

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC KHOA HỌC TƯ NHIÊN

Khoa Công nghệ thông tin

-----🙞🙜🕮🙞🙜-----

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN**

**Môn học: Kỹ thuật lập trình**

**Đề tài: Quản lý bộ nhớ Heap**

*Thành viên:*

Nguyễn Minh Triết  
Lâm Anh Toàn  
Trần Thanh Tịnh

**Mục lục**

[I. Giới thiệu: 3](#_Toc483237588)

[II. Headp và brk và sbrk: 3](#_Toc483237589)

[1. Tiến trình của bộ nhớ: 3](#_Toc483237590)

[2. Brk và sbrk: 5](#_Toc483237591)

[3. Vùng nhớ unmapped và vùng mapped: 5](#_Toc483237592)

[4. Tự làm một hàm malloc đơn giản: 6](#_Toc483237593)

[5. Làm thế nào đánh dấu vùng nhớ đã cấp phát: 7](#_Toc483237594)

[6. Đánh dấu (biển báo): 9](#_Toc483237595)

[7. Tìm đoạn tiếp theo: con đường xưa em đi: 9](#_Toc483237596)

[8. Tham khảo thêm 9](#_Toc483237597)

[9. Cắm biển báo: 10](#_Toc483237598)

[10. Hàm malloc: 12](#_Toc483237599)

[11. Calloc, free and realloc: 14](#_Toc483237600)

a) [Calloc: 14](#_Toc483237601)

[b) Free: 15](#_Toc483237602)

[ Cách tìm đúng đoạn: 16](#_Toc483237603)

[ Full hàm free: 18](#_Toc483237604)

[c) Realloc: 19](#_Toc483237605)

1. **Giới thiệu:**

* Malloc là gì? Đối với một lập trình viên, malloc là hàm để cấp phát bộ nhớ trong một chương trình C, hầu hết mọi người không biết rằng hàm này thực sự đang làm gì, thậm chí một vài người nghĩ rằng nó là một Syscall hoặc là một từ khóa. Sự thật là malloc không phải là một hàm đơn giản và dễ nắm bắt như vậy.

Vậy malloc là gì:

* Malloc tuân thủ các quy tắc sau:
* Cấp phát ít nhất số byte được yêu cầu.
* Con trỏ được trả về từ malloc trỏ tới một vùng nhớ ở đó ta có thể đọc và viết thành công.
* Không có lần gọi nào từ malloc cấp phát nó hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi con trỏ trỏ tới vùng nhớ này được giải phóng.
* Malloc là một hàm dễ xử lý vì vậy kết quả phải được trả về nhanh chóng.


Cách gọi hàm:

1. **Headp và brk và sbrk:**

* Trước khi viết một hàm malloc, chúng ta cần hiểu bộ nhớ được quản lý như thế nào. Chúng ta sẽ không đi sâu vào các khái niệm trừu tượng, các khái niệm này sẽ được tìm hiểu trong các môn tiếp theo.

1. **Tiến trình của bộ nhớ**:

* Mỗi quá trình có không gian địa chỉ ảo riêng của nó để tự động chuyển thành bộ nhớ vật lý, dựa vào MMU quản lý hay còn gọi là memory mangement. Không gian này được chia thành nhiều phần, một Stack cho các biến cục bộ, một vài không gian cho hằng số, biến toàn cục, và một không gian chưa được tổ chức cho các dữ liệu của chương trình được gọi là Heap.
* Heap là một vùng nhớ liên tiếp của bộ nhớ với 3 giới hạn:
* Starting point: điểm khởi đầu.
* Maximum limit: điểm kết thúc, là giá trị quy định trong sys/resource.h, thể hiện vùng nhớ max có thế láy được thông qua cấp phát động.
* Break: đánh dấu nơi kết thúc của vùng nhớ, một phần của địa chỉ ảo, thể hiện đã có bao nhiêu vùng nhớ đã được sử dụng.



* Để thao tác được malloc thì chúng ta chỉ cần biết 2 giá trị: địa chỉ vùng nhớ bắt đầu heap (starting point), và vị trí vùng nhớ của break point. Và để biết được 2 giá trị này, kernel cấp cho chúng ta 2 hàm syscall là brk và sbrk. Lưu ý rằng chúng ta không thể thao tác với vùng nhớ được quản lý bởi kernel bằng việc "tay không bắt giặc" được, mà phải thông qua các hàm low level hơn được cung cấp bởi kernel.

1. **Brk và sbrk:**

* brk và sbrk là 2 hàm dùng để thao tác với vùng nhớ heap ở mức kernel. Chúng ta hãy xem định dạng của chúng nhé:


int brk(const void \*addr);

void\* sbrk(intptr\_t incr);

* Cả 2 hàm này đều dùng để thao tác với "break position", bạn có thể hình dung nó như một rào chắn. Kernel cung cấp cho chúng ta bộ công cụ để thao tác với rào chắn đó. Mỗi lần cần cấp phát vùng nhớ mới cho process sử dụng, bạn sử dụng những hàm này để "nâng" rào chắn lên, nhằm báo cho kernel là: vùng nhớ đã được dùng đến đây và không cho một chương trình nào khác sử dụng vùng nhớ này.
* Cả 2 hàm đều có nhiệm vụ là "nâng rào chắn", tuy nhiên có chút khác nhau về interface: hàm brk sẽ đặt rào tại địa chỉ được truyền vào addr, còn hàm sbrk sẽ nâng rào lên thêm incr bytes kể từ vị trí hiện tại. Rõ ràng là hàm sbrk cho chúng ta một interface gần với hàm malloc hơn, tiện hơn, còn nếu sử dụng brk chúng ta sẽ phải tự tính toán địa chỉ nên sẽ mất công hơn. Do đó trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng sbrk là chính.

1. **Vùng nhớ unmapped và vùng mapped:**

* Trờ lại hình của vùng nhớ Heap ở trên, chúng ta thấy có 2 vùng nằm phía sau rào chắn là Unmapped Region và Unvailable Space. Nếu sử dụng phải phần đằng sau rào chắn thì chúng ta sẽ gặp phải lỗi bus error. Bạn có thể tìm hiểu thêm về lỗi này tại [wiki](https://en.wikipedia.org/wiki/Bus_error).
* Một điểm cần lưu ý nữa là vùng nhớ nói chung được kernel quản lý theo trang (Pages), tức là theo từng cụm 4096 bytes một sẽ là một trang (trên hầu hết các hệ thống hiện tại).



* Ở hình trên chúng ta có thể thấy khi địa chỉ của break không nằm ở một vị trí chia hết cho 4096, thì hiển nhiên địa chỉ break sẽ nằm lơ lửng trong 1 page. Vậy sẽ có một "đoạn" bộ nhớ nằm từ vị trí break đến địa chỉ của page kế tiếp, và đoạn bộ nhớ đó có sử dụng được không? Thực tế là đoạn bộ nhớ đó **có thể sử dụng được**, và nó được gọi là vùng nhớ tự do. Vùng nhớ này chính là nguyên   
  nhân của rất nhiều loại bug khi bạn thao tác không chuẩn với pointer, khiến cho nó "nhảy" nhầm đến vùng nhớ tự do này.

1. **Tự làm một hàm malloc đơn giản:**
2. **#include <sys/types.h>**
3. **#include <unistd.h>**
4. void \*malloc(size\_t size) {
5. void\* p;
6. p = sbrk(0);
7. if (sbrk(size) == (void\*)-1) return NULL;
8. return p;
9. }

Đoạn code làm những điều khá đơn giản


* Đầu tiên gọi sbrk(0) là để lưu lại địa chỉ của rào chắn hiện tại để trả về vị trí hiện tại của rào chắn vào biến p.
* Sau đó gọi sbrk(size) để nâng rào chắn thêm size bytes
* Cuối cùng trả về vị trí của p để có thể sử dụng vùng nhớ vừa được cấp phát.

Xem xét ngoài góc độ lập trình:


* Giả sử bạn có một cánh đồng bao la rộng lớn cỡ 2GB. Bạn có 2 cách cho thuê là sử dụng kích thước của một mẫu và dựng hàng rào. Đương nhiên là phải liên tục rồi, ai mà đi thuê từng mảnh nhỏ chứ. Khi khách hàng trả lại mẫu đất ta có thể cho thuê tiếp, mặc kệ trên đó còn lúa hay không (nghĩa là khi giải phóng thì những gì trên mẫu đất vẫn còn cho đến khi khách hàng tiếp theo đến và sang bằng nó).
* Một điểm quan trọng là bạn có thể cho thuê mảnh đất của người khác không (nằm ngoài heap). Đương nhiên là không rồi.

1. **Làm thế nào đánh dấu vùng nhớ đã cấp phát:**


* Vì vậy những gì ta cần là một biển báo ở đầu mỗi đoạn có chứa các thông tin, được gọi là meta-data. Khối này bao gồm ít nhát là một con trỏ đến biển báo tiếp theo, một biển báo đánh dấu miễn phí khối và kích thước của vùng dữ liệu. Đương nhiên là khối thông tin này là trước khi con trỏ trả về bởi malloc.



* Hình trên trình bày một ví dụ về tổ chức heap với meta-data ở phía trước của phân bố khối. Mỗi vùng dữ liệu bao gồm một khối dữ liệu, theo sau là một khối dữ liệu khác.
* Con trỏ trả về bởi malloc được chỉ ra ở phần dưới của biểu đồ, lưu ý rằng trỏ đến trên khối dữ liệu, không phải trên đoạn hoàn chỉnh.
* Dễ dàng nhận ra rằng đây là một danh sách liên kết:



* Nhìn có vẻ như nó là một sự lãng phí không gian để sử dụng một kiểu int cho một lá cờ đánh dấu. Nhưng vì struct được sắp xếp bởi kiểu mặc định, nó sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì, chúng ta sẽ thấy sau này chúng ta có thể làm giảm kích thước của siêu dữ liệu như thế nào. Một điểm khác mà chúng ta sẽ thấy đó là malloc phải trả về địa chỉ. Một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào xây dựng một struct block mà không cần tới malloc? Câu trả lời là, bạn chỉ cần biết những gì thực sự là một struct block. Trong bộ nhớ một struct đơn giản là sự nối liền của các trường, vì vậy trong ví dụ của chúng ta một struct block chỉ 12byte (với số nguyên 32bit).
* Khi trình biên dịch gặp phải một truy cập vào trường struct này (giống như s.free hoặc p->free) nó dịch đến địa chỉ của cơ sở struct cộng với tổng chiều dài của trường trước (vì vậy p->free tương đương với \*((char\*)p+8) và s.free là \*((char\*)&s+8). Tất cả những gì phải làm là phân bổ đủ không gian với sbrk.




1. **Đánh dấu (biển báo):**

* Ở đây thường được yêu cầu rằng các con trỏ được căn chỉnh với kích thước số nguyên. Trong môi trường 32bit con trỏ của chúng ta phải là một bội số của 4 (32bit = 4 chứ gì nữa). Kể từ khi data meta của chúng ta được liên kết điều chúng ta cần làm là sắp xếp kích thước của khối dữ liệu.



1. **Tìm đoạn tiếp theo: con đường xưa em đi:**

* Việc tìm kiếm một đoạn đủ rộng khá đơn giản: Chúng ta bắt đầu tại địa chỉ cơ sở của heap (phần này hồi sau sẽ rõ) kiểm tra đoạn hiện tại, nếu nó “đủ rộng” thì còn chần chờ gì nữa come on baby thôi. Trả lại địa chỉ nhà của nó thôi. Nếu không đủ yêu cầu thì ta lượn qua chỗ khác cho đến khi tìm được một nơi ưng ý. Điều quan trọng duy nhất là giữ vùng cuối cùng, vì vậy malloc có thể dễ dàng vượt ra khỏi heap nếu chúng ta không tìm thấy vùng cần thiết.





Hàm trả về vùng nhớ phù hợp hoặc NULL nếu không tìm thấy. Sau khi hoàn thành con trỏ last sẽ trỏ đến vùng nhớ cuối mà chúng trỏ đến.

1. Tham khảo thêm

* Bây giờ chúng ta thường xuyên không tìm thấy vùng nhớ hợp lệ, chúng ta cần mở rộng heap. Nó đơn giản thôi, chúng ta cần di chuyển break và khởi tạo các block mới, dương nhiên là chúng ta cần nâng cấp các trường tiếp theo của block cũ trên heap.
* Trong phát triển sau này, chúng ta cần làm một vài thứ với kích thước của struct s block, vì vậy chúng ta cần định nghĩa một macro để giữ kích thước của meta-data block, cùng xem nào:




* Chúng ta chỉ trả về NULL nếu sbrk không thành công (đừng cố gắng hiểu vì sao, kệ nó đi). Chỉ chú ý rằng chúng ta không chắc chắn rằng sbrk sẽ trả lại break trước đó. Đầu tiên, chúng ta lưu nó và di chuyển break. Chúng ta có thể tính toán bằng cách sử dụng last và last-size.





1. Cắm biển báo:

* Bạn có thể thông báo rằng chúng tôi sử dụng khối đầu tiên có sẵn bất kể kích thước của nó (cung cấp rằng nó đủ rộng). Nếu chúng ta làm điều đó, sẽ mất rất nhiều không gian (suy nghĩ xem: bạn yêu cầu 2 bytes và tìm một khóa của 256 bytes, nếu bạn là người hào phóng).
* Giải pháp đầu tiên là chia khối: khi một đoạn đủ rộng đủ để giữ kích thước của yêu cầu (ít nhất là BLOCK SIZE + 4), chúng ta sẽ chèn một đoạn mới vào danh sách.




* Sự cung cấp kích thước cần phải được liên kết, trong hàm này chúng ta sẽ có vài con trỏ, để tránh lỗi chúng ta sẽ sử dụng vài kĩ xảo để chắc rằng tất cả hoạt động, chúng ta làm việc với độ chính xác 1 byte (nhớ rằng p + 1 phụ thuộc vào kiểu được con trỏ trỏ tới).
* Chúng ta chỉ cần thêm 1 trường khác vào khối struct của kiểu mảng ký tự. Mảng trong cấu trúc chỉ đơn giản là dặt ở đó, mảng nắm trực tiếp trong toàn bộ memory block của cấu trúc tại con trỏ đã định nghĩa, vì vậy con trỏ của mảng chỉ ra sự kết thúc của meta-data.
* C cấm mảng có độ dài bằng 0, vì vậy chúng ta định nghĩa một mảng dài một byte và điều này giải thích tại sao chúng ta cần chỉ định một macro cho kích thước của struct s block.





* Lưu ý rằng tiện ích mở rồng này không yêu cầu bất kỳ sửa đổi nào để mở rộng heap kể từ khi trường mới không sử dụng trực tiếp.
* Bây giờ, chia đất nào, hàm này sẽ cắt block thông qua đối số để làm data block với kích cỡ mong muốn. Hình 4 trang trước cho thấy những gì được thức hiện ở đây.




* Lưu ý rằng sử dung b->data trong con trỏ trên dòng 3. Vì dữ liệu của trường là char[], chúng ta chắc chắn rằng tổng được thực hiện bởi độ chính xác byte.

1. Hàm malloc:


* Bây giờ chúng ta có thể sử dụng hàm malloc của chúng ta. Nó chủ yếu là một cái vỏ xung quanh các chức năng trước đó. Chúng ta có yêu cầu kích thước size, kiểm tra nếu chúng ta là người gọi đầu tiên hay không, và những thứ khác đã được gọi chưa. Và trong phần trước hàm find block sử dụng một biến toàn cục và nó được đĩnh nghĩa như sau:



* Nó là một con trỏ void và nó là được khởi tạo là NULL. Điều đầu tiên mà malloc làm là kiểm tra, nếu nó NULL thì đó là lần đầu chúng được lên dĩa, không thì chúng ta bắt đầu tử lần trước đó.
* Malloc làm việc như sau:
* Căn chỉnh kích thước yêu cầu.
* Nếu base được khởi tạo:
* Tìm kiếm vùng đủ rộng.
* Nếu tìm thấy: chia tách ra, đánh dấu chủ quyền b->free = 0;
* Nếu không khởi tạo: mở rộng heap. Nhớ đánh dấu lần trước là tới đâu nhé.



1. **Calloc, free and realloc:**
2. *Calloc:*

* Cũng tương tự như malloc thôi, có điều đặt 0 vào.
* 

1. *Free:*


* Việc giải phóng có thể nhanh chóng và đơn giản nhưng không có nghĩa là nó chính xác, chúng ta có 2 vấn đề: tìm đoạn để được giải phóng và tránh sự phân mảnh dẫn đến rác bộ nhớ.
* Vấn đề lớn đó là sự phân mảnh, sau khi sử dụng malloc và free, chúng ta có thể kết thúc với một vùng nhớ heap bị chia mảnh bởi việc sử dụng malloc.

Vậy giải quyết như thế nào: giải pháp nằm ở việc giải phóng, khi chúng ta giải phóng một đoạn chúng ta giải phóng luôn vùng nhớ gần đó, chúng ta có thể gọp chúng vào một vùng nhớ lớn hơn. Tất cả những gì chúng ta cần làm là kiểm tra khối tiếp theo và trước đó. Nhưng làm thể nào để tìm đây?


Giải pháp:


* Tìm kiếm từ đầu, chậm nhưng phải chịu.
* Nếu tìm rồi thì đặt con trỏ đánh dấu.

Phần quan trọng đây rồi:



* Nếu vùng nhớ kế tiếp đã giải phóng, chúng ta tổng hợp kích thước của đoạn hiện tại và một đoạn kế tiếp rồi cộng với meta-data size. Tiếp, làm con trỏ cho người dùng kế tiếp có thể biết.
* Người sau lại cập nhật cho người sau.
* Cách tìm đúng đoạn:
* Vấn đề ở đây là tìm như thế nào cho hiệu quả, chính xác, với trả về con trỏ của malloc. Thực tế có các vấn đề sau:
* Xác nhận con trỏ đầu vào (nó thực sự là con trỏ của malloc).
* Tìm con trỏ meta-data.
* Chúng ta không thể loại bỏ hầu hết các con trỏ không hợp lệ bằng phép thử nhanh, nếu con trỏ nằm ngoài heap, nó không hợp lệ. Các trường hợp còn lại thì sao, làm sao biết nó được trả về bởi malloc?
* Chúng ta có thể sử dụng chính con trỏ đó. Nếu nói rằng chúng ta có con trỏ ptr trỏ đến data, nếu b->ptr == b->data, sau đó b có lẽ là một vùng hợp lệ. Vì vậy, ở đây là kiểu cấu trúc mở rộng và truy cập block với một con trỏ:





* Full hàm free:



Nếu con trỏ hợp lệ:

* Chúng ta nhận được địa chỉ vùng nhớ đó.
* Chúng ta đánh dấu đã giải phóng.
* Nếu đã tồn tại thì giải phóng, lùi lại trong danh sách block và hợp nhất 2 khối.
* Chúng ta thử kết hợp với khối tiếp theo sau đó.
* Nếu chúng ta có last block thì chúng ta giải phóng.
* Nếu không có khối nào nữa, quay lại nơi ta bắt đầu (đặt cơ sở là NULL).

Nếu con trỏ không hợp lệ thì không làm gì nữa.

1. Realloc:

Hàm này rất đơn giảm, cũng không có gì cần giải thích cả.





Ngoài ra, còn có một cách nữa rất đơn giản nhưng chạy được:

* Cấp phát bằng malloc
* Sao chép data
* Giải phóng cũ
* Trả lại chỗ mới


Nhưng mà, cái gì dễ quá thì không tốt. Chúng ta muốn một cái gì hiệu quả hơn phải không nào, chúng ta sẽ không muốn cấp phát nếu chúng ta không có đủ chỗ đâu nhỉ. Các trường hợp như là:

* Nếu kích thước không đổi thì ném qua ném lại làm gì cho mệt sức.
* Nếu co lại thì sao nhỉ.
* Nếu khối kế tiếp giải phóng và cung cấp đủ, chúng ta gọp lại luôn, chỉ chia nếu cần thiết.
* Đừng quên: realloc(NULL, s) là hợp lệ và có thể thay thế bởi malloc(s);

(Vì ảnh code hơi dài nên đành đặt ở nhiều trang)



Vài phiên bản khác nhé:



Next:

