 11000000000000

Bây giờ chúng ta thực hiện phép chia. Các bước (được mô tả chi tiết hơn dưới đây) là:

1. Đệm chuỗi đa thức sinh bên phải với số 0 để làm cho nó cùng chiều dài với chuỗi định dạng hiện tại.

2. XOR chuỗi đa thức sinh được đệm với chuỗi định dạng hiện tại.

3. Xóa số 0 từ phía trái của kết quả.

**Chúng ta phải chia các đa thức cho đến khi chuỗi định dạng kết quả có 10 bit hoặc ít hơn**. Do đó, trước mỗi bước chia, kiểm tra để đảm bảo rằng chuỗi định dạng hiện tại có 11 bit hoặc dài hơn (11 bit là chiều dài của đa thức sinh). Chuỗi hiện tại của chúng ta, 11000000000000, dài 14 bit.

#### Phép Chia Đầu Tiên

Đầu tiên, đệm chuỗi đa thức sinh bên phải với số 0 để làm cho nó cùng chiều dài với chuỗi định dạng hiện tại:

10100110111 -> 10100110111000

11000000000000 (chuỗi định dạng)

Bây giờ, XOR chuỗi định dạng với chuỗi đa thức sinh được đệm:

11000000000000 ^ 10100110111000 = 01100110111000

Sau đó xóa bất kì số 0 đứng ở bên trái

**0**1100110111000 -> 1100110111000

#### Phép Chia Thứ Hai

Chuỗi kết quả 1100110111000 dài 13 bit, vì vậy vì nó có 11 bit hoặc dài hơn, chúng ta có thể tiếp tục.

Đệm đa thức sinh bên phải để làm cho cùng chiều dài với chuỗi định dạng hiện tại:

10100110111 -> 1010011011100

1100110111000 (kết quả của phép chia đầu)

XOR chuỗi định dạng hiện tại với chuỗi đa thức sinh được đệm:

1100110111000 ^ 1010011011100 = 110101100100

#### Phép Chia Thứ Ba

Chuỗi kết quả 110101100100 dài 12 bit, vì vậy vì nó có 11 bit hoặc dài hơn, chúng ta có thể tiếp tục.

Đệm đa thức sinh bên phải để làm cho cùng chiều dài với chuỗi định dạng hiện tại:

10100110111 -> 101001101110

110101100100 (kết quả của phép chia thứ 2)

XOR chuỗi định dạng hiện tại với chuỗi đa thức sinh được đệm:

110101100100 ^ 101001101110 = 011100001010

Và xóa số 0 từ phía trái của kết quả:

011100001010 -> 11100001010

#### Phép Chia Thứ Tư

Chuỗi kết quả 11100001010 dài 11 bit, vì vậy vì nó có 11 bit hoặc dài hơn, chúng ta có thể tiếp tục.

Không cần đệm đa thức sinh, vì chuỗi định dạng hiện tại có cùng chiều dài.

XOR chuỗi định dạng hiện tại với đa thức sinh:

11100001010 ^ 10100110111 = 1000111101

Kết quả dài 10 bit, vì vậy chúng ta đã hoàn thành bước chia. Nếu kết quả nhỏ hơn 10 bit, chúng ta sẽ đệm nó bên TRÁI với số 0 để làm cho nó dài 10 bit.

### Đưa các Bit Định Dạng và Sửa Lỗi lại với nhau

Tạo một chuỗi bằng cách sử dụng năm bit ban đầu của thông tin định dạng (chỉ báo mức độ sửa lỗi và chỉ báo mẫu mặt nạ), theo sau là các bit sửa lỗi mà chúng ta vừa tạo ra.

Chuỗi định dạng năm bit: 01100

Chuỗi sửa lỗi mười bit từ bước chia: 1000111101

Chuỗi kết hợp: 011001000111101

#### XOR với Chuỗi Mặt Nạ

Thông số mã QR nói rằng XOR kết quả với chuỗi nhị phân sau: 101010000010010

011001000111101 ^ 101010000010010 = 110011000101111

Chuỗi định dạng cuối cùng cho một mã có mức độ sửa lỗi L và mẫu mặt nạ 4 là 110011000101111

#### Đặt chuỗi định dạng vào QR code

Chuỗi thông tin định dạng được đặt dưới các mẫu tìm kiếm trên cùng và bên phải của các mẫu tìm kiếm bên trái nhất, như hình dưới đây. Số 0 trong hình ảnh đề cập đến bit có trọng số lớn nhất của chuỗi định dạng và số 14 đề cập đến bit có trọng số nhỏ nhất. Nói cách khác, sử dụng chuỗi định dạng 110011000101111 từ ví dụ trên, các số trong hình ảnh dưới đây tương ứng với các bit chuỗi định dạng như sau:

A grid of numbers

Description automatically generated with low confidence

A picture containing screenshot, square, rectangle, pattern

Description automatically generated

Theo cách sắp xếp đó, hình ảnh điền thông tin chuỗi định dạng 110011000101111 trong QR code version 1 sẽ như sau:

A black and white squares

Description automatically generated with low confidence

### Mô-đun Tối

Mọi mã QR đều phải có một pixel tối, còn được gọi là mô-đun tối, tại tọa độ (8, 4 \* phiên bản + 9).

Nghĩa là, tọa độ y của mô-đun tối là

phiên bản 1: 4 \* 1 + 9 = 13

phiên bản 2: 4 \* 2 + 9 = 17

phiên bản 3: 4 \* 3 + 9 = 21

và cứ thế.

Điều này có nghĩa là mô-đun tối luôn nằm bên phải góc trên cùng bên phải của mẫu tìm kiếm dưới bên trái. Điều này được hiển thị trong hình dưới đây.

A picture containing text, screenshot, diagram, line

Description automatically generated

### Đối với các Mã Lớn hơn

Không quan trọng kích thước của mã QR là bao nhiêu, các bit chuỗi định dạng được đặt dưới các mẫu tìm kiếm trên cùng và bên phải của các mẫu tìm kiếm bên trái nhất, như minh họa dưới đây. Lưu ý rằng cả hai hình ảnh đều có cùng một chuỗi định dạng, 110011000101111. Chuỗi định dạng được đánh dấu màu đỏ và mẫu thời gian và mô-đun tối được đánh dấu màu xanh lam.

A picture containing pattern, square, rectangle, screenshot

Description automatically generatedA picture containing text, screenshot, pattern, stitch

Description automatically generated

### Thông Tin Phiên Bản

Nếu mã QR là phiên bản 7 hoặc lớn hơn, bạn phải bao gồm một chuỗi thông tin phiên bản 18 bit ở góc dưới bên trái và góc trên bên phải của mã QR. (Để biết danh sách đầy đủ của tất cả các chuỗi thông tin phiên bản có thể, hãy tham khảo tại [đây](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/format-version-tables).) Các khu vực thông tin phiên bản là các hình chữ nhật xanh lam 6x3 được hiển thị trong các hình ảnh dưới đây. Thông tin phiên bản được đặt bên cạnh các mẫu tìm kiếm không quan trọng kích thước của mã QR là bao nhiêu. Hình ảnh bên trái là một mã phiên bản 7 và hình ảnh bên phải là một mã QR phiên bản 22.

A picture containing screenshot, text, diagram

Description automatically generated

### Tạo Chuỗi Thông Tin Phiên Bản

Thông số mã QR nói rằng sử dụng mã Golay (18, 6) cho chuỗi thông tin phiên bản. Như vậy, chuỗi thông tin phiên bản là một chuỗi 18 bit bao gồm một chuỗi nhị phân sáu bit mã hóa phiên bản QR, theo sau là một chuỗi 12 bit sửa lỗi. Toàn bộ chuỗi dài 18 bit.

#### Lấy Đa Thức Sinh

Thông số mã QR nói rằng sử dụng đa thức sinh sau cho bước này:

Như đã giải thích trong phần chuỗi định dạng trước đó trên trang này, chúng ta có thể đại diện cho đa thức sinh này với chuỗi nhị phân sau:

1111100100101

#### Thực hiện Phép Chia

Từ đây, chúng ta có thể làm theo các bước chia giống như chúng ta đã sử dụng để tạo chuỗi thông tin định dạng, ngoại trừ trong trường hợp này chúng ta đệm các chuỗi ban đầu để có độ dài 18 bit thay vì 15 và chúng ta dừng lại khi chuỗi bit hiện tại có 12 bit hoặc ít.

Bắt đầu bằng cách tạo một chuỗi nhị phân sáu bit biểu diễn số phiên bản. Ví dụ, cho một mã phiên bản 7, tương đương nhị phân sáu bit của 7 là:

000111

Chuyển nó thành một chuỗi 18 bit bằng cách đệm bên phải với số 0:

000111**000000000000**

Và xóa số 0 từ phía trái:

111000000000000

Bây giờ đệm đa thức sinh bên phải với số 0 để có cùng chiều dài.

1111100100101 -> 111110010010100 (đa thức sinh)

111000000000000

XOR chuỗi phiên bản và đa thức sinh được đệm:

1110000000000 ^ 111110010010100 = 110010010100

Chuỗi này đã có chiều dài yêu cầu là 12, vì vậy không cần chia thêm. Giống như chuỗi thông tin định dạng, nếu kết quả nhỏ hơn 12, nó phải được đệm TRÁI với số 0 để làm cho nó dài 12 bit.

Cuối cùng, đặt chuỗi phiên bản sáu bit ban đầu vào bên trái của kết quả từ bước cuối cùng.

* Chuỗi phiên bản: 000111
* Chuỗi sửa lỗi từ trên: 110010010100

Chuỗi thông tin phiên bản cuối cùng: 000111110010010100

### Đặt Chuỗi Phiên Bản trong Mã QR

Có hai khu vực hình chữ nhật nơi chuỗi thông tin phiên bản phải được đặt: một phía dưới bên trái và một phía trên bên phải.

#### Khối thông tin phiên bản dưới bên trái

Khối thông tin phiên bản dưới bên trái cao 3 modulo và rộng 6 modulo. Bảng sau đây giải thích cách sắp xếp các bit của chuỗi thông tin phiên bản trong khu vực thông tin phiên bản dưới bên trái. Số 0 đại diện cho bit phải nhất (ít quan trọng nhất) của chuỗi thông tin phiên bản và số 17 đại diện cho bit trái nhất (quan trọng nhất) của chuỗi thông tin phiên bản.

A picture containing screenshot, text, line, number

Description automatically generated

#### Khối thông tin phiên bản trên bên phải

Là một khối modulo rộng 3 modulo và cao 6 modulo. Bảng sau đây giải thích cách sắp xếp các bit của chuỗi thông tin phiên bản trong khu vực thông tin phiên bản góc trên bên phải. Số 0 đại diện cho bit bên PHẢI nhất (ít quan trọng nhất) của chuỗi thông tin phiên bản và số 17 đại diện cho bit bên TRÁI nhất (quan trọng nhất) của chuỗi thông tin phiên bản.

A picture containing text, number, screenshot, line

Description automatically generated

Chuỗi thông tin 000111110010010100 sử dụng version 7, các số trong bảng sẽ được đánh theo bit của chuỗi đó

A picture containing text, screenshot, line, number

Description automatically generated

Sau đó theo các bảng trên ta sẽ điền thông tin vào QR code

A picture containing text, screenshot, pattern, stitch

Description automatically generated

Tài liệu tham khảo

[1] [QR Code Tutorial: Introduction](https://www.thonky.com/qr-code-tutorial/introduction)

[2] <https://en.wikipedia.org/wiki/QR_code#Design>

[3] <https://www.qr-code-generator.com/qr-code-marketing/qr-codes-basics/>

[4] <https://thegioimavach.com/qr-code-dong-bien-doi-qr-tinh-la-gi-so-sanh>

[5] <https://www.qrcode.com/en/about/version.html>