THỰC HÀNH ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

*TÀI LIỆU PHỤC VỤ SINH VIÊN NGÀNH KHOA HỌC DỮ LIỆU*

Nhóm Giảng viên biên soạn và đóng góp ý kiến: TS. Hoàng Lê Minh – Khưu Minh Cảnh – Hoàng Thị Kiều Anh – Lê Công Hiếu – Trần Ngọc Việt – Nguyễn Công Nhựt – Đỗ Đình Thủ - Nguyễn Thị Thanh Bình – Trần Kim Mỹ Vân – Phạm Trọng Nghĩa – Nguyễn Hữu Trí Nhật – Lê Thị Ngọc Huyên – Nguyễn Thị Tuyết Mai – Nguyễn Viết Cường – Huỳnh Thái Học và các Giảng viên khác.

TP.HCM - Năm 2020

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 3: MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 3](#_Toc25097)

[1. Tóm tắt một số phép xử lý ma trận của NumPy và Scipy 3](#_Toc25098)

[1.1. Một số phép xử lý ma trận của NumPy và Scipy 3](#_Toc25099)

[1.2. Đọc thêm: Thông tin khuyến cáo/lựa chọn sử dụng gói phần mềm 6](#_Toc25100)

[2. Tích (nhân) ma trận với ma trận 7](#_Toc25101)

[2.1. Nhân ma trận 7](#_Toc25102)

[2.2. Ma trận khả nghịch 8](#_Toc25103)

[2.3. Ma trận hội tụ 8](#_Toc25104)

[2.4. Ma trận Markov 11](#_Toc25105)

[3. Phương trình ma trận 12](#_Toc25106)

[3.1. Khái niệm về tách ma trận 12](#_Toc25107)

[3.2. Phân rã ma trận LU 13](#_Toc25108)

[4. Bài toán ứng dụng 1 – Căn bản về mật mã học, mã hóa thông tin, mật khẩu 14](#_Toc25109)

[5. Bài toán ứng dụng 2 – Bài toán loan tin 16](#_Toc25110)

[BÀI TẬP CHƯƠNG 3 19](#_Toc25111)

# CHƯƠNG 3: MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

**Mục tiêu:**

* *Tính toán được ma trận khả nghịch, phương trình ma trận.*
* *Tìm hiểu một số hàm xử lý về ma trận của gói scipy.*
* *Và một số ứng dụng*

**Nội dung chính:**

# Tóm tắt một số phép xử lý ma trận của NumPy và Scipy

Dưới đây là một số các hàm xử lý ma trận của NumPy:

## Một số phép xử lý ma trận của NumPy và Scipy

 **Khởi tạo ma trận:**

**Khai báo thêm thư viện scipylinalg và một số các vector khởi tạo:**

>>> from **scipy** import **linalg # Tải gói linalg của scipy vào bộ nhớ (để sử dụng)**

>>> import **numpy** as np **# Tải gói numpy vào sử dụng với tên gọi là np**

[Ôn tập một số lệnh đã học]

>>> a = np.**array**([1, 2, 3]) tạo mảng

>>> b = np.**array**([(1+9j, 2j, 3j), (4j, 5j, 6j)]) # số phức

>>> c = np.**array**([[ (0.5, 1.5, 10), (3,2,1) ] , [(6,5,4), (7,8,9)]]) # ma trận số thực

**Các kiểu khai báo và khởi tạo ma trận:**

>>> A = np.**matrix**(np.random.random( (2,2) ) ) ma trận 2x2 với các số random

>>> B = np.**asmatrix**(b) **# Chuyển b thành dạng ma trận**

>>> C = np.**mat**(np.random.random( (10,5) ) )

>>> D = np.**mat**([ [4, 3], [2, 6] ])

>>> F = np.**eye**(3, k=1)  **# tạo ma trận đường chéo. 3 là ma trận 3x3, k=1 là đường chéo nằm phía trên đường chéo chính (k = 0).**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**Thử một số câu lệnh liên quan:**

>>> F = np.**eye**(3, k=0)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

>>> F = np.**eye**(3, k=-1)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

 **Các phép xử lý đơn giản**

Xem hạng ma trận:

**>>> np.linalg.matrix\_rank(C)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

Tính ma trận nghịch đảo:

**>>> A.I A-1**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> linalg.inv(A) # đây là lệnh của gói scipy, nên có thể sử dụng scipy.linalg.inv(A)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

Định thức ma trận: là tính det

**>>> linalg.det(A)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

Chuyển đổi ma trận: ma trận chuyển vị

**>>> A.T #chuyển vị (dòng**  **cột)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> A.H # chuyển vị liên hợp**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

* **Giải các loại phương trình tuyến tính:**

**>>> linalg.solve(A, b)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> E = np.mat(a).T**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> linalg.lstsq(F, E)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

* **Các hàm trên ma trận**

**Giới thiệu một số hàm trên ma trận. Các bạn sinh viên thực tập trên ma trận A và D khai báo bên trên:**

* Cộng ma trận:

**>>> np.add(A, D)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

* Trừ ma trận:

**>>> np.subtract(A, D)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

* Chia ma trận:

**>>> np.divide(A, D)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

* Nhân ma trận:

**>>> A @ D # phiên bản Python 3.x**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> np.multiply(D, A)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> np.dot(A, D)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> np.vdot(A, D)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

* Hàm lũy thừa và logarith ma trận:

**>>> linalg.expm(A)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

**>>> linalg.logm(A)**

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

## Đọc thêm: Thông tin khuyến cáo/lựa chọn sử dụng gói phần mềm

Gói Numpy có hỗ trợ kiểu dữ liệu numpy.matrix với đầy đủ các lệnh xử lý. Cụ thể là các tính năng xử lý đại số có trong gói **numpy.linalg**. Tuy vậy, những người phát triển ra hệ thống numpy khuyên người sử dụng hạn chế sử dụng gói **numpy.linalg**. Thay vào đó, người sử dụng được khuyên nên sử dụng gói **scipy.linalg** với những tính năng tương tự. Mặc dù Scipy được xây dựng trên nền tảng Numpy nhưng về tốc độ (đặc biệt khi xử lý dữ liệu lớn), gói Scipy tính toán nhanh hơn gói Numpy do được hỗ trợ các thư viện tối ưu như Intel MKL, BLAS và LAPACK.

Tham khảo tại: https://www.enthought.com/wp-content/uploads/Enthought-MATLAB-to-Python-

White-Paper.pdf



# Tích (nhân) ma trận với ma trận

Mục này ôn lại một số kiến thức lý thuyết và giới thiệu một số loại ma trận đặc biệt.

## Nhân ma trận

Nhắc lại: (giả định chọn chỉ số bắt đầu từ 1) Tích hai ma trận kích thước × với ma trận kích thước × là ma trận có kích thước × với mỗi phần tử của ma trận là:

=

**Bài tập minh họa: Tìm siêu thị bán hàng rẻ**

Ba ông Cảnh, Nhật, Hiếu dự định sẽ mua cồn, nước rửa tay, khẩu trang và bánh mì với số lượng khác nhau. Được biết, 4 loại hàng hóa này được bày bán tại 2 siêu thị. Như vậy, mỗi người này nên chọn mua ở cửa hàng nào để tổng tiền là ít nhất. Giả định, nhu cầu của mỗi người và giá mỗi sản phẩm được cho ở mỗi cửa hàng như dưới đây:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cồn | Nước rửa tay | Khẩu trang | Bánh mì |
| Cảnh | 6 | 5 | 3 | 1 |
| Nhật | 3 | 6 | 2 | 2 |
| Hiếu | 3 | 4 | 3 | 1 |

Giá tại mỗi siêu thị:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siêu thị 1 (S1) | Siêu thị 2 (S2) |
| Cồn | 1.50 | 1.00 |
| Nước rửa tay | 2.00 | 2.50 |
| Khẩu trang | 5.00 | 4.50 |
| Bánh mì | 16.00 | 17.00 |

Như vậy, nếu chọn siêu thị 1 (S1), ông Cảnh sẽ phải trả số tiền là:

6x 1.50 + 5\* 2.00 + 3\* 5.00 + 1\* 16.00 = 50 đồng

Và tương tự nếu mua ở siêu thị 2 (S2), ông Cảnh phải trả là:

6x 1.00 + 5\* 2.50 + 3\* 4.50 + 1\* 17.00 = 49 đồng

Như vậy, đối với ông Cảnh, giá ở siêu thị S2 rẻ hơn giá ở siêu thị S1. Với những người khác, chúng ta có thể thực hiện phép nhân ma trận:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6  +, -.*ậ* ℎ0 1*ầ*0: 2 = 33  3 | 5  6  4 | 3  2  3 | 1 1.502.00  2: ; +, -.*ậ* <=*á*: > = ? 5.00  1 16.00 | 1.00  2.50 C  4.50  17.00 |

Và kết quả là:

50 49

2. > = 358.50 61 :

43.50 43.50

Từ kết quả trên, chúng ta thấy ông Cảnh nên mua ở siêu thị S2, ông Nhật nên mua ở siêu thị S1 và ông Hiếu có thể mua ở một trong hai siêu thị vì giá bằng nhau.

## Ma trận khả nghịch

Ma trận × gọi là khả nghịch và ma trận khả nghịch của là FG khi:

FG = HI ℎJặ1 FG = HI Lớ= HI Nà , -.ậ đơ Lị 1ấ

Các tính chất của ma trận nghịch đảo:

Tính chất của phép toán nghịch đảo ma trận:

R SFG = FG FG

## Ma trận hội tụ

Sinh viên hãy lập trình tính toán các ma trận lũy thừa bậc T của các ma trận sau:

 ***Ma trận phân kỳ:***

= U0 1VW ; = U 0 −1VW ;

1 0 −1 0

>>> import **numpy** as **np**

- Tính ma trận A:

>>> A = np.array([ [0,1], [1,0]])

>>> print(A)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

>>> temp = A.dot(A) **# tính toan lần thứ 1**

>>> print(temp)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

>>> k= 6

>>> for i in range(k-1):

temp = temp.dot(A) print (temp)

print('---')

………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả và nhận xét

………………………………………………………..

………………………………………………………..

- Tính ma trận B:

>>> B = np.array([ [0,-1], [-1,0]])

>>> print(B)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

>>> temp = B.dot(B) **# tính toan lần thứ 1**

>>> print(temp)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

>>> k= 5

>>> for i in range(k-1):

temp = temp.dot(B) print (temp)

print('---')


………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả và nhận xét

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 ***Ma trận hội tụ - Convergent matrix:***

⎛⎞

= ⎜ 2 ⎟

1

0 0

⎝ 2⎠

Hãy viết chương trình bằng Python để tính W và tính khi T → ∞:

>>> C = np.array([ [1, 0, 0], [0, 0.5, 1], [0, 0, 0.5] ])

>>> print(C)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

>>> temp = C.dot(C) **# tính toan lần thứ 1**

>>> print(temp)

…………………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả

>>> k= 1000

>>> for i in range(k-1):

temp = temp.dot(C)

>>> print(temp)

………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả và nhận xét

………………………………………………………..

Sau đó, thực hiện thêm 1 lần tích 1000 lần nữa:

>>> k= 1000

>>> for i in range(k-1):

temp = temp.dot(C)

>>> print(temp)


………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả và nhận xét

………………………………………………………..

………………………………………………………..

*Đáp án gợi ý:*

1 0 0

 1 T

⎛

W = ⎜0 2W 2WFG⎞⎟ ⟹ b:

0 0

⎝⎠

## Ma trận Markov

Ma trận Markov được định nghĩa là ma trận vuông gồm các phần tử dương và **tổng các phần tử của theo cột sẽ bằng 1**. Trong thống kê, ý nghĩa chính của ma trận là sự chuyển hóa trạng thái, dự báo tương lai.

Ví dụ: Giả sử chúng ta chỉ có hai hãng giày và . Khách hàng của giày lần sau mua lại sản phẩm của A là 80% và 20% khách hàng mua cho giày . Ngược lại, khách hàng của hãng giày 70% lần sau mua lại giày và 30% mua giày . Khi đó, chúng ta có ma trận gọi là Markov như sau:

+ = d0.8 0.3e

0.2 0.7

Theo lý thuyết, đặc tính của ma trận Markov + là dự báo khả năng cho các lần sau. Ví dụ: +f là khả năng mua ở lần thứ 2; +g là khả năng mua ở lần thứ 3;… Chúng ta có thể tính toán:

+f = d0.7 0.45e , +g = d0.65 0.525e … , jkk ≈ dk. m k. me = jb

0.3 0.55 0.35 0.475 k. n k. n

Đến +Goo, chúng ta bắt đầu thấy được sự hội tụ của các sản phẩm và thị phần khách hàng. Xét về mặt tính toán, việc tính tích các ma trận sẽ là công việc rất lớn, đặc biệt với ma trận Markov lớn thể hiện nhiều, lên đến hàng trăm sản phẩm (giả định như vậy). Do đó, về mặt công cụ toán học, chúng ta không tính tích ma trận mà chúng ta có thể sử dụng phương pháp giá trị riêng/vector riêng (các chương sau sẽ đề cập).

Người ta sử dụng ma trận Markov để tính toán sự phát triển của một thành phố. Hoặc bài toán về sự tiến triển trong tương lai của bệnh dịch (như sự chuyển đổi giữa 2 trạng thái nhiễm virus và phục hồi),… để có phương pháp can thiệp đúng nhằm giảm dịch.

***Sinh viên thực tập các lệnh sau:***

>>> M = np.array([ [0.8, 0.3], [0.2, 0.7]])

>>> MM = M.dot(M) **# tính M2, nghĩa là M2**

>>> print (MM)

………………………………………………………….

…………………………………………………………

>>> MM = M.dot(M) **# tính M3**

>>> print (MM)

………………………………………………………….

…………………………………………………………

>>> for i in range(100): **# tính các M^ khác.**

MM = MM.dot(M)

>>> print (MM) **# kết luận xu hướng của** jb

………………………………………………………….

…………………………………………………………

Sinh viên thử lại các lệnh trên với ma trận M như sau:

+ = d0.5 0.5e

0.5 0.5

# Phương trình ma trận

## Khái niệm về tách ma trận

Một ứng dụng cơ bản khác của phép nhân ma trận là nén dữ liệu hoặc mã hóa dữ liệu. Ý tưởng cơ bản là bảng dữ liệu A sẽ được “tách” thành hai bảng dữ liệu B và C nhỏ hơn thỏa điều kiện nhân ma trận A = B x C và được truyền đồng thời trên các phương tiện khác nhau. Khi nhận đủ dữ liệu B và C, hệ thống sẽ khôi phục dữ liệu A bằng cách nhân hai ma trân B và C với nhau.

Ví dụ: Thay vì gửi khối dữ liệu ma trận (như ma trận ảnh hoặc ma trận về tỉ giá ngoại tệ tại các địa phương; giá các sản phẩm dầu khí của tập đoàn,… tại các địa phương/đại lý/chi nhánh):

, q 1 r s t

, q 1 r s t

p, q 1 r s tu

, q 1 r s t

Thì chúng ta có thể gửi 2 vector. Từ 2 vector, ma trận sẽ được hình thành bằng phép nhân:

, q

⎛1⎞

LG = ⎜r⎟ ; Lf = R1 1 1 1S

s

⎝t⎠

Rõ ràng một ma trận có × phần tử khi phân rã thành + phần tử thì việc chuyển trên mạng sẽ nhanh và chính xác, đồng thời, việc tính toán cũng nhanh chóng hơn khi bên nhận có những đặc điểm tính toán như: CPU/GPU và chung nền tảng phần mềm… Suy ra, với và lớn thì việc phân tách ma trận có × phần tử thành hai ma trận có × T, T < và T ×

, T < phần tử thì số phần tử luân chuyển sẽ giảm và đồng thời tăng tính bảo mật được dữ liệu.

## Phân rã ma trận LU

LU Decomposition (phân rã LU) là tách ma trận A thành tích 2 ma trận L và U với:

* L là ma trận tam giác dưới, nghĩa là các phần tử bên trên đường chéo chính đều bằng 0.
* U là ma trận tam giác trên, nghĩa là các phần tử nằm dưới đường chéo chính đều bằng 0.

Minh họa với ma trận 4x4 như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xGG x  pxfGgG xyG | 0 xff xgf xyf | 0  0 xgg xyg | 0 zGG  00 u . p 00 xyy 0 | zGf zff 0  0 | zGg zfg zgg  0 | zGy ,GG zfyu = ?,,fGgG zfy  zyy ,yG | ,Gf  ,ff  ,gf  ,yf | ,Gg  ,fg  ,gg  ,yg | ,Gy ,fyC  ,gy  ,yy |

Sinh viên thực hành lệnh trên gói linalg của scipy:

>>> M = np.array([ [0.8, 0.3], [0.2, 0.7]])

**>>> P, L, U = linalg.lu(M) # lệnh lina.lu sẽ tách ma trận M thành 3 ma trận P, L và U** >>> print (P)

……………………………………

>>> print (L)

……………………………………

>>> print (U)

……………………………………

Thử lại với phép nhân LU có bằng ma trận M ban đầu hay không:

>>> L.**dot**(U)

……………………………………

# Bài toán ứng dụng 1 – Căn bản về mật mã học, mã hóa thông tin, mật khẩu

Mật mã được chuyển thể từ tiếng gốc là ***krytop*** nguồn gốc tiếng Hy Lạp, nghĩa là che dấu (hidden). Mật mã là một thông điệp được viết theo một mã bí mật. Ở giai đoạn sơ khai của mật mã, người ta mã hóa bằng cách “dịch chuyển” và “xoay vòng”. Ví du: với bảng mã quy định từng con số dưới đây, chúng ta sẽ thực hiện việc mã hóa bằng cách dịch chuyển. Theo đó, giả định mã được bắt đầu từ số 05 là khoảng trắng như bảng bên dưới:

1. = ‘ ’ 11 = D 17 = I 23 = Ơ 29 = T 00 = (DẤU SẮC) ‘
2. = A 12 = Đ 18 = K 24 = Ô 30 = U 01 = (DẤU HUYỀN) ` 07 = Ă 13 = E 19 = L 25 = P 31 = Ư 02 = (DẤU HỎI) ?
3. = Â 14 = Ê 20 = M 26 = Q 32 = V 03 = (DẤU NGÃ) ~
4. = B 15 = G 21 = N 27 = R 33 = X 04 = (DẤU NẶNG) .
5. = C 16 = H 22 = O 28 = S 34 = Y 35 = không có mã

Khi vượt quá giá trị 34 sẽ được “xoay vòng” về giá trị 0. Ví dụ: nếu chuỗi được dịch một đoạn là 5 số thì các mã thay đổi như sau: ‘A’  11 (=6+5) nghĩa là ‘A’  ‘D’; tương tự: ‘B’ = 14 (=9+5) nghĩa là ‘B’ biến thành ‘Ê’... Ví dụ:

Với chuỗi cần mã hóa là: ‘**K H O A H O . C D Ư ~ L I Ê . U**’ thì:

*Mã của chuỗi là:* 18 16 22 06 05 16 22 04 10 05 11 31 03 05 19 17 14 04 30

Và sau khi “dịch” mã, chuỗi mã hóa là: Ơ N R D C N R B C H ` Â C Ô O L B ‘

Trong trường hợp này, mã hóa đơn giản và khả năng tìm ra sẽ tăng lên nếu có nhiều văn bản vì sự “dịch chuyển” tuân theo quy luật cố định nên các từ thay thế sẽ tuân theo quy luật.

Bên cạnh đó, nhân ma trận là kỹ thuật đơn giản khác được sử dụng để mã hóa và giải mã thông điệp với mức độ “đoán” khó hơn. Cụ thể, cũng với giả định bảng mã trên và chuỗi cần mã hóa như cũ:

*Chuỗi cần mã hóa:* K H O A H O . C D Ư ~ L I Ê . U

*Chuỗi số tương ứng:* 13 11 17 01 00 11 17 **34** 05 00 06 26 **33** 00 14 12 09 **34** 25

Khi đó, người ta sẽ sử dụng một ma trận nxn bí mật để tính toán giá trị mã mới. Theo đó, chuỗi sẽ được cắt thành nhiều đoạn, mỗi đoạn có độ dài là k để thực hiện nhân theo dòng với ma trận khả nghịch

*Sinh viên giải thích vì sao ma trận phải khả nghịch:*

*…..……………………………………………………………………………………………………………*

Ví dụ: kết quả khi chọn độ dài mỗi chuỗi là 3 là:

[13 11 17] [01 00 11] [17 34 05] [00 06 26] [33 00 14] [12 09 34] [25 35 35] [K H O] [A \_ H] [ O . C] [ \_ D Ư] [ ~ \_ L ] [ I Ê . ] [U ]

và giả định ma trận là:

1 −2 2

{ = 3−1 1 3 :

1 −1 −4

Và chúng ta thực hiện việc tính toán tích ma trận. Cụ thể, thành phần đầu tiên sẽ được mã hóa:

1 −2 2

|Ữ ′ : 13 11 17 × 3−1 1 3 : = 19 − −9 → Tế- 0ả 1

1 −1 −4

1 −2 2

|Ữ ′ \_|′: 1 0 11 × 3−1 1 3 : = 12 −13 −n → Tế- 0ả 2

1 −1 −4

Rõ ràng so với mã hóa ở phương pháp bên trên, chữ H (giá trị 11) sẽ được mã hóa thành 2 giá trị hoàn toàn khác nhau (-32 và -42) nên việc (đoán) sẽ khó khăn.

Tương tự: sinh viên hãy sử dụng phần mềm để tính toán các giá trị tiếp theo:

1 −2 2

|Ữ . ′: 17 34 5 × 3−1 1 3 : = ? ? ? → Tế- 0ả 3 … … … … … ..

1 −1 −4

1 −2 2

|Ữ ′\_ Ư : 0 6 26 × 3−1 1 3 : = ? ? ? → Tế- 0ả 4 … … … … ..

1 −1 −4

1 −2 2

|Ữ ′~ : 33 0 14 × 3−1 1 3 : = ? ? ? → Tế- 0ả 5 … … … … …

1 −1 −4

1 −2 2

|Ữ ′HÊ. : 12 9 34 × 3−1 1 3 : = ? ? ? → Tế- 0ả 6 … … … … …

1 −1 −4

1 −2 2

|Ữ ′ Là ℎ,= Tí -ự .ỗ <: 25 35 35 × 3−1 1 3 : = ? ? ? → Tế- 0ả 7

1 −1 −4

Từ các kết quả tìm được bên trên, hãy tìm cách phục hồi bằng cách lấy dãy mã hóa nhân với nghịch đảo ma trận. Sinh viên thực hiện:

# Bài toán ứng dụng 2 – Bài toán loan tin

Bài toán truyền tin: Giả định ta có một nhóm người 2G, … , 2I. Gọi ma trận có , = 1 nếu người = **có** thể gửi thông tin đến người , và , = 0 nếu người người = **không** thể gửi thông tin đến người . Dễ thấy ma trận là ma trận vuông.

Giả định, quy định các giá trị , = 0 với mọi = = 1, … , và kí hiệu 2 → 2 nghĩa là 2 có thể gửi thông tin đến 2 . Ví dụ: cho ma trận sau:

1. 1 0

= ?01 00 10 01C

1. 0 0

Nghĩa là trong ma trận vừa cho (giả định chỉ số bắt đầu từ 1), ta có: 2G → 2f, 2G → 2y, 2f → 2g, 2g → 2G, 2g → 2y…

Nhìn vào đây, chúng ta thấy 2G → 2y và 2y → 2G. Do đó, 2 vị trí 1 và 4 luôn trao đổi thông tin với nhau (vì luôn có sự trao đổi hai chiều).

Từ đó, chúng ta thực hiện việc nhân ma trận A với chính nó, ta được f như sau:

1 1 1 0

f = ?11 02 00 11C

0 1 1 1

1. 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0

?k0 0 k1 0C ?10 kk 10 01C = ?11 0 00 11C = f

1. 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1

Giá trị ,gff được tính: ,gff = + ,gf,ff + ,gg,gf + n n = + 0 + 0 + = 2 > 0 Từ đây, chúng ta có thể thấy, kết quả thể hiện việc “truyền tin”. Cụ thể hơn, có hai “cách”/”con đường” để 2g có thể liên hệ với 2f với **2** bước đi:

* Phải thông qua người 1: 3  4  2, nghĩa là: 2g ⟶ 2G ∧ 2G ⟶ 2f
* Phải thông qua người 4: 3  4  2, nghĩa là: 2g ⟶ 2y ∧ 2y ⟶ 2f

*Lưu ý:* ,fgf = 0 *nghĩa là không có cách đi 2 bước từ* 2f *sang* 2g*.*

Để dễ thấy hơn, chúng ta có thể tính toán ma trận bậc 3. Sinh viên thực hiện các câu lệnh sau:

>>> A = np.array([ [0,1,0,1],[0,0,1,0],[1,0,0,1],[1,1,0,0]])

>>> temp = A.dot(A) **# lúc này temp =**

>>> print(temp)

………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả và nhận xét

………………………………………………………..

………………………………………………………..

>>> temp = temp.dot(A) **# lúc này temp =**

>>> print(temp)

………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả và nhận xét

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Gợi ý kết quả tính toán ma trận mũ 3:

1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1

g = ?11 22 02 01C = f = ?1 0 k0 1C ?01 kk 10 01C

2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

Rõ ràng với ,gfg = + ,gff ,ff + ,ggf ,gf + n n = + 0 + 0 +**1**= 2

Nghĩa là ở giai đoạn **3**, từ 2g đến 2f cũng có 2 cách gửi thông tin (có **3 cạnh**).

Tổng quát hơn, tổng số “cách” để 2 (= là dòng) gửi thông tin đến 2 ( là cột) trong giai đoạn thứ

T có giá trị là +f + g + ⋯ + W.

Từ đó, chúng ta có:

1. 3 2 3

+f + g = ?23 24 12 13C

1. 3 2 2

Lưu ý: Tổng trên có nghĩa là số con đường đi từ 2f đến 2g qua trung gian 0, 1, 2 nốt chỉ có 1. Trong trường hợp này, đó là con đường đi trực tiếp từ 2f đến 2g.

Sinh viên thực hành tính tổng các ∑ :

>>> A = np.array([ [0,1,0,1],[0,0,1,0],[1,0,0,1],[1,1,0,0]])

>>> sumA = A

>>> temp = A.dot(A)

>>> k = 3

>>> sumA = sumA + temp

>>> for i in range(1, k-1):

temp = temp.dot(A) sumA = sumA + temp

>>> print (temp)

>>> print (sumA)

………………………………………………………..  sinh viên điền kết quả và nhận xét

(Gợi ý: có \_\_\_ cách để từ 2g sang 2y với 0, 1, 2 cạnh trung gian)

Sinh viên có thể tham khảo thêm tài liệu tại: http://math.mit.edu/~gs/linearalgebra/ila0601.pdf

# BÀI TẬP CHƯƠNG 3

**Câu 1: Hãy viết chương trình bằng Python hoặc sử dụng thư viện numpy/sympy để:**

1. Tự chọn một ma trận khả nghịch 3x3. Sinh viên chứng minh ma trận đó khả nghịch (tồn tại ma trận nghịch đảo)
2. Nhập họ và tên hoặc mã số sinh viên (của sinh viên).
3. Mã hóa họ và tên hoặc mã số sinh viên (của sinh viên).
4. Thực hiện giải mã với ma trận được chọn.


**Câu 2: Tính toán phân số từ liên phân số (continued fractions)**

Trong một hệ thống lưu trữ dữ liệu, người ta lưu mã đối tượng bằng một số dạng phân số để dễ dàng thêm phần tử (vì giữa 2 phân số luôn tồn tại 1 phân số và suy ra tồn tại vô số phân số giữa 2 phân số).

Với một phân số được biểu diễn dưới dạng liên phân số như sau:

I

I

1f+⋱ + 1I

Ví dụ: phân số 8/3 được biểu diễn theo dạng liên phân số như sau:

2 1

= 3 + = 3 + = +

3

2

3+

Vậy điều này nghĩa là được biểu diễn ở dạng trên với 1o = 3, 1G = 1 Là 1f = 2.

Với 1 chuỗi 1o, 1G, … , 1I hãy kiểm tra công thức tính I và I như sau:

d1o 1e d1G 1e … d1I 1e = d I IFGe , = 0,1,2, …

1 0 1 0 1 0 I IFG

1. Xây dựng chương trình tính I và I khi có danh sách giá trị 1o, 1G, … , 1I.
2. Hãy chứng minh điều trên.