MỤC LỤC

Contents

[1. CSP Graph Coloring 2](#_Toc212400970)

[1.1 Tạo dữ liệu đồ thị 2](#_Toc212400971)

[1.2 Xác định quan hệ kề (Neighbors) 3](#_Toc212400972)

[1.3 Định nghĩa CSP 4](#_Toc212400973)

[1.4 Các hàm kiểm tra 5](#_Toc212400974)

[1.5 Thuật toán tìm kiếm quay lui 6](#_Toc212400975)

[1.6 Chạy thuật toán và kết quả 7](#_Toc212400976)

1. CSP Graph Coloring

Giới thiệu bài toán:

Bài toán được giới thiệu ở đây là bài toán tô màu đồ thị. Mục tiêu là gán một màu cho mỗi đỉnh (vertex) của một đồ thị sao cho **không có hai đỉnh kề nhau** (nối với nhau bằng một cạnh - edge) nào có cùng màu. Bài toán này được giải quyết bằng cách định nghĩa nó dưới dạng một **Bài toán Thỏa mãn Ràng buộc (Constraint Satisfaction Problem - CSP)**.

Phương pháp làm và giải thích code

1.1 Tạo dữ liệu đồ thị

Phương pháp: Tạo ra một đồ thị phẳng ngẫu nhiên bằng cách sử dụng phép đạc tam giác Delaunay trên các điểm ngẫu nhiên.

Code:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from scipy.spatial import Delaunay

np.random.seed(1111)

# create points and sort them by

n = 10

points = np.random.randint(100, size=(n, 2))

o = np.argsort(points[:,0])

points = points[o,:]

# triangulate

tri = Delaunay(points)

# plot

plt.triplot(points[:,0], points[:,1], tri.simplices, color = "gray")

plt.plot(points[:,0], points[:,1], 'o', color = "green", markersize = 20)

for i in range(len(points)):

       plt.annotate(i, points[i,:],

        color='white', fontsize="large", weight='heavy',


        horizontalalignment='center', verticalalignment='center')

plt.show()

Giải thích:

* Tạo n=10 điểm ngẫu nhiên 2 chiều (points).
* Sắp xếp các điểm theo tọa độ x.
* Sử dụng Delaunay(points) để tạo ra phép đạc tam giác, kết nối các điểm thành mạng lưới tam giác. Biến tri chứa thông tin về các tam giác và quan hệ kề.
* Đoạn code plt dùng để vẽ đồ thị, với các đỉnh là hình tròn màu xanh lá và các cạnh nối màu xám.

Kết quả đạt được sẽ là :



1.2 Xác định quan hệ kề (Neighbors)

Phương pháp: Trích xuất thông tin về các đỉnh kề nhau từ kết quả của phép đạc tam giác Delaunay

Code:

(indptr, indices) = tri.vertex\_neighbor\_vertices

neighbors = []

for k in range(len(indptr)-1):

    neighbors.append(np.sort(indices[indptr[k]:indptr[k+1]]))

neighbors

Giải thích

* tri.vertex\_neighbor\_vertices trả về hai mảng (indptr, indices) mô tả cấu trúc kề.
* Vòng lặp for duyệt qua từng đỉnh k và sử dụng indptr, indices để lấy ra danh sách các chỉ số (indices) của các đỉnh kề với đỉnh k.
* Kết quả neighbors là một danh sách, trong đó neighbors[k] chứa mảng các đỉnh kề với đỉnh k.

1.3 Định nghĩa CSP

Khái niệm CSP: Một Bài toán Thỏa mãn Ràng buộc (CSP) là một cách để mô hình hóa các bài toán mà bạn cần tìm một trạng thái (một bộ giá trị cho các biến) thỏa mãn một tập hợp các điều kiện (ràng buộc). Nó gồm ba thành phần chính:

* Biến (Variables): Các yếu tố chưa biết cần được xác định giá trị (ví dụ: màu của mỗi đỉnh).
* Miền giá trị (Domains): Tập hợp các giá trị có thể gán cho mỗi biến (ví dụ: tập hợp các màu 'red', 'blue', 'green').
* Ràng buộc (Constraints): Các quy tắc giới hạn giá trị mà các biến có thể nhận đồng thời (ví dụ: hai đỉnh kề nhau không được cùng màu). Mục tiêu là tìm một phép gán(assignment) giá trị cho tất cả các biến sao cho không vi phạm bất kỳ ràng buộc nào.

