
**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC** **GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**🙧🙦🕮🙤🙥**

****

**PHÂN TÍCH VÀ TỐI ƯU HÓA THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU**

**Tên học phần: Thực tập tốt nghiệp**

**Giảng viên hướng dẫn: TS Lê Quốc Tuấn**

**Nguời thực hiện**

**MSSV Họ và tên**

**2151150040 Nguyễn Duy Nhật Huy**

***Thành Phố Hồ Chí Minh – 2024***

**Lời cam đoan**

Tôi, người thực hiện đề tài, xác nhận rằng đây là kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng của tôi, được hướng dẫn và giám sát bởi TS. Lê Quốc Tuấn. Quá trình lựa chọn và thực hiện đề tài đã xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và mong muốn sáng tạo của sinh, nhằm tạo ra một sản phẩm phần mềm có giá trị thực tế.

Tôi cam kết rằng nội dung nghiên cứu và các kết quả đều phản ánh trung thực và chưa từng được công bố trước đây. Các dữ liệu và thông tin sử dụng trong quá trình phân tích và đánh giá được tôi thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy, đồng thời sẽ được chi tiết và minh bạch trong phần tài liệu tham khảo.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng và tính hợp lý của sản phẩm đã phát triển. Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi không trung thực hoặc vi phạm nào, tôi cam kết sẽ đối mặt và giải quyết mọi vấn đề một cách chín chắn và hiệu quả. Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh không có liên quan đến những vấn đề tác quyền hoặc bản quyền nảy sinh từ sản phẩm phần mềm này do tôi tạo ra trong quá trình nghiên cứu và phát triển. Tôi cam kết tiếp tục duy trì tinh thần sáng tạo và chất lượng cao trong các hoạt động phát triển phần mềm sắp tới.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2024

Người thực hiện đề tài

Nguyễn Duy Nhật Huy

**Lời cảm ơn**

Tôi, người thực hiện đề tài, xin bày tỏ lòng biết ơn trân trọng nhất đến TS. Lê Quốc Tuấn, người đã dành thời gian để hướng dẫn và hỗ trợ tôi. Những kiến thức và sự chỉ dẫn chi tiết của thầy không chỉ là nguồn động viên mà còn giúp tôi phát triển kỹ năng và hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực tôi nghiên cứu.

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thầy cô giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, cũng như Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh. Những kiến thức quý báu mà các thầy cô đã chia sẻ đã là nền tảng vững chắc, giúp tôi hoàn thành đồ án này.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng với hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, tôi hiểu rằng có thể xuất hiện thiếu sót. Do đó, tôi mong nhận được những lời nhận xét, góp ý quý báu từ quý thầy cô để đồ án ngày càng hoàn thiện và phát triển. Xin chân thành cảm ơn**Tóm tắt**

Sau quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển đề tài "Phân tích và tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn", tôi tổng kết lại báo cáo Thực tập tốt nghiệp về đề tài này, bao gồm các nội dung sau đây:

* Chương 1: Giới thiệu đề tài

Nêu lên thực trạng, lý do thực hiện đề tài, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

* Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Mô tả về thuật toán tìm kiếm, dữ liệu lớn (Big Data), các phương pháp và thuật toán tìm kiếm phổ biến (như B-Trees, Hash-based indexing, ElasticSearch).

* Chương 3: Phân tích vấn đề

Mô tả bài toán cụ thể, đánh giá hiệu suất của các thuật toán tìm kiếm hiện tại trên dữ liệu lớn và phân tích hạn chế của các thuật toán hiện có.

* Chương 4: Tối ưu hóa thuật toán

Mô tả về lý thuyết tối ưu hóa, cung cấp giải pháp sử dụng mô hình máy học và giả lập mô hình.

* Chương 5: Thực nghiệm

Tiến hành thực nghiệm các thuật toán trên môi trường đã được cài đặt.

* Chương 6: Kết quả và đánh giá

Mô tả môi trường thực nghiệm, kết quả thực hiện, so sánh kết quả giữa thuật toán gốc và thuật toán tối ưu.

* Chương 7: Kết luận và phương hướng phát triển

Tóm tắt các điểm chính trong đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

Mục lục

[**Chương 1: Giới thiệu đề tài** 8](#_Toc186636349)

[**1. Đặt vấn đề** 8](#_Toc186636350)

[**2. Mục tiêu nghiên cứu** 9](#_Toc186636351)

[**2.1 Phân tích các thuật toán tìm kiếm phổ biến** 9](#_Toc186636352)

[**2.2 Đề xuất các phương pháp tối ưu hóa** 10](#_Toc186636353)

[**2.3 Xây dựng mô hình/hệ thống nhỏ để thử nghiệm** 10](#_Toc186636354)

[**3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu** 10](#_Toc186636355)

[**3.1 Phạm vi nghiên cứu** 10](#_Toc186636356)

[**3.2 Giới hạn nghiên cứu** 10](#_Toc186636357)

[**4. Phương pháp nghiên cứu** 11](#_Toc186636358)

[**4.1 Nghiên cứu tài liệu tổng quan** 11](#_Toc186636359)

[**4.2 Phân tích và so sánh thuật toán** 11](#_Toc186636360)

[**4.3 Triển khai, đo lường và đánh giá** 11](#_Toc186636361)

[**Chương 2: Cơ sở lý thuyết** 12](#_Toc186636362)

[**1. Giới thiệu về thuật toán tìm kiếm** 12](#_Toc186636363)

[**2. Tổng quan về dữ liệu lớn (Big Data)** 13](#_Toc186636364)

[**2.1 Giới thiệu về dữ liệu lớn (Big Data)** 13](#_Toc186636365)

[**2.2 Các đặc trưng của dữ liệu lớn** 13](#_Toc186636366)

[**2.3 Những thách thức trong việc tìm kiếm trên dữ liệu lớn** 14](#_Toc186636367)

[**Chương 3: Phân tích vấn đề** 19](#_Toc186636368)

[**1. Mô tả bài toán** 19](#_Toc186636369)

[**2. B-tree** 20](#_Toc186636370)

[**2.1. Giới thiệu về B-Tree** 20](#_Toc186636371)

[**2.2. Đặc điểm và cấu trúc của B-Tree** 21](#_Toc186636372)

[**2.3. Các thao tác trên B-Tree** 23](#_Toc186636373)

[**2.4. Biến thể của B-Tree: B+ Tree** 27](#_Toc186636374)

[**2.5. Ứng dụng của B-Tree** 28](#_Toc186636375)

[**3. Hash-based Indexing** 29](#_Toc186636376)

[**3.1. Giới thiệu về Hash-based Indexing** 29](#_Toc186636377)

[**3.2. Nguyên lý hoạt động** 31](#_Toc186636378)

[**3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất** 33](#_Toc186636379)

[**3.5. Ứng dụng** 35](#_Toc186636380)

[**3. Elasticsearch** 35](#_Toc186636381)

[**3.1. Tổng quan về Elasticsearch** 35](#_Toc186636382)

[**3.2. Các thành phần chính của Elasticsearch** 36](#_Toc186636383)

[**3.3. Quá trình lập chỉ mục (Indexing)** 41](#_Toc186636384)

[**3.4. Quá trình tìm kiếm (Searching)** 42](#_Toc186636385)

[**3.5. Ưu điểm của Elasticsearch** 44](#_Toc186636386)

[**3.6. Nhược điểm của Elasticsearch** 45](#_Toc186636387)

[**3.7. Ứng dụng của Elasticsearch** 45](#_Toc186636388)

[**Chương 4 Tối ưu hóa thuật toán** 47](#_Toc186636389)

[**1. Lý thuyết tối ưu hóa** 47](#_Toc186636390)

[**1.1. Khái niệm về tối ưu hóa** 47](#_Toc186636391)

[**1.2. Các thành phần của tối ưu hóa** 47](#_Toc186636392)

[**1.3. Các kỹ thuật tối ưu hóa ứng dụng trong thuật toán tìm kiếm** 50](#_Toc186636393)

[**1.4. Ứng dụng của lý thuyết tối ưu hóa trong nghiên cứu** 52](#_Toc186636394)

[**2. Giải pháp đề xuất: Learned Hash Index** 54](#_Toc186636395)

[**2.1. Định nghĩa Learned Hash Index** 54](#_Toc186636396)

[**2.2. Cách thức hoạt động của Learned Hash Index** 55](#_Toc186636397)

[**2.3 Lợi ích của Learned Hash Index** 58](#_Toc186636398)

[**2.4 Các thách thức và giải pháp** 59](#_Toc186636399)

[**Chương 5: Thực nghiệm** 61](#_Toc186636400)

[**1. Bộ dữ liệu được sử dụng** 61](#_Toc186636401)

[**1.1. Tiêu chí lựa chọn bộ dữ liệu** 61](#_Toc186636402)

[**1.2. Mô tả bộ dữ liệu Yelp Academic Dataset - Review** 61](#_Toc186636403)

[**1.3. Xử lý và chuẩn bị dữ liệu** 63](#_Toc186636404)

[**2. Triển khai các mô hình thuật toán B-tree, Hash-base Indexing, ElasticSearch** 64](#_Toc186636405)

[**2.1. Môi trường triển khai** 64](#_Toc186636406)

[**2.2 Thuật toán B-tree** 64](#_Toc186636407)

[**2.3. Thuật toán Hash-based Indexing** 66](#_Toc186636408)

[**2.4. Thuật toán Elasticsearch** 68](#_Toc186636409)

[**3. Triển khai mô hình Learned Hash Index** 70](#_Toc186636410)

[**3.1. Thu thập dữ liệu huấn luyện và tiền xử lý** 70](#_Toc186636411)

[**3.2. Phân chia dữ liệu** 71](#_Toc186636412)

[**3.3. Xây dựng mô hình** 71](#_Toc186636413)

[**3.4. Huấn luyện mô hình** 72](#_Toc186636414)

[**3.5. Đánh giá mô hình** 73](#_Toc186636415)

[**Chương 6: Kết quả và đánh giá** 74](#_Toc186636416)

[**1. Kết quả của các thuật toán sau khi thực nghiệm** 74](#_Toc186636417)

[**1.1 Mô hình thuật toán B-tree, Hash-base Indexing, ElasticSearch** 74](#_Toc186636418)

[**1.2 Mô hình Learned Hash Index** 79](#_Toc186636419)

[**2. So sánh kết quả giữa thuật toán gốc (Hash-base Indexing) và thuật toán tối ưu (Learned Hash Index)** 80](#_Toc186636420)

[**Chương 7: Kết luận và hướng phát triển** 83](#_Toc186636421)

[**1. Kết luận** 83](#_Toc186636422)

[**2. Hướng phát triển** 84](#_Toc186636423)

[**3. Đề xuất hướng nghiên cứu về Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) cho việc tối ưu hóa tài nguyên tìm kiếm** 85](#_Toc186636424)

[**Tài liệu tham khảo** 87](#_Toc186636425)

# **Chương 1: Giới thiệu đề tài**

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, dữ liệu được tạo ra và lưu trữ ngày càng gia tăng một cách nhanh chóng từ các tác nhân khác nhau. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đều sử dụng cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) để thu thập, phân tích, khai thác thông tin nhằm phục vụ cho việc ra quyết định, nghiên cứu thị trường, dự đoán xu hướng, cũng như giải quyết hàng loạt vấn đề phức tạp trong thực tiễn. Do đó, việc tìm kiếm, truy xuất thông tin một cách hiệu quả từ nguồn dữ liệu khổng lồ này trở thành một nhu cầu cấp thiết.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của dữ liệu, các thuật toán tìm kiếm truyền thống đang gặp nhiều thách thức. Khi khối lượng dữ liệu tăng lên, thời gian truy xuất và chi phí lưu trữ cũng trở nên đắt đỏ, đòi hỏi các hệ thống phải tối ưu hóa các chỉ số như tốc độ truy vấn, hiệu suất bộ nhớ và độ chính xác. Vì vậy, nghiên cứu về “Phân tích và tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn” không chỉ là yêu cầu mang tính học thuật mà còn có ý nghĩa thực tiễn rất cao trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay.

Bên cạnh đó, các công nghệ và kiến trúc hệ thống mới xuất hiện như ElasticSearch, Apache Solr hay kỹ thuật lập chỉ mục (indexing) dựa trên cây B-Tree, Hash-based indexing, cùng các chiến lược tìm kiếm phân tán đã mở ra nhiều hướng đi mới. Những cải tiến này hướng tới việc xử lý dữ liệu theo thời gian thực, truy xuất thông tin nhanh chóng và hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định kịp thời. Từ đó, các doanh nghiệp có thể tận dụng ưu thế cạnh tranh trong kinh doanh, cơ quan nghiên cứu có thể xử lý nguồn dữ liệu khổng lồ một cách hiệu quả hơn.

Chính vì vậy, đề tài nghiên cứu này sẽ tập trung phân tích và tối ưu hóa các thuật toán tìm kiếm cho cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm cả việc so sánh ưu nhược điểm của chúng, tiến hành xây dựng một mô hình thử nghiệm nhỏ, triển khai các thuật toán trên tập dữ liệu lớn, sau đó đo lường các chỉ số hiệu năng trước và sau quá trình tối ưu.

## **1. Đặt vấn đề**

Hiện nay, các tổ chức và doanh nghiệp phải đối mặt với nhu cầu truy cập dữ liệu một cách tức thời, từ những câu lệnh tìm kiếm đơn giản đến các hệ thống phân tích phức tạp với hàng trăm triệu bản ghi. Người dùng không những kỳ vọng có được kết quả một cách nhanh nhất, mà còn đòi hỏi độ chính xác cao, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa tài nguyên phần cứng.

Nếu như trước đây, các thuật toán tìm kiếm truyền thống như tuyến tính (linear search) hoặc nhị phân (binary search) hoạt động ổn định trên quy mô dữ liệu vừa và nhỏ, thì hiện tại, khi quy mô dữ liệu phát triển lên mức hàng triệu, hàng tỷ bản ghi, vấn đề về hiệu suất trở nên vô cùng nan giải. Thời gian thực thi truy vấn bị kéo dài, yêu cầu khả năng phân tán, tính sẵn sàng cao của hệ thống đòi hỏi những cải tiến vượt bậc trong thiết kế, kiến trúc và cách thức triển khai các giải pháp tìm kiếm.

Các phương pháp index như B-Tree, Hash-based index, hoặc các giải pháp tìm kiếm phân tán như ElasticSearch, Apache Solr ra đời nhằm giải quyết những nút thắt về hiệu năng. Tuy nhiên, khi áp dụng vào những khối dữ liệu đa dạng, nhiều dạng cấu trúc khác nhau (structured, semi-structured, unstructured) hoặc có tốc độ sinh dữ liệu cao, thì bản thân các phương pháp này cũng có những hạn chế nhất định. Chẳng hạn, B-Tree phù hợp cho những cấu trúc dữ liệu tuần tự, Hash-based index cho truy vấn tìm kiếm chính xác, hay ElasticSearch/Solr sử dụng inverted index để tối ưu cho tìm kiếm văn bản. Mỗi cách tiếp cận đều có ưu, nhược điểm riêng và đòi hỏi quá trình tối ưu hóa sao cho phù hợp với đặc thù của bài toán.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi được đặt ra là: Làm thế nào để tìm kiếm một cách nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời duy trì được tính linh hoạt và độ chính xác cao trên cơ sở dữ liệu lớn? Quá trình phân tích và tối ưu hóa các thuật toán tìm kiếm hiện có, đề xuất giải pháp kết hợp (nếu cần) giữa các phương pháp chỉ mục và triển khai hệ thống phân tán sẽ giúp giải quyết vấn đề này.

## **2. Mục tiêu nghiên cứu**

Mục tiêu của đề tài nghiên cứu “Phân tích và tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn” được cụ thể hóa như sau:

### **2.1 Phân tích các thuật toán tìm kiếm phổ biến**

Làm rõ nguyên lý hoạt động, cấu trúc và cơ chế quản lý dữ liệu của các phương pháp như B-Tree, Hash-based indexing, ElasticSearch, Apache Solr,…

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của từng thuật toán khi áp dụng trên dữ liệu có quy mô lớn và tốc độ sinh dữ liệu cao.

### **2.2 Đề xuất các phương pháp tối ưu hóa**

Tìm hiểu và đề xuất cách cải tiến, tinh chỉnh, tối ưu cấu trúc và thuật toán để nâng cao tốc độ truy vấn, tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ và giảm độ trễ.

Nghiên cứu các kỹ thuật phân tán, cân bằng tải, hay cơ chế bộ nhớ đệm (cache) để gia tăng hiệu năng trong môi trường dữ liệu lớn.

### **2.3 Xây dựng mô hình/hệ thống nhỏ để thử nghiệm**

Triển khai thử nghiệm trên một tập dữ liệu lớn, đồng thời ghi nhận các chỉ số về thời gian truy vấn, hiệu suất bộ nhớ, độ chính xác.

So sánh hiệu suất của các thuật toán trước và sau khi áp dụng tối ưu để xác định mức độ cải thiện thực tế.

## **3. Phạm vi và giới hạn nghiên cứu**

### **3.1 Phạm vi nghiên cứu**

Nghiên cứu tập trung vào các cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc (structured data), bán cấu trúc (semi-structured data) và phi cấu trúc (unstructured data). Trong phạm vi luận văn/đề tài này, sẽ ưu tiên xem xét các dạng dữ liệu văn bản, nhật ký (logs), hoặc thông tin giao dịch (transactions) thường gặp.

Các thuật toán và cấu trúc chỉ mục được lựa chọn để phân tích, đánh giá sẽ bao gồm B-Trees, Hash-based indexing, và các giải pháp tìm kiếm phân tán (ElasticSearch, Apache Solr). Đây là những phương pháp, công nghệ phổ biến, đại diện cho nhiều trường hợp sử dụng thực tế khác nhau.

### **3.2 Giới hạn nghiên cứu**

Do thời gian và nguồn lực có hạn, nghiên cứu sẽ không triển khai trên quy mô lớn với dữ liệu khổng lồ của những hãng công nghệ lớn, mà thay vào đó, áp dụng trên một mô hình thực nghiệm cỡ trung bình, có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu bản ghi.

Không đi sâu vào tối ưu hóa phần cứng hay hạ tầng mạng, mà chủ yếu tập trung vào việc tối ưu cấp độ thuật toán, cấu trúc dữ liệu và triển khai thử nghiệm ở quy mô vừa đủ để đánh giá xu hướng và hiệu năng.

Độ chính xác trong nghiên cứu có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan như chất lượng dữ liệu đầu vào, độ tin cậy của hạ tầng, sai số trong quá trình đo đạc. Nghiên cứu sẽ cố gắng kiểm soát và giới hạn các sai số này ở mức thấp nhất.

## **4. Phương pháp nghiên cứu**

### **4.1 Nghiên cứu tài liệu tổng quan**

Thu thập, nghiên cứu các công trình khoa học, bài báo, sách, tài liệu chuyên ngành về các kỹ thuật tìm kiếm, cấu trúc index và các giải pháp tìm kiếm phân tán như ElasticSearch.

Phân tích các khái niệm quan trọng như B-Tree, Hash-based indexing, inverted index, map-reduce, sharding, replication, caching… để có cái nhìn tổng quan về cách thức và phạm vi ứng dụng của mỗi kỹ thuật.

### **4.2 Phân tích và so sánh thuật toán**

Xây dựng tiêu chí so sánh dựa trên các chỉ số về tốc độ truy vấn, mức sử dụng bộ nhớ, độ chính xác của thuật toán.

Thực hiện phân tích lý thuyết để làm rõ vì sao một thuật toán, cấu trúc dữ liệu có thể phù hợp hơn trong một số trường hợp cụ thể.

### **4.3 Triển khai, đo lường và đánh giá**

Tiến hành chạy thử nghiệm trên mô hình đã thiết kế, thu thập dữ liệu về thời gian phản hồi (latency), thời gian xử lý trung bình (average query time), mức sử dụng bộ nhớ (memory usage), độ chính xác (precision, recall).

# **Chương 2: Cơ sở lý thuyết**

## **1. Giới thiệu về thuật toán tìm kiếm**

Thuật toán tìm kiếm là một tập hợp các quy trình hoặc bước được thiết kế để xác định vị trí của một phần tử cụ thể trong một cấu trúc dữ liệu, hoặc để tìm kiếm các phần tử đáp ứng một điều kiện nhất định trong tập hợp dữ liệu. Trong ngữ cảnh cơ sở dữ liệu lớn, thuật toán tìm kiếm không chỉ nhằm mục đích tìm ra dữ liệu một cách nhanh chóng mà còn phải đảm bảo hiệu quả về mặt tài nguyên và khả năng mở rộng khi xử lý các khối lượng dữ liệu khổng lồ.[1]

Các thuật toán tìm kiếm có thể được phân loại dựa trên cấu trúc dữ liệu mà chúng thao tác, chẳng hạn như mảng, danh sách liên kết, cây, bảng băm, hay các hệ thống tìm kiếm phân tán. Mỗi loại thuật toán có những ưu điểm và hạn chế riêng, phù hợp với các yêu cầu và tình huống cụ thể trong việc quản lý và truy xuất dữ liệu.

Các Thuật Toán Tìm Kiếm Phổ Biến:

* Thuật Toán Tìm Kiếm Tuyến Tính (Linear Search): Là thuật toán tìm kiếm đơn giản nhất, trong đó mỗi phần tử trong cấu trúc dữ liệu được kiểm tra lần lượt từ đầu đến cuối cho đến khi tìm thấy phần tử cần tìm hoặc kết thúc danh sách. Thuật toán này có độ phức tạp thời gian là O(n), phù hợp với các tập dữ liệu nhỏ hoặc không có cấu trúc sắp xếp.
* Thuật Toán Tìm Kiếm Nhị Phân (Binary Search): Áp dụng cho các cấu trúc dữ liệu đã được sắp xếp, thuật toán này chia đôi khoảng tìm kiếm ở mỗi bước, giảm số lượng so sánh cần thiết. Độ phức tạp thời gian của thuật toán là O(log n), nhanh hơn đáng kể so với tìm kiếm tuyến tính đối với các tập dữ liệu lớn. Tuy nhiên, yêu cầu dữ liệu phải được sắp xếp trước.
* B-Tree: Là một cấu trúc dữ liệu dạng cây cân bằng, B-Tree được sử dụng rộng rãi trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp để hỗ trợ tìm kiếm, chèn và xóa dữ liệu một cách hiệu quả. B-Tree cho phép truy cập dữ liệu với độ phức tạp thời gian O(log n) và tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ đệm.
* Hash-based Indexing: Sử dụng hàm băm để ánh xạ các khóa dữ liệu đến các vị trí lưu trữ trong bảng băm, giúp truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng với độ phức tạp thời gian trung bình là O(1). Tuy nhiên, hiệu suất có thể giảm xuống trong trường hợp có nhiều xung đột hàm băm.
* Inverted Index (ElasticSearch, Apache Solr): Được sử dụng chủ yếu trong các hệ thống tìm kiếm văn bản, inverted index ánh xạ từ các từ khóa đến các tài liệu chứa chúng. Điều này giúp thực hiện các truy vấn tìm kiếm văn bản một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt trong các cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp.

## **2. Tổng quan về dữ liệu lớn (Big Data)**

### **2.1 Giới thiệu về dữ liệu lớn (Big Data)**

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, dữ liệu được tạo ra với tốc độ và khối lượng chưa từng thấy. Dữ liệu lớn (Big Data) không chỉ đơn thuần là lượng dữ liệu khổng lồ mà còn bao gồm các loại dữ liệu đa dạng và phức tạp từ nhiều nguồn khác nhau. Big Data đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các quyết định chiến lược, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, và khám phá các mẫu thông tin ẩn chứa trong dữ liệu.

Big Data được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, tài chính, bán lẻ, sản xuất, và truyền thông, giúp các tổ chức khai thác giá trị từ dữ liệu để đạt được lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, việc quản lý, lưu trữ, xử lý và phân tích Big Data cũng đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật và quản trị, đòi hỏi các giải pháp tiên tiến và hiệu quả.[2]

### **2.2 Các đặc trưng của dữ liệu lớn**

Để hiểu rõ hơn về Big Data, các nhà nghiên cứu đã xác định ra một số đặc trưng chính, thường được gọi là "5V" của Big Data:

**a. Khối Lượng (Volume)**

Khối lượng dữ liệu là đặc trưng cơ bản nhất của Big Data. Dữ liệu được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau như mạng xã hội, cảm biến IoT, giao dịch thương mại điện tử, và các hệ thống thông tin doanh nghiệp. Khối lượng dữ liệu lớn đòi hỏi các hệ thống lưu trữ và xử lý phải có khả năng mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

**Ví dụ:** Facebook xử lý hàng trăm terabyte dữ liệu mỗi ngày từ các hoạt động của người dùng như bài viết, hình ảnh, video và tương tác xã hội.

**b. Tốc Độ (Velocity)**

Tốc độ tạo ra và xử lý dữ liệu là yếu tố quan trọng trong Big Data. Dữ liệu phải được thu thập, xử lý và phân tích trong thời gian thực hoặc gần thời gian thực để cung cấp thông tin kịp thời cho các quyết định.

**Ví dụ:** Hệ thống giao dịch chứng khoán cần xử lý hàng triệu giao dịch trong mỗi giây để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của thông tin thị trường.

**c. Đa Dạng (Variety)**

Big Data không chỉ bao gồm dữ liệu có cấu trúc mà còn dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc. Dữ liệu có thể đến từ các định dạng khác nhau như văn bản, hình ảnh, video, âm thanh, và dữ liệu từ các thiết bị cảm biến.

**Ví dụ:** Trong lĩnh vực y tế, dữ liệu có thể bao gồm hồ sơ bệnh án điện tử (cấu trúc), hình ảnh y tế (phi cấu trúc), và dữ liệu từ thiết bị theo dõi sức khỏe (bán cấu trúc).

**d. Độ Chính Xác (Veracity)**

Độ chính xác đề cập đến chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu. Dữ liệu lớn thường chứa nhiều thông tin không chính xác, nhiễu loạn hoặc mâu thuẫn, do đó việc đảm bảo độ chính xác là một thách thức lớn trong quá trình xử lý và phân tích.

**Ví dụ:** Dữ liệu từ mạng xã hội có thể chứa thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ, đòi hỏi các thuật toán lọc và làm sạch dữ liệu hiệu quả.

**e. Giá Trị (Value)**

Giá trị của Big Data được xác định bởi khả năng khai thác thông tin hữu ích từ dữ liệu để tạo ra lợi ích kinh doanh hoặc xã hội. Việc chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin có giá trị yêu cầu các kỹ thuật phân tích và trực quan hóa dữ liệu tiên tiến.

**Ví dụ:** Phân tích dữ liệu khách hàng để dự đoán xu hướng mua sắm và cá nhân hóa chiến lược tiếp thị, từ đó tăng doanh thu và sự hài lòng của khách hàng.

### **2.3 Những thách thức trong việc tìm kiếm trên dữ liệu lớn**

**a. Khối Lượng Dữ Liệu Lớn (Volume)**

Dữ liệu lớn thường bao gồm hàng terabyte đến petabyte thông tin, tạo ra bởi các nguồn dữ liệu đa dạng như mạng xã hội, cảm biến IoT, giao dịch thương mại điện tử, và nhiều hệ thống khác. Khối lượng dữ liệu khổng lồ này đặt ra yêu cầu cao về khả năng lưu trữ, xử lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả.

**Thách Thức:**

* Hiệu Suất Truy Vấn: Các thuật toán tìm kiếm truyền thống như tìm kiếm tuyến tính (Linear Search) hay thậm chí là tìm kiếm nhị phân (Binary Search) không còn phù hợp với khối lượng dữ liệu lớn, do độ phức tạp thời gian của chúng không thể đáp ứng được yêu cầu về tốc độ truy vấn.
* Quản Lý Lưu Trữ: Việc lưu trữ và quản lý khối lượng dữ liệu lớn đòi hỏi các hệ thống lưu trữ phân tán và khả năng mở rộng (scalability) cao, như Hadoop Distributed File System (HDFS) hay các dịch vụ đám mây như Amazon S3.

Ví Dụ: Một hệ thống tìm kiếm văn bản như Elasticsearch phải xử lý hàng tỷ tài liệu, đảm bảo rằng các truy vấn tìm kiếm được thực hiện trong thời gian thực hoặc gần thời gian thực.

**b. Tốc Độ Dữ Liệu (Velocity)**

Dữ liệu không chỉ lớn mà còn được tạo ra và cập nhật với tốc độ cao. Điều này yêu cầu các hệ thống tìm kiếm phải xử lý và cập nhật dữ liệu một cách nhanh chóng để đảm bảo tính nhất quán và khả năng truy xuất dữ liệu mới nhất.

**Thách Thức:**

* Xử Lý Dữ Liệu Thời Gian Thực: Các thuật toán tìm kiếm phải có khả năng cập nhật chỉ mục (index) và xử lý các truy vấn mới ngay lập tức khi dữ liệu được thêm vào.
* Đồng Bộ Hóa Dữ Liệu: Đảm bảo rằng các nút trong hệ thống phân tán luôn đồng bộ hóa để tránh việc truy vấn trả về kết quả không chính xác hoặc không đầy đủ.

Ví Dụ: Trong các hệ thống giao dịch tài chính, việc xử lý hàng triệu giao dịch mỗi giây yêu cầu các thuật toán tìm kiếm có thể cập nhật và truy xuất dữ liệu gần như ngay lập tức.

**c. Đa Dạng Dữ Liệu (Variety)**

Dữ liệu lớn bao gồm nhiều loại dữ liệu khác nhau như dữ liệu có cấu trúc (structured data), dữ liệu bán cấu trúc (semi-structured data), và dữ liệu phi cấu trúc (unstructured data). Sự đa dạng này tạo ra những khó khăn trong việc lập chỉ mục và tìm kiếm hiệu quả.

**Thách Thức:**

* Phân Tích và Chuyển Đổi Dữ Liệu: Các hệ thống tìm kiếm cần có khả năng phân tích và chuyển đổi dữ liệu từ các định dạng khác nhau thành một định dạng thống nhất để dễ dàng lập chỉ mục và truy vấn.
* Xây Dựng Chỉ Mục Phù Hợp: Việc thiết kế các cấu trúc chỉ mục (index) phù hợp cho từng loại dữ liệu là một thách thức lớn. Ví dụ, inverted index thích hợp cho dữ liệu văn bản, trong khi các dữ liệu số hoặc dữ liệu không gian yêu cầu các cấu trúc chỉ mục khác như R-Tree hoặc KD-Tree.

Ví Dụ: Trong lĩnh vực y tế, dữ liệu bao gồm hồ sơ bệnh án điện tử (cấu trúc), hình ảnh y tế (phi cấu trúc), và dữ liệu từ các thiết bị theo dõi sức khỏe (bán cấu trúc), đòi hỏi hệ thống tìm kiếm phải xử lý và lập chỉ mục đa dạng các loại dữ liệu này một cách hiệu quả.

**d. Tính Phân Tán và Đồng Bộ (Distributed and Consistency)**

Các hệ thống dữ liệu lớn thường được triển khai trên các cụm máy tính phân tán để tăng khả năng mở rộng và hiệu suất. Tuy nhiên, việc duy trì tính nhất quán và đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều nút là một thách thức đáng kể.

**Thách Thức:**

* Quản Lý Dữ Liệu Phân Tán: Đảm bảo rằng các bản sao dữ liệu trên các nút khác nhau luôn được cập nhật và đồng bộ, tránh tình trạng dữ liệu bị mâu thuẫn hoặc lỗi thời.
* Chia Tải (Load Balancing): Phân phối đều tải truy vấn và xử lý dữ liệu giữa các nút để tránh tình trạng quá tải ở một số nút nhất định, từ đó tối ưu hóa hiệu suất tổng thể của hệ thống.

Ví Dụ: Hệ thống tìm kiếm phân tán như Apache Solr hoặc Elasticsearch phải đảm bảo rằng khi một tài liệu mới được thêm vào, tất cả các bản sao của nó trên các nút khác nhau đều được cập nhật kịp thời để tránh việc truy vấn trả về kết quả không đầy đủ.

**e. Tối Ưu Hóa Chỉ Mục (Index Optimization)**

Việc xây dựng và duy trì các chỉ mục hiệu quả là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu suất tìm kiếm cao. Tuy nhiên, trên dữ liệu lớn, việc tối ưu hóa chỉ mục trở nên phức tạp hơn do yêu cầu về tốc độ cập nhật và khả năng mở rộng.

**Thách Thức:**

* Kích Thước Chỉ Mục: Với khối lượng dữ liệu lớn, kích thước chỉ mục có thể trở nên cực kỳ lớn, gây ra vấn đề về lưu trữ và hiệu suất truy xuất.
* Cập Nhật Chỉ Mục: Đảm bảo rằng chỉ mục luôn được cập nhật kịp thời khi dữ liệu thay đổi mà không làm giảm hiệu suất truy vấn.

Ví Dụ: Trong Elasticsearch, việc tối ưu hóa cấu hình chỉ mục và sử dụng các kỹ thuật như sharding và replication là cần thiết để quản lý kích thước và hiệu suất của chỉ mục trên dữ liệu lớn.

**f. Bảo Mật và Quyền Riêng Tư (Security and Privacy)**

Với lượng dữ liệu lớn thường đi kèm với các dữ liệu nhạy cảm và thông tin cá nhân, việc bảo vệ dữ liệu khỏi các mối đe dọa an ninh và đảm bảo quyền riêng tư của người dùng là một thách thức quan trọng.

**Thách Thức:**

* Mã Hóa Dữ Liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa cả khi lưu trữ và khi truyền tải để ngăn chặn việc truy cập trái phép.
* Kiểm Soát Truy Cập: Thiết lập các cơ chế kiểm soát truy cập chặt chẽ để đảm bảo rằng chỉ những người dùng được ủy quyền mới có thể truy cập và thực hiện các truy vấn tìm kiếm trên dữ liệu.

Ví Dụ: Trong các hệ thống y tế, dữ liệu bệnh nhân phải được bảo vệ nghiêm ngặt để tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân.

**g. Độ Trễ (Latency)**

Độ trễ trong việc phản hồi các truy vấn tìm kiếm là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng. Đối với các ứng dụng yêu cầu thời gian thực hoặc gần thời gian thực, việc giảm thiểu độ trễ là thiết yếu.

**Thách Thức:**

* Tối Ưu Hóa Truy Vấn: Các thuật toán tìm kiếm phải được thiết kế để thực hiện các truy vấn một cách nhanh chóng và hiệu quả.
* Phân Tán Tính Toán: Sử dụng các kỹ thuật phân tán tính toán để giảm tải xử lý trên từng nút và tăng tốc độ phản hồi.

Ví Dụ: Trong các ứng dụng thương mại điện tử, việc tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng và chính xác giúp cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

# **Chương 3: Phân tích vấn đề**

## **1. Mô tả bài toán**

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở nên phong phú và phức tạp, việc quản lý và truy xuất thông tin từ các cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) đã trở thành một thách thức đáng kể đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Bài toán chính mà đề tài nghiên cứu "Phân tích và tối ưu hóa thuật toán tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn" hướng tới là:

Làm thế nào để thiết kế và triển khai các thuật toán tìm kiếm hiệu quả, tối ưu hóa thời gian truy vấn và sử dụng tài nguyên hệ thống trên các cơ sở dữ liệu lớn với khối lượng, tốc độ và đa dạng dữ liệu ngày càng tăng?

**Yêu cầu cụ thể:**

* Tốc độ: Thuật toán cần tối ưu hóa thời gian thực thi truy vấn, giảm thiểu độ trễ (latency) để mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Cần đảm bảo tốc độ truy vấn nhanh chóng ngay cả khi quy mô dữ liệu tăng lên.
* Độ chính xác: Kết quả tìm kiếm cần có độ chính xác cao, trả về đúng và đủ các kết quả liên quan đến truy vấn của người dùng, hạn chế tối đa kết quả sai lệch hoặc không liên quan.
* Tối ưu tài nguyên: Thuật toán cần sử dụng hiệu quả tài nguyên hệ thống (CPU, bộ nhớ, lưu trữ), tránh lãng phí và giảm chi phí vận hành.

**Dữ liệu đầu vào:**

* Loại dữ liệu: Nghiên cứu này sẽ tập trung vào các loại dữ liệu phổ biến trong môi trường Big Data như:
  + Dữ liệu văn bản (Text Data): Bao gồm các tài liệu, bài viết, email, tin nhắn, v.v.
  + Dữ liệu nhật ký (Log Data): Ghi lại hoạt động của hệ thống, ứng dụng, thiết bị, v.v.
  + Dữ liệu giao dịch (Transaction Data): Thông tin về các giao dịch mua bán, thanh toán, chuyển khoản, v.v.
* Quy mô dữ liệu: Để đánh giá hiệu quả của thuật toán, nghiên cứu sẽ sử dụng tập dữ liệu có kích thước lớn, mô phỏng môi trường Big Data thực tế. Quy mô dữ liệu dự kiến từ vài triệu đến hàng chục triệu bản ghi.
* Định dạng dữ liệu: Dữ liệu đầu vào có thể ở các định dạng khác nhau như CSV, JSON, XML, v.v.

**Mục tiêu:**

* Đề xuất được thuật toán tìm kiếm tối ưu cho cơ sở dữ liệu lớn, đáp ứng các yêu cầu về tốc độ, khả năng mở rộng, độ chính xác và tối ưu tài nguyên.
* Xây dựng mô hình thử nghiệm chứng minh tính khả thi và hiệu quả của thuật toán đề xuất.
* Cung cấp báo cáo phân tích chi tiết về hiệu năng của các thuật toán, làm cơ sở cho việc lựa chọn và triển khai giải pháp tìm kiếm phù hợp trong thực tế.

## **2. B-tree**

### **2.1. Giới thiệu về B-Tree**

**2.1.1 Khái niệm và vai trò**

B-Tree là một cấu trúc dữ liệu dạng cây tự cân bằng, được thiết kế để tối ưu hóa việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu, đặc biệt hiệu quả trên các thiết bị lưu trữ thứ cấp như đĩa cứng. B-Tree là dạng tổng quát hóa của cây tìm kiếm nhị phân (Binary Search Tree - BST), cho phép mỗi nút có nhiều hơn hai nút con. Cấu trúc này giúp giảm chiều cao của cây, từ đó giảm số lần truy cập đĩa cần thiết trong các thao tác tìm kiếm, chèn và xóa.

Trong các hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống tập tin, việc truy cập dữ liệu trên đĩa cứng thường chậm hơn rất nhiều so với truy cập dữ liệu trong bộ nhớ chính (RAM). Do đó, việc giảm thiểu số lần truy cập đĩa là yếu tố then chốt để nâng cao hiệu suất. B-Tree, với khả năng giảm chiều cao của cây và tối ưu hóa việc đọc/ghi dữ liệu theo khối (block-based), đã trở thành một trong những cấu trúc dữ liệu quan trọng nhất trong các ứng dụng lưu trữ và truy vấn dữ liệu lớn[3].

**2.1.2 Lịch sử phát triển**

B-Tree được phát minh bởi Rudolf Bayer và Edward M. McCreight vào năm 1971 khi làm việc tại Boeing Scientific Research Labs. Tên gọi "B-Tree" không được giải thích cụ thể bởi các tác giả, nhưng người ta thường cho rằng "B" có thể là viết tắt của "Balanced," "Broad," "Bushy," "Bayer," hoặc "Boeing."

### **2.2. Đặc điểm và cấu trúc của B-Tree**

**2.2.1. Tính cân bằng (Self-Balancing)**

Tính cân bằng là đặc điểm quan trọng nhất của B-Tree, đảm bảo hiệu suất ổn định trong các thao tác tìm kiếm, chèn và xóa. Tất cả các nút lá (leaf nodes) của B-Tree đều nằm ở cùng một mức, nghĩa là đường dẫn tìm kiếm từ nút gốc đến bất kỳ nút lá nào đều có độ dài như nhau. Điều này khác biệt so với BST, nơi mà cây có thể bị lệch về một phía, dẫn đến thời gian tìm kiếm trong trường hợp xấu nhất là O(n) (với n là số lượng phần tử).

Tính tự cân bằng của B-Tree đảm bảo thời gian tìm kiếm, chèn, và xóa luôn ở mức **O(log n)**, mang lại hiệu suất ổn định và dễ dự đoán, không phụ thuộc vào thứ tự dữ liệu được chèn vào.

**2.2.2. Bậc của cây (Order/Minimum Degree - t)**

Bậc của cây, thường được ký hiệu là **t** (minimum degree), là một tham số quan trọng định nghĩa số lượng khóa tối thiểu và tối đa mà mỗi nút (ngoại trừ nút gốc) có thể chứa. Cụ thể:

* **Số lượng khóa tối thiểu:** Mỗi nút (trừ nút gốc) phải chứa ít nhất **t-1** khóa. Nút gốc có thể chứa ít hơn t-1 khóa, nhưng tối thiểu là 1 khóa.
* **Số lượng khóa tối đa:** Mỗi nút có thể chứa tối đa **2t-1** khóa.
* **Số lượng nút con:** Một nút với **k** khóa sẽ có **k+1** nút con.

Ví dụ, với B-Tree bậc t = 3:


* Mỗi nút (trừ nút gốc) phải chứa ít nhất 2 khóa.
* Mỗi nút có thể chứa tối đa 5 khóa.
* Một nút có 4 khóa sẽ có 5 nút con.

Tham số **t** ảnh hưởng trực tiếp đến chiều cao của cây và hiệu suất của các thao tác. Giá trị **t** lớn hơn sẽ dẫn đến cây thấp hơn, giảm số lần truy cập đĩa, nhưng cũng có thể làm tăng thời gian tìm kiếm trong mỗi nút. Việc lựa chọn giá trị **t** phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của hệ thống và dữ liệu.

**2.2.3. Cấu trúc nút (Node Structure)**

Mỗi nút trong B-Tree bao gồm các thành phần sau:

* **Khóa (Keys):** Các khóa được lưu trữ theo thứ tự tăng dần trong mỗi nút.
* **Con trỏ đến nút con (Child Pointers):** Mỗi khóa trong nút có một con trỏ liên kết đến một nút con. Con trỏ nằm bên trái của khóa trỏ đến nút con chứa các khóa nhỏ hơn khóa đó. Con trỏ nằm bên phải của khóa trỏ đến nút con chứa các khóa lớn hơn khóa đó. Nếu nút không có nút con(nút lá), con trỏ này sẽ mang giá trị null.
* **Con trỏ đến dữ liệu (Data Pointers - Tùy chọn):** Trong một số triển khai, B-Tree có thể lưu trữ con trỏ đến dữ liệu thực tế liên kết với mỗi khóa. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp (ví dụ: B+ Tree), dữ liệu thực tế chỉ được lưu trữ ở các nút lá, và các nút trong chỉ chứa khóa và con trỏ đến các nút con.
* **Số lượng khóa hiện tại (n):** Một số nguyên lưu trữ số lượng khóa hiện có trong nút.



**Hình 3.1 - Minh họa cấu trúc cây B-tree**

**2.2.4. Phân bố khóa**

Các khóa trong B-Tree được phân bố theo nguyên tắc sau:

* Các khóa trong mỗi nút được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
* Giữa hai khóa liên tiếp **k(i)** và **k(i+1)** trong một nút, tồn tại một con trỏ **p(i)** trỏ đến nút con.
* Tất cả các khóa trong cây con được trỏ bởi **p(i)** đều lớn hơn hoặc bằng **k(i)** và nhỏ hơn **k(i+1).**


### **2.3. Các thao tác trên B-Tree**

**2.3.1. Tìm kiếm (Search)**

Thao tác tìm kiếm trong B-Tree tương tự như tìm kiếm trong BST, nhưng được mở rộng để xử lý nhiều khóa trong mỗi nút. Quá trình tìm kiếm bắt đầu từ nút gốc:

* So sánh khóa cần tìm với các khóa trong nút hiện tại: Nếu tìm thấy khóa cần tìm trong nút, trả về vị trí của khóa (và dữ liệu liên quan nếu có).
* Di chuyển xuống nút con: Nếu không tìm thấy khóa, xác định vị trí con trỏ p(i) tương ứng dựa trên giá trị của khóa cần tìm (khóa cần tìm nằm giữa k(i) và k(i+1).
* Lặp lại: Di chuyển đến nút con được trỏ bởi p(i)và lặp lại các bước 1 và 2 cho đến khi tìm thấy khóa hoặc đến nút lá mà không tìm thấy.

**Độ phức tạp:** O(t log(t)n), trong đó t là bậc của cây và n là số nút.




**Hình 3.2 – Truy vấn tìm kiếm trong B-Tree**

**2.3.2. Chèn (Insertion)**

Thao tác chèn một khóa mới vào B-Tree phức tạp hơn tìm kiếm vì cần đảm bảo tính cân bằng của cây. Quá trình chèn bao gồm các bước sau:

* Tìm vị trí chèn: Sử dụng thuật toán tìm kiếm để xác định nút lá mà khóa mới nên được chèn vào.
* Chèn khóa vào nút lá:
  + Nếu nút lá chưa đầy (số lượng khóa < 2t-1), chèn khóa mới vào đúng vị trí trong nút, duy trì thứ tự tăng dần.
  + Nếu nút lá đã đầy (số lượng khóa = 2t-1), thực hiện tách nút (split):
  + Chia nút lá thành hai nút, mỗi nút chứa một nửa số khóa (t-1 khóa).
  + Khóa ở giữa (median key) được đưa lên nút cha.
  + Nếu nút cha cũng đầy, tiếp tục thực hiện tách nút lên trên cho đến khi gặp nút cha không đầy hoặc đến nút gốc.
  + Nếu nút gốc bị tách, tạo một nút gốc mới chứa khóa giữa, và chiều cao của cây tăng lên 1.

Độ phức tạp: O(t log(t) n)



**Hình 3.3 - Ghi giá trị vào B-Tree**


**2.3.3. Xóa (Deletion)**

Thao tác xóa một khóa khỏi B-Tree cũng cần đảm bảo tính cân bằng của cây. Quá trình xóa phức tạp hơn chèn và tìm kiếm, bao gồm các bước sau:

1. Tìm khóa cần xóa: Sử dụng thuật toán tìm kiếm để xác định nút chứa khóa cần xóa.
2. Xóa khóa:

* Trường hợp 1: Khóa cần xóa nằm ở nút lá:
  + Nếu nút lá có nhiều hơn t-1 khóa, xóa khóa trực tiếp khỏi nút.
  + Nếu nút lá chỉ có t-1 khóa (khóa tối thiểu), xóa khóa khỏi nút. Sau đó, cần kiểm tra và điều chỉnh (rebalance) để đảm bảo tính cân bằng:
  + Mượn khóa (Borrow/Rotation): Nếu một trong hai nút anh em liền kề (có cùng nút cha) có nhiều hơn t-1 khóa, mượn một khóa từ nút anh em đó và di chuyển khóa thích hợp từ nút cha xuống nút lá hiện tại. Đồng thời cập nhật lại các con trỏ cho phù hợp
  + Hợp nhất (Merge): Nếu cả hai nút anh em liền kề chỉ có t-1 khóa, hợp nhất nút hiện tại với một trong hai nút anh em và một khóa từ nút cha. Nếu nút cha còn lại ít hơn t-1 khóa, tiếp tục điều chỉnh lên trên (lặp lại các bước mượn khóa hoặc hợp nhất nếu cần thiết). Trường hợp đặc biệt, nếu nút cha là nút gốc và nút cha chỉ còn lại 0 khóa sau khi hợp nhất, thì ta sẽ xóa nút gốc, khi đó, nút mới được hợp nhất sẽ trở thành nút gốc mới, và chiều cao của cây giảm đi 1.
  + Trường hợp 2: Khóa cần xóa nằm ở nút trong:
  + Tìm khóa lớn nhất trong cây con bên trái (predecessor) hoặc khóa nhỏ nhất trong cây con bên phải (successor) của khóa cần xóa.
  + Thay thế khóa cần xóa bằng predecessor/successor.
  + Xóa predecessor/successor khỏi nút lá (sử dụng Trường hợp 1).

Độ phức tạp: O(t log(t)n)



**Hình 3.3 – Phương thức xóa khỏi B-tree**

### **2.4. Biến thể của B-Tree: B+ Tree**

B+ Tree là một biến thể phổ biến của B-Tree, được tối ưu hóa hơn nữa cho việc lưu trữ dữ liệu trên đĩa và thường được sử dụng trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống tập tin. Điểm khác biệt chính giữa B+ Tree và B-Tree là:

* Lưu trữ dữ liệu: Trong B+ Tree, dữ liệu thực tế (hoặc con trỏ đến dữ liệu) chỉ được lưu trữ ở các nút lá. Các nút trong chỉ chứa các khóa đóng vai trò dẫn đường (routing keys) cho việc tìm kiếm.
* Liên kết giữa các nút lá: Các nút lá trong B+ Tree được liên kết với nhau bằng các con trỏ, tạo thành một danh sách liên kết. Điều này cho phép duyệt qua toàn bộ dữ liệu một cách hiệu quả theo thứ tự đã sắp xếp, hỗ trợ các truy vấn theo phạm vi (range queries) tốt hơn.

Cấu trúc của B+ Tree:

* Nút gốc (Root): Có thể là nút lá hoặc nút có ít nhất hai con trỏ.
* Nút trong (Internal Node): Chứa các khóa và con trỏ đến các nút con. Các khóa đóng vai trò là các giá trị phân tách (separator values) để dẫn đường tìm kiếm.
* Nút lá (Leaf Node): Chứa các khóa và con trỏ dữ liệu (hoặc dữ liệu thực tế). Các nút lá được liên kết với nhau tạo thành một danh sách liên kết.

Ưu điểm của B+ Tree:

* Tối ưu cho truy cập tuần tự: Nhờ danh sách liên kết ở các nút lá, B+ Tree cho phép truy cập tuần tự dữ liệu nhanh hơn, phù hợp với các truy vấn theo phạm vi.
* Hiệu quả lưu trữ cao hơn: Do các nút trong không lưu trữ dữ liệu, B+ Tree có thể lưu trữ nhiều khóa hơn trong mỗi nút, dẫn đến cây thấp hơn và giảm số lần truy cập đĩa.

### **2.5. Ứng dụng của B-Tree**

B-Tree, với những ưu điểm vượt trội về hiệu suất truy cập và quản lý dữ liệu, đã trở thành một trong những cấu trúc dữ liệu nền tảng trong các hệ thống lưu trữ và truy vấn dữ liệu, đặc biệt là:

* Cơ sở dữ liệu (Database): B-Tree (và đặc biệt là B+ Tree) là cấu trúc dữ liệu chính được sử dụng để xây dựng chỉ mục (index) trong hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server. Chỉ mục B-Tree giúp tăng tốc độ truy vấn dữ liệu, đặc biệt là các truy vấn tìm kiếm theo phạm vi (range queries) và các truy vấn yêu cầu sắp xếp dữ liệu.
* Hệ thống tập tin (File Systems): Nhiều hệ thống tập tin hiện đại sử dụng B-Tree (hoặc biến thể của nó) để quản lý cấu trúc thư mục và định vị tập tin trên đĩa. Ví dụ, NTFS (New Technology File System) của Windows, HFS+ (Hierarchical File System Plus) của macOS, và ext4 (Fourth Extended File System) của Linux đều sử dụng B-Tree.
* Các ứng dụng lưu trữ và truy vấn dữ liệu khác: B-Tree cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác yêu cầu lưu trữ và truy vấn dữ liệu hiệu quả, chẳng hạn như các công cụ tìm kiếm, các hệ thống lưu trữ key-value, và các hệ thống quản lý dữ liệu chuỗi thời gian (time-series data).

## **3. Hash-based Indexing**

### **3.1. Giới thiệu về Hash-based Indexing**

Hash-based Indexing là một kỹ thuật lập chỉ mục sử dụng hàm băm (hash function) để ánh xạ trực tiếp các giá trị khóa (key values) đến các vị trí lưu trữ dữ liệu tương ứng. Khác với các phương pháp lập chỉ mục dựa trên cây (như B-Tree) yêu cầu duyệt qua cấu trúc cây để tìm kiếm, Hash-based Indexing cho phép truy cập dữ liệu gần như tức thì chỉ với một phép tính băm duy nhất. Điều này làm cho nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh, đặc biệt là cho các truy vấn so khớp chính xác (exact-match queries).

**3.1.1. Khái niệm cơ bản**

**a. Lập chỉ mục (Indexing)**

Lập chỉ mục là quá trình tạo ra một cấu trúc dữ liệu phụ trợ (index) giúp tăng tốc độ tìm kiếm dữ liệu trong một tập dữ liệu lớn. Chỉ mục hoạt động tương tự như mục lục của một cuốn sách, cho phép chúng ta nhanh chóng tìm đến trang chứa thông tin cần thiết thay vì phải đọc toàn bộ cuốn sách.

**b. Hàm băm (Hash Function)**

Hàm băm là trái tim của Hash-based Indexing, là một hàm toán học nhận đầu vào là một giá trị khóa có độ dài bất kỳ và trả về đầu ra là một giá trị băm (hash value) có độ dài cố định, thường là một số nguyên. Giá trị băm này được sử dụng như một chỉ số (index) để truy cập vào bảng băm (hash table).

Một hàm băm tốt cần đảm bảo các tính chất sau:


* **Tính đồng nhất (Uniformity):** Phân phối các giá trị băm một cách đồng đều trên toàn bộ không gian của bảng băm, giảm thiểu xác suất xảy ra xung đột.
* **Tính nhanh chóng (Fast Computation):** Có tốc độ tính toán nhanh để không làm ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của hệ thống.
* **Tính nhạy cảm (Sensitivity):** Một thay đổi nhỏ trong giá trị khóa đầu vào cũng phải dẫn đến một thay đổi lớn trong giá trị băm đầu ra, giảm thiểu xung đột cho các khóa gần giống nhau.
* **Tính tất định (Deterministic):** Cùng một giá trị khóa đầu vào phải luôn tạo ra cùng một giá trị băm đầu ra.

Một số hàm băm phổ biến bao gồm:

* **Division Method:** h(key) = key mod m (với m là kích thước của bảng băm).
* **Multiplication Method:** h(key) = floor(m \* (key \* A mod 1)) (với A là một hằng số nằm trong khoảng 0 và 1, m là kích thước của bảng băm).
* **Universal Hashing:** Chọn ngẫu nhiên một hàm băm từ một tập hợp các hàm băm được thiết kế đặc biệt.

**c. Bảng băm (Hash Table)**

Bảng băm là cấu trúc dữ liệu chính được sử dụng trong Hash-based Indexing. Nó là một mảng các "thùng" (buckets) hoặc "khe" (slots), mỗi thùng có thể chứa một hoặc nhiều bản ghi dữ liệu. Vị trí của một bản ghi trong bảng băm được xác định bởi giá trị băm của khóa của bản ghi đó.



**Hình 3.4 - Mô phỏng cấu trúc của Hash-based Indexing**

### **3.2. Nguyên lý hoạt động**

**3.2.1. Ánh xạ khóa thành chỉ số**

Quá trình lập chỉ mục bắt đầu bằng việc áp dụng hàm băm lên giá trị khóa của mỗi bản ghi dữ liệu. Hàm băm chuyển đổi khóa thành một giá trị băm, giá trị này sau đó được sử dụng để xác định vị trí (thùng) trong bảng băm mà bản ghi sẽ được lưu trữ.

**3.2.2. Xử lý xung đột (Collision Handling)**

Xung đột xảy ra khi hai hoặc nhiều khóa khác nhau được hàm băm ánh xạ đến cùng một thùng trong bảng băm. Đây là một vấn đề không thể tránh khỏi trong Hash-based Indexing do không gian khóa thường lớn hơn nhiều so với không gian của bảng băm. Do đó, các kỹ thuật xử lý xung đột hiệu quả là rất cần thiết để đảm bảo tính chính xác và hiệu suất của việc lập chỉ mục.

Có hai phương pháp chính để xử lý xung đột:

* **Chaining (Separate Chaining):** Mỗi thùng trong bảng băm được triển khai như một danh sách liên kết (linked list) hoặc một cấu trúc dữ liệu động khác. Khi xảy ra xung đột, bản ghi mới sẽ được thêm vào danh sách liên kết tương ứng với thùng đó.
  + **Ưu điểm:** Đơn giản, dễ triển khai.
  + **Nhược điểm:** Hiệu suất có thể giảm nếu danh sách liên kết quá dài, dẫn đến thời gian tìm kiếm tuyến tính trong danh sách.
* **Open Addressing:** Khi xảy ra xung đột, kỹ thuật này sẽ tìm kiếm một thùng trống khác trong bảng băm để lưu trữ bản ghi, thay vì sử dụng danh sách liên kết. Có một số phương pháp dò tìm (probing) khác nhau trong Open Addressing, bao gồm:
  + **Linear Probing:** Tìm kiếm tuần tự các thùng tiếp theo từ vị trí ban đầu cho đến khi tìm thấy thùng trống.
  + **Quadratic Probing:** Tìm kiếm thùng trống bằng cách tăng khoảng cách dò tìm theo cấp số nhân.
  + **Double Hashing:** Sử dụng một hàm băm thứ hai để xác định khoảng cách dò tìm.
  + **Ưu điểm:** Tiết kiệm không gian hơn so với Chaining vì không cần lưu trữ con trỏ cho danh sách liên kết.
  + **Nhược điểm:** Có thể xảy ra hiện tượng phân cụm (clustering), khi các bản ghi có xu hướng tập trung tại một số khu vực trong bảng băm, làm giảm hiệu suất

**3.2.3.Truy xuất dữ liệu**

Khi cần truy xuất dữ liệu dựa trên một giá trị khóa, hàm băm sẽ được áp dụng lên khóa đó để tính toán giá trị băm. Giá trị băm này sau đó được sử dụng để xác định thùng trong bảng băm mà bản ghi có thể được lưu trữ.

* **Trường hợp không có xung đột:** Nếu thùng chỉ chứa một bản ghi, bản ghi đó sẽ được trả về ngay lập tức.
* **Trường hợp có xung đột:**
  + **Chaining:** Duyệt qua danh sách liên kết trong thùng để tìm bản ghi có khóa trùng khớp.
  + **Open Addressing:** Sử dụng cùng phương pháp dò tìm đã được sử dụng khi chèn để tìm kiếm bản ghi trong các thùng khác.

**3.2.4. Chèn dữ liệu (Insertion)**

Để chèn một bản ghi mới:

* Tính toán giá trị băm của khóa sử dụng hàm băm.
* Xác định thùng tương ứng trong bảng băm dựa trên giá trị băm.
* Nếu thùng trống, chèn bản ghi vào thùng.
* Nếu thùng đã có bản ghi (xung đột), áp dụng kỹ thuật xử lý xung đột (Chaining hoặc Open Addressing) để chèn bản ghi.

**3.2.5. Xóa dữ liệu (Deletion)**

Để xóa một bản ghi:

* Tính toán giá trị băm của khóa sử dụng hàm băm.
* Xác định thùng tương ứng trong bảng băm dựa trên giá trị băm.
* Tìm kiếm bản ghi trong thùng (sử dụng danh sách liên kết nếu áp dụng Chaining hoặc dò tìm nếu áp dụng Open Addressing).
* Nếu tìm thấy bản ghi, xóa bản ghi khỏi thùng.
  + **Chaining:** Xóa bản ghi khỏi danh sách liên kết.
  + **Open Addressing:** Cần đánh dấu thùng là đã bị xóa (deleted) thay vì để trống hoàn toàn để tránh ảnh hưởng đến quá trình tìm kiếm các bản ghi khác được chèn sau bản ghi bị xóa.

### **3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất**

**3.3.1. Hàm băm**

Chất lượng của hàm băm là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất của Hash-based Indexing. Một hàm băm tốt cần phân phối các giá trị băm một cách đồng đều trên toàn bộ không gian của bảng băm, giảm thiểu xác suất xảy ra xung đột.

**3.3.2. Hệ số tải (Load Factor)**

Hệ số tải được định nghĩa là tỷ lệ giữa số lượng bản ghi được lưu trữ trong bảng băm và kích thước của bảng băm (số lượng thùng). Hệ số tải cao có thể dẫn đến nhiều xung đột hơn, làm giảm hiệu suất. Thông thường, hệ số tải nên được giữ dưới 0,7.

**3.3.3. Kỹ thuật xử lý xung đột**

Lựa chọn kỹ thuật xử lý xung đột phù hợp có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất. Chaining thường đơn giản và dễ triển khai hơn, nhưng Open Addressing có thể tiết kiệm không gian hơn. Việc lựa chọn kỹ thuật nào phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của ứng dụng và dữ liệu.

**3.3.4. Kích thước bảng băm**

Kích thước bảng băm cần đủ lớn để chứa tất cả các bản ghi mà không làm cho hệ số tải quá cao. Tuy nhiên, bảng băm quá lớn cũng có thể gây lãng phí không gian lưu trữ. Việc lựa chọn kích thước bảng băm phù hợp là một bài toán cân bằng giữa hiệu suất và sử dụng tài nguyên.

**3.4. Ưu điểm và nhược điểm**

**3.4.1. Ưu điểm**

* **Tốc độ truy xuất dữ liệu cực nhanh:** Thời gian truy cập trung bình là O(1) trong trường hợp lý tưởng (không có hoặc ít xung đột). Đây là ưu điểm lớn nhất của Hash-based Indexing.
* **Hiệu quả cho các truy vấn so khớp chính xác (exact-match queries):** Hash-based Indexing đặc biệt hiệu quả cho các truy vấn tìm kiếm bản ghi dựa trên giá trị khóa chính xác.

**3.4.2. Nhược điểm**

* **Không hỗ trợ các truy vấn theo phạm vi (range queries):** Do các khóa không được sắp xếp theo thứ tự trong bảng băm, Hash-based Indexing không thể được sử dụng để thực hiện các truy vấn tìm kiếm bản ghi trong một phạm vi giá trị khóa nhất định.
* **Hiệu suất phụ thuộc vào hàm băm và kỹ thuật xử lý xung đột:** Hiệu suất có thể giảm đáng kể nếu hàm băm không tốt hoặc xảy ra quá nhiều xung đột.
* **Khó khăn trong việc thay đổi kích thước bảng băm:** Khi số lượng bản ghi tăng lên, việc thay đổi kích thước bảng băm (rehashing) có thể tốn kém về mặt thời gian và tài nguyên.

### **3.5. Ứng dụng**

Hash-based Indexing được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm:

* **Bảng ký hiệu trong trình biên dịch (Symbol Tables in Compilers):** Trình biên dịch sử dụng bảng băm để lưu trữ thông tin về các biến, hàm và các định danh khác trong mã nguồn, cho phép truy cập nhanh chóng thông tin về các định danh này trong quá trình biên dịch.
* **Bộ nhớ đệm (Caching):** Hash-based Indexing được sử dụng để triển khai các cơ chế bộ nhớ đệm, cho phép truy cập nhanh đến các dữ liệu thường xuyên được sử dụng.
* **Cơ sở dữ liệu:** Một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng Hash-based Indexing cho các cột không yêu cầu truy vấn theo phạm vi, chẳng hạn như các cột chứa mã định danh duy nhất (unique identifiers).
* **Kiểm tra chính tả (Spell Checkers):** Hash-based Indexing có thể được sử dụng để xây dựng từ điển kiểm tra chính tả, cho phép