PANNON EGYETEM

Release Recommendation Tool

Készítette

Suborits Péter

Műszaki Informatikai Kar

Pannon Egyetem

DÁTUM

1. Abstract

A Continental Automotive Hungary veszprémi telephelyén dolgozom diákmunkásként. A cég felépítése úgy néz ki, hogy vannak csoportok, ahol mérnökök dolgoznak, akiket egy-egy úgynevezett project manager felügyel, ellenőriz. A managereknek ez nagyon sok időt vesz el a munkaidejükből, amit dokumentációk átnézésével kell tölteniük. Ez napi szinten 20-30 perc, ami egy hónapban akár már 10 óra is lehet. Ezzel a szoftverrel, amit Zágon Ferenccel készítünk, próbáljuk napi szinten körülbelül 5 percre vagy még kevesebbre redukálni. Ezen dokumentumok ellenőrzésének nagy része automatizálható és mi ezt igyekszünk megvalósítani. Persze az idő csökkentésével semmit sem érünk el, ha megbízhatatlan lesz a program és rosszul értékeli ki az adatokat, ezért nagyon fontos szempont lesz az is, hogy a dokumentumokat, adatokat helyesen hasonlítsa, illetve értékelje ki az alkalmazás. Ez azért is nagyon fontos szempont, mivel ha rosszul értékel ki a program és esetleges hibák, ami akár szoftveres, akár dokumentációs hiba, csak a vásárlónál jönnek elő, az a vállalatnak hatalmas károkat tud okozni. Például ha egy autót rossz szoftverrel kezdenek el gyártani és ez csak forgalomba helyezésük után derül ki az összes gépjárművet vissza kell hívni és javítani a hibákat, ráadásul fennáll annak a veszélye is, hogy a hiba balesetet, súlyosabb esetben emberéletet is követelhet. Ez pedig a cég számára jelentős veszteséget okozna mind hírnévben, mind pedig pénzügyileg. Egy ilyen figyelmetlenség dolgozói oldalon pedig a dolgozó prémiumában fog meglátszani, tehát nekik is érdekük a felelősségen felül, hogy jól csinálják a feladatukat. Ezáltal nekünk is nagyon fontos hogy stabil, pontosan működő szoftvert készítsünk.


Továbbá a munkánk bonyolultságát fokozza, hogy a cégen belül nem egy szoftverstruktúrával dolgoznak, hanem kettővel, mivel volt váltás, de nem minden projekt állt át az új szoftverstruktúrára. A két szoftver a TB és a Vision Controls. Ezek nagyrészt eltérően állítják elő a kiértékelendő dokumentumokat, így valószínűleg minden dokumentumfajtára két algoritmust kell kidolgozni.

A probléma megoldására régebben már voltak próbálkozások, viszont egyik sem volt sikeres. Ez valószínűleg annak tudható be, hogy aki fejlesztette a szoftvert, nem volt a cég alkalmazásában sokáig és nem volt aki ezt a programot frissítette volna, illetve átláthatatlan volt és nagyon sok redundáns adatot tartalmazott, vagy ami kellett volna az hiányzott belőle. Mivel Ferenc már teljes munkaidőben dolgozik, és az Egyetem után én is szeretnék teljes munkaidőben a cégnél dolgozni, ezáltal mindig naprakészen tudnánk tartani a programot, illetve ha valami új dolgot kellene beépíteni, ezt el tudnánk végezni.

A szoftver megvalósítását Java programnyelven tervezzük, NetBeans fejlesztői környezetet használva. A dokumentációk kiértékeléséhez elképzelhető, hogy reguláris kifejezéseket is alkalmaznunk kell és ebben a nyelvben lehetőségünk van ezeket egyszerűen kezelni. Továbbá a verziókövető rendszer(MKS) is Java nyelven készült és tartalmaz egy manual-t amiben különböző parancsok vannak, hogy hogyan is lehet külső program(parancssor) segítségével elérni, dokumentumokat letölteni illetve lekérdezéseket írni és reportokat készíteni. Azért választottuk ezt a nyelvet, illetve fejlesztői környezetet, mivel felhasználóbarát, könnyen átlátható kezelőfelületet tartalmaz, valamint kényelmes használni. Mivel az Egyetemen órai keretek között már használtam a programot, ezért nem ismeretlen számomra.

A rendszer készítése során folyamatosan beszélünk a Continental-on belüli illetékesekkel, vezetőinkkel, hogy a project-ünk állandóan nyomon követhető legyen, illetve az esetleges hibákat, félreértéseket elkerüljük. A megvalósítást próbáljuk ésszerűen felépíteni, pontról-pontra haladni, kezdve elsődlegesen az információszerzéssel, hogy a leendő felhasználóknak milyen igényei vannak a szoftverrel kapcsolatosan. Ezután az adminisztrációs munkához kellő dokumentumokról szerzünk információkat, hogy milyen szempontok alapján kell összehasonlítani őket, illetve mi az ami kell belőle és mi az ami nem, és mi elfogadható és mi nem az adott dokumentumoknál. Miután megkaptunk minden információt az elvárásokkal kapcsolatban, és tudjuk a pontos definíciókat, szabályokat egy-egy adott ellenőrzési folyamathoz, Ferenccel szétosztjuk egymás között ezeket a kiértékeléseket. Ezzel párhuzamosan Ferenc a felhasználói interface-t fogja megtervezni, jómagam pedig a Continental belső verziókövető rendszeréből való lekérdezéseket illetve dokumentum letöltését, valamint az MKS-sel (verziókövető rendszer) való kommunikációt fogom implementálni.


A szoftverfejlesztők egy verziókövető rendszert (MKS) használnak a dokumentációk és programkódok tárolására. Továbbá ezt az egész rendszert nem csak itt a magyarországi vállalatnál használják, hanem a világ bármely pontján, ahol van olyan telephely, ahol foglalkoznak szoftverfejlesztéssel. Ebben az adatbázisban/rendszerben, több tíz-száz ezer fájl/adat/dokumentáció van, ebből kifolyólag ha sokan dolgoznak benne lassú is.



* 1. *ábra*


A rendszer tartalmaz a felhasználói felületet, amely az 1.1-es ábrán látható, és egy kis gyakorlással egyszerűen lehet használni. Két szervert használnak az adatok tárolásához, az egyiken vannak a dokumentációk, a másikon pedig a programkódok, módosítások. Ebből a szempontból is érdekes lesz az adatok megfelelően való kinyerése, mivel nem elég, ha a programunk kommunikál a szerverrel, ráadásul a programunkon keresztül tudnia kell kommunikálnia a két szervernek is. Nekünk csak arra lesz szükségünk, hogy a szükséges fájlokat kiexportáljuk és feldolgozzuk, ezért, előreláthatólag csak két funkcióját fogjuk használni az MKS-nek. Az egyik ilyen funkció a query lesz, ami a rendszeren belül egy szűrő. Feltételeket lehet benne megadni és/vagy kapcsolatokkal, lehet negálást is beletenni, illetve nemcsak mező alapján tudunk szűrni, hanem például előre meg tudjuk vele nézetni az egyes task-ok history-ját, change package-ét. A program szempontjából ezeknek a szűréseknek félig dinamikusaknak kell lenniük, mivel lesz bennük, ami fix, és lesz, ami a felhasználótól fog függni. A felhasználok, mint korábban említettem a project manager-ek lesznek, és a dinamikusság alatt arra kell gondolni, hogy minden project manager-hez más-más osztály vagy osztályok tartoznak, amiket át kell nézniük. A másik funkciónk a report lesz, amely lényegében az exportálásért felelős. Itt megtudjuk adni beállításként, hogy milyen formátumba szeretnénk exportálni (xml,html), formázást tudunk adni, számolt cellákat tudunk hozzáadni, de ezekre nagyon kell figyelni, mivel a futási időre nagy hatással van. Például ha a számított celláknál nem a megfelelő képleteket használjuk, akkor ez a lefutás megszakításához is vezethet, mivel a rendszernek van egy időkorlátja, amit ha túllép, automatikusan leállítja a futó folyamatot. Tehát nagyon fontos az optimalizálás, mivel ha csak egy report nem fut le az már hatással lehet az egész kiértékelésre, hibás adatokat, információkat kaphatnak a project manager-ek.

A programkódok, fájlok mappás elrendezésben vannak jelen a rendszerben, viszont itt is lehetnek gondok ha nem a megfelelő mappastruktúrába kerültek, ezt az okozza, amit már korábban is említettem, hogy kétféle szoftverrel dolgoznak a fejlesztők vásárlótól függően. A dokumentumok úgynevezett task-okban vannak csoportosítva, egyes project-ek különböző fázisaihoz rendszerezve.



*1.2 ábra*

Az 1.2 ábrán látható egy task, ami számos fontos adatot tartalmaz a szoftverünk szempontjából. Egy ilyen task rengeteg információt tartalmaz, ami alapján például egy query-t is össze tudunk állítani. A fontos adatokra a későbbiekben fogok kitérni.

Egy project nagyon sok részből áll, és rengeteg idő, míg elkészül. Most ezt fogom ismertetni, hogy hogyan is áll össze, milyen részei vannak, ezáltal könnyebb lesz megérteni a későbbiekben a programot is működés szempontjából. Az egész egy konfigurálással kezdődik, amiben a vásárló meghatározza, milyen funkciókra lesz szüksége. Miután a két fél meg tudott egyezni, hogy ezek közül mit lehetséges megvalósítani ezeket a követelmények befagyasztják, úgymond freeze-lik. A következő lépésben a fejlesztőcsapat elkezdi programozni a kért funkciókat, itt már keletkeznek dokumentációk is. Release szintenként meghatározott időintervallumok lejárta után, fagyasztják a szoftverfejlesztést, itt is jönnek létre dokumentációk. A freeze(fagyasztás) alatt a szoftver tesztelése zajlik mind a Continentál mind pedig a vásárlónál. Ha a teszt alatt nem volt semmilyen probléma, ami miatt nem lehetne tesztelni a szoftvert a gépjárműben, akkor a következő fázisban tesztelik a szoftvereket autóban is, hogy olyan körülmények között hogyan viselkedik. Hogyha itt sem lép fel semmi gond, akkor a szoftvert átadják a vásárlónak a Release szintnek megfelelő specifikációval, ha gond volt akkor javítják a szoftvert amit újra kell majd tesztelni, ezt természetesen külön dokumentálják. Ez a folyamat addig ismétlődik, míg el nem érik a végső Release szintet, vagy ameddig kritikus hibák vannak a szoftverben.

*1.3 ábra*

Az 1.3-as ábrán ennek a folyamatnak az életciklusa látható. Mint említettem ez az életciklus Release szintek alapján ismétlődik újra és újra, mindig egy kicsivel többet hozzárakva az addigiakhoz. A Release szinteket MLCxx formátumban nevezik el, illetve ezek a szintek is alszintekre bontódhatnak amelyet MLCxx/x néven definiálnak. Az MLC00-ás szint azt jelenti, hogy a cég megkapta a projectet. Az MLC40-nél a Continental belsőleg osztja ki a feladatokat a megfelelő csoportoknak. Az MLC50 az a szint, ahol már egy alapszoftver rendelkezésre áll, hogy beépítsék prototípusokba, ezáltal készen áll az első tesztvezetésre, de ezt még csak tesztpályán tehetik meg, közútra nem mehetnek vele. Az MLC55-nél a szoftver funkciók is implementálásra kerülnek, amelyet engedélyeznek és funkcionálisan tesztelnek. Ekkor a szoftver már elérhető lesz a vásárló számára is, és ez a verzió már tesztelhető közúton is. Az MLC60-as fázisnál áll úgy össze a rendszer, hogy a cég már tud biztosítani egy viszonylag fix hardvert és szoftvert, ezáltal a vásárló már beszerezheti a nagymennyiségű termeléshez szükséges eszközöket. Az MLC70-nél a rendszer már készen áll kisebb sorozatgyártásra, itt a szoftver tartalmazza már a funkcionalitást, és a vásárló specifikus követelményeit, és a tesztek is sikeresek voltak, ez után már nem kell a funkciókat tovább fejleszteni. MLC80-nál A rendszert jóváhagyják tömeggyártásra, ekkor már befejeződtek a hosszú távú tesztelések sikeresen.