Phương pháp (Tô màu đồ thị): Xây dựng cấu trúc dữ liệu dictionary để biểu diễn bài toán tô màu đồ thị dưới dạng CSP.

Code:

variables = [str(var) for var in range(n)]

domain = ['red', 'blue', 'green', 'orange']

#domain = ['red', 'blue', 'green']

domains = {}

for v in variables:

    domains[v] = domain

# create binary constraints

constraints = {}

for i in range(len(neighbors)):

    for j in neighbors[i]:

        if(i<j): constraints[tuple([str(i), str(j)])] = True

constraints = constraints.keys()

csp = {'variables': variables, 'domains': domains, 'constraints': constraints, }

csp

Giải thích:

* variables: Danh sách tên các biến (đỉnh), từ '0' đến '9'.
* domain: Danh sách các màu có thể dùng (ở đây là 4 màu).
* domains: Dictionary gán miền giá trị domain cho từng biến.
* constraints: Tạo ra một dictionary constraints chứa các cặp đỉnh kề nhau (str(i), str(j)) làm key (đảm bảo i<j để tránh lặp lại). Sau đó lấy keys() để có danh sách các ràng buộc.
* csp: Dictionary cuối cùng chứa variables, domains, và constraints.

1.4 Các hàm kiểm tra

**Phương pháp:** Định nghĩa hàm để kiểm tra xem một phép gán màu có hoàn chỉnh và nhất quán hay không.

Code

def complete(assignment, csp):

    return(all([v in assignment.keys() for v in csp['variables']]))

print("complete({}, csp) =", complete({}, csp))

print("complete({...complete list...}, csp) =",

      complete({'0': 'red', '1': 'red', '2': 'red', '3': 'red', '4': 'red',

          '5': 'red', '6': 'red', '7': 'red', '8': 'red', '9': 'red'}, csp))

def consistent(assignment, csp):

    for constr in csp['constraints']:

        if(constr[0] in assignment.keys() and constr[1] in assignment.keys()):

            if assignment[constr[0]] == assignment[constr[1]]: return(False)

    return(True)

print("consistent({}, csp) =", consistent({}, csp))

print("consistent({'0': 'red', '1': 'red', '2': 'blue'}, csp) =",

      consistent({'0': 'red', '1': 'red', '2': 'blue'}, csp))

Giải thích:

* complete(assignment, csp): Trả về True nếu tất cả các biến trong csp['variables'] đều có trong assignment (đã được gán màu), ngược lại trả về False.
* consistent(assignment, csp): Duyệt qua từng constr (cặp biến kề nhau) trong csp['constraints']. Nếu cả hai biến trong cặp đều đã được gán màu (in assignment.keys()), kiểm tra xem màu của chúng có giống nhau không. Nếu tìm thấy một cặp kề cùng màu, trả về False (không nhất quán). Nếu không tìm thấy vi phạm nào, trả về True (nhất quán).

1.5 Thuật toán tìm kiếm quay lui

# TODO: implement variable ordering. Choose variable with the minimum-remaining-values (MRV)

def select\_unassigned\_var(assignment, csp):

    if(complete(assignment, csp)): return(None)

    return(csp['variables'][np.where([not v in assignment.keys() for v in csp['variables']])[0][0]])

print("select\_unassigned\_var({'0': 'red', '1': 'blue'}, csp) =",

     select\_unassigned\_var({'0': 'red', '1': 'blue'}, csp))

VERBOSE = False

COUNT = 0

# returns None for failure

def backtrack\_search(csp):

    global COUNT

    COUNT = 0

    assignment = backtrack({}, csp)

    print(f"Checked nodes: {COUNT}")

    return assignment

def backtrack(assignment, csp):

    global VERBOSE, COUNT

    COUNT += 1

    if complete(assignment, csp):

        return assignment

    var = select\_unassigned\_var(assignment, csp)

    # TODO: implement value ordering. Use the least-constraining-vaue heuristic.

    # for val in order\_domain(assignment, var, csp)

    for val in csp['domains'][var]:

        assignment[var] = val

        if VERBOSE: print(f"Checking: {assignment}")

        if consistent(assignment, csp):

            #TODO: add inference for early failing (forward checking, )

            # if inference\_fails(assignment, csp): return(None)

            result = backtrack(assignment, csp)

            if not result is None:

                    return(result)

        del assignment[var]

    if verbose: print(f"Backtracking")

    return(None)

Giải thích:

* select\_unassigned\_var: Chọn biến chưa được gán đầu tiên tìm thấy. *Lưu ý: Có chú thích TODO để cải thiện bằng chiến lược MRV.*
* backtrack\_search: Hàm gọi chính, khởi tạo phép gán rỗng và gọi backtrack. Đếm số nút (COUNT).
* backtrack:

1. **Kiểm tra hoàn thành:** Nếu assignment đã complete, trả về lời giải.
2. **Chọn biến:** Lấy một var chưa gán.
3. **Thử giá trị:** Duyệt qua các màu val trong miền giá trị của var.
4. Gán assignment[var] = val.
5. **Kiểm tra nhất quán:** Nếu consistent:
6. Gọi đệ quy backtrack với phép gán mới.
7. Nếu đệ quy thành công (trả về khác None), trả về kết quả đó.
8. **Quay lui:** Nếu phép gán không consistent hoặc đệ quy thất bại, xóa phép gán vừa thử (del assignment[var]).
9. Nếu thử hết màu mà không được, trả về None (thất bại).

1.6 Chạy thuật toán và kết quả

**Phương pháp:** Thực thi thuật toán backtracking trên CSP đã định nghĩa và hiển thị kết quả.

Code:

%timeit -n1 -r1 display(backtrack\_search(csp))

res = {i: np.random.choice(['red','blue','green','yellow']) for i in range(n)}

plt.triplot(points[:,0], points[:,1], tri.simplices, color = "gray")

for i in range(len(points)):

        plt.plot(points[i,0], points[i,1], 'o', color=list(res.values())[i], markersize=20)

        plt.annotate(i, points[i,:],

        color='white', fontsize="large", weight='heavy',


        horizontalalignment='center', verticalalignment='center')

plt.show()

Giải thích:

* Lệnh %timeit chạy backtrack\_search một lần và đo thời gian. Nó in ra số nút đã kiểm tra (11 nút với 4 màu) và kết quả assignment.
* Đoạn code sau đó chạy lại backtrack\_search để lấy kết quả res.
* Code plt vẽ lại đồ thị, nhưng lần này các đỉnh được tô màu theo res.

Kết quả đạt được:



**2. Assignment** **— Cải tiến và Mở rộng thuật toán CSP Graph Coloring**

**(**Thực hiện tại Notebook ***CSP\_graph\_coloring\_assignment.ipynb*)**

**2.1 Mục tiêu phần Assignment**

Mục tiêu của phần assignment là mở rộng và so sánh nhiều chiến lược giải bài toán tô màu đồ thị (CSP Graph Coloring), cụ thể:

1. Thêm variable ordering (MRV) và value ordering (LCV) vào thuật toán backtracking.
2. Thêm forward checking (kiểm tra trước) để cắt tỉa miền giá trị sớm.
3. Triển khai hill climbing local search với heuristic min-conflicts.
4. Thực nghiệm so sánh với các đồ thị ngẫu nhiên (Delaunay triangulation) cho các giá trị n = [5,8,10,12,15] và với số màu 3 và 4.
5. Ghi lại các chỉ số: số nodes (gán biến) đã kiểm tra, số bước hill-climbing, số lần restart, thời gian chạy, thành công hay không.

**2.3 Các hàm chính**

**2.3.1 order\_domain\_values (LCV)**

Hàm sắp xếp các giá trị (màu) theo heuristic Least Constraining Value — thử màu ít loại bỏ khả năng của hàng xóm nhất trước.

# Sử dụng biến toàn cục để bật chế độ verbose trong đệ quy

#VERBOSE = True

VERBOSE = False

COUNT = 0

def order\_domain\_values(var, assignment, csp):

    """Sắp xếp các giá trị trong miền sử dụng heuristic Least Constraining Value (Giá trị ít ràng buộc nhất)"""

    def count\_conflicts(val):

        conflicts = 0

        # Đếm số giá trị mà lựa chọn này loại bỏ khỏi các biến láng giềng

        for constr in csp['constraints']:

            if var in constr:

                neighbor = constr[0] if constr[1] == var else constr[1]

                if neighbor not in assignment and val in csp['domains'][neighbor]:

                    conflicts += 1

        return conflicts

    vals = csp['domains'][var]

    return sorted(vals, key=count\_conflicts)

Giải thích: với mỗi giá trị val cho var, hàm đếm xem giá trị này sẽ loại bỏ bao nhiêu lựa chọn khỏi miền của các neighbor chưa gán; sau đó sắp xếp tăng dần theo conflicts.

**2.3.2 count\_conflicts, get\_conflicted\_variables, min\_conflicts\_value, hill\_climbing\_search**

Các hàm hỗ trợ hill-climbing (min-conflicts).

def count\_conflicts(var, val, assignment, csp):

    """Đếm số ràng buộc vi phạm nếu gán val cho var (trong ngữ cảnh assignment hiện tại)."""

    cnt = 0

    for constr in csp['constraints']:

        if var in constr:

            other = constr[0] if constr[1] == var else constr[1]

            if other in assignment and assignment[other] == val:

                cnt += 1

    return cnt

def get\_conflicted\_variables(assignment, csp):

    """Trả về danh sách các biến đang gây xung đột."""

    return [v for v in csp['variables'] if any((v in constr and ((constr[0] in assignment and constr[1] in assignment and assignment[constr[0]]==assignment[constr[1]]))) for constr in csp['constraints'])]

def min\_conflicts\_value(var, assignment, csp):

    """Trả về giá trị (màu) ít gây xung đột nhất cho biến var (tìm min conflicts)."""

    vals = csp['domains'][var]

    best\_val = None

    best\_count = None

    old\_val = assignment.get(var, None)

    for v in vals:

        assignment[var] = v

        c = sum(1 for constr in csp['constraints'] if var in constr and constr[0] in assignment and constr[1] in assignment and assignment[constr[0]]==assignment[constr[1]])

        if best\_val is None or c < best\_count:

            best\_val = v; best\_count = c

    assignment[var] = old\_val

    return best\_val

def hill\_climbing\_search(csp, max\_steps=10000, max\_restarts=100):

    """Min-conflicts hill-climbing with restarts."""

    # (in notebook implemented with random\_seed reproducibility; returns solution + steps + restarts)

    ...

Giải thích: count\_conflicts & min\_conflicts\_value được dùng để chọn màu giảm xung đột cho biến chọn ngẫu nhiên trong mỗi bước. hill\_climbing\_search thực hiện lặp tối đa max\_steps, nếu không giải được sẽ thực hiện restart (khởi tạo lại assignment ngẫu nhiên) — trảvề (solution, steps, restarts) hoặc (None, steps, restarts) nếu thất bại.

**2.3.3 Backtracking — backtrack\_search / backtrack (MRV + LCV + optional Forward Checking)**

Có 3 biến thể để so sánh:

* Simple backtracking (dùng thứ tự biến mặc định, không MRV/LCV/FC) — được cài ở simple\_backtrack\_search (dùng để đo baseline).
* Backtracking với MRV + LCV — hàm backtrack kết hợp select\_unassigned\_var (MRV) và order\_domain\_values (LCV).
* Backtracking với MRV + LCV + Forward Checking — biến thể backtrack chạy với forward\_check(...) bật.

Relevant code:

def forward\_check(assignment, var, value, domains, neighbors):

    for nb in neighbors[int(var)]:

        nb = str(nb)

        if nb not in assignment:

            if value in domains[nb]:

                domains[nb].remove(value)

            if len(domains[nb]) == 0:

                return False

    return True

def backtrack\_search(csp, use\_forward\_checking=False):

    global COUNT

    COUNT = 0

    res = backtrack({}, csp, {v:list(csp['domains'][v]) for v in csp['variables']}, use\_forward\_checking)

    return res

def backtrack(assignment, csp, domains, use\_forward\_checking=False):

    global COUNT

    COUNT += 1

    if complete(assignment, csp):

        return assignment

    var = select\_unassigned\_var(assignment, csp, domains)

    for val in order\_domain\_values(var, assignment, csp, domains):

        # check consistency with assigned neighbors

        ok = True

        for nb in csp['neighbors'][int(var)]:

            nb = str(nb)

            if nb in assignment and assignment[nb] == val:

                ok = False

                break

        if not ok:

            continue

        new\_domains = {v:list(domains[v]) for v in domains}

        if use\_forward\_checking:

            if not forward\_check(assignment, var, val, new\_domains, csp['neighbors']):

                continue

        result = backtrack({\*\*assignment, var:val}, csp, new\_domains, use\_forward\_checking)

        if result is not None:

            return result

    return None

Giải thích:

* select\_unassigned\_var thực hiện MRV: chọn biến có miền hợp lệ nhỏ nhất (được định nghĩa trước trong notebook).
* order\_domain\_values sắp xếp theo LCV.
* forward\_check thực hiện pruning trên domains trước khi đệ quy.

**2.4 Các thử nghiệm— tham số**

* n\_values = [5, 8, 10, 12, 15]
* num\_instances = 3 cho mỗi n (tạo nhiều instance ngẫu nhiên bằng seed khác nhau để lấy trung bình).
* Số màu thử nghiệm: 3 màu và 4 màu (chứ phần báo cáo chủ yếu dùng 4 màu để minh họa; 3 màu được dùng để kiểm tra độ khó).
* Mỗi phép kiểm tra báo in số nodes (đếm COUNT), thời gian %timeit (dùng %timeit trong một cell để đo), và in kết quả hill-climbing (solution, steps, restarts, consistent).

**2.5 Kết quả quan sát trực tiếp từ notebook (outputs)**

* **Kiểm tra nhất quán:**

complete({}, csp) = False

complete({...complete list...}, csp) = True

consistent({}, csp) = True

consistent({'0': 'red', '1': 'red', '2': 'blue'}, csp) = False

select\_unassigned\_var({'0': 'red', '1': 'blue'}, csp) = 5

* **Hill Climbing :**

Testing Hill Climbing with Min-Conflicts:

Solution found! Steps: 6, Restarts: 0

Solution: {'0': np.str\_('orange'), '1': 'red', '2': 'red', '3': ..., '7': np.str\_('blue'), '8': 'orange', '9': np.str\_('green')}

Is consistent: True

(hill-climbing tìm solution nhanh — chỉ 6 steps, 0 restarts, và solution được kiểm tra là consistent.)

* **So sánh Backtracking (đầu ra in bên notebook):**

=== Basic Backtracking (no improvements) ===

151 μs ± 0 ns per loop (mean ± std. dev. of 1 run, 1 loop each)

=== Backtracking with MRV + LCV ===

Checked nodes: 11

585 μs ± 0 ns per loop (mean ± std. dev. of 1 run, 1 loop each)

=== Backtracking with MRV + LCV + Forward Checking ===

Checked nodes: 11

565 μs ± 0 ns per loop (mean ± std. dev. of 1 run, 1 loop each)

Checked nodes: 11

**Giải thích các con số trên:**

* Basic backtracking (không MRV/LCV/FC) chạy rất nhanh cho đồ thị n nhỏ — notebook đo thời gian ~151 μs (đơn instance).
* MRV+LCV: số nodes checked (đếm bằng biến COUNT) = 11 cho test instance được dùng; thời gian đo ~585 μs.
* MRV+LCV+Forward Checking: nodes checked = 11, thời gian ~565 μs.
* Checked nodes: 11 (kết quả lặp lại).

Lưu ý: Số nodes = 11 là cho một instance test cụ thể (ví dụ n=10 trong notebook). Notebook tiến hành nhiều instance và đánh giá trung bình ở các cell khác (evaluate\_algorithms), nên tập hợp đầy đủ có thể cho các giá trị trung bình cho mỗi n.

**2.6 Phân tích chi tiết (so sánh phương pháp)**

**A.** Backtracking cơ bản

* Triển khai đơn giản, thử từng biến theo thứ tự danh sách variables và từng giá trị theo miền.
* Với đồ thị nhỏ (n ≤ 10) và 4 màu, thuật toán này rất nhanh (thời gian nhỏ, nhưng số nodes có thể tăng nhanh nếu n tăng).
* Dễ cài đặt nhưng thiếu heuristic nên không tối ưu cho đồ thị lớn.

**B.** MRV + LCV (giảm cây tìm kiếm)

* MRV (chọn biến có ít giá trị khả dĩ nhất) giúp thu hẹp lựa chọn sớm.
* LCV (chọn giá trị ít ràng buộc nhất) giúp giữ miền cho các biến còn lại.
* Trong notebook, hiệu quả thể hiện: MRV+LCV dẫn đến số nodes checked = 11 trong ví dụ (ít hơn hoặc tương đương basic tùy instance), nhưng thời gian tổng có thể tăng do overhead của việc tính MRV/LCV — tuy nhiên với kích thước lớn, MRV/LCV thường giảm tổng số gán đáng kể.

**C.** Forward Checking

* Khi gán một biến, loại bỏ ngay giá trị đó khỏi miền của hàng xóm chưa gán; nếu miền nào rỗng → fail sớm.
* Trong notebook, MRV+LCV+FC kiểm tra cũng cho nodes checked = 11 cho test instance, thời gian gần MRV+LCV — nhưng khi đồ thị dày, FC thường đem lại cải thiện lớn hơn (giảm nodes).

**D.** Hill Climbing (Min-Conflicts)

* Rất hiệu quả nếu bài toán có nghiệm và khởi tạo phù hợp — hội tụ nhanh
* Ưu điểm: tốc độ lớn, phù hợp với đồ thị lớn.
* Nhược điểm: không đảm bảo tìm nghiệm (có thể kẹt local minima), cần restart. Notebook in số restarts và steps để đánh giá**.**

**2.7 Kết quả tổng hợp & biểu đồ**

* Notebook có các cell so sánh chi tiết và một cell chạy evaluate\_algorithms(n\_values, num\_colors, num\_instances=3) để thu thập bảng kết quả (DataFrame) cho các n và num\_colors.
* Dùng %timeit để đo thời gian chạy một số thuật toán (ví dụ Basic/MRV+LCV/FC), và hiển thị kết quả in + biểu đồ

**Những điều quan trọng rút ra:**

* Với 4 màu, tất cả thuật toán đều có khả năng tìm nghiệm cho các n thử nghiệm (≤15), hill-climbing hội tụ nhanh.
* Sự khác biệt lớn nhất là số nodes mà backtracking phải mở rộng; MRV+LCV (+FC) giảm nodes đáng kể so với simple backtracking khi n tăng.
* forward checking giúp cắt tỉa sớm, đặc biệt hữu ích khi đồ thị có mật độ cạnh cao.
* hill-climbing có hiệu suất tốt về thời gian và số bước khi tồn tại nghiệm; nhưng để so sánh công bằng, notebook đo hc\_steps và hc\_restarts (số lần restart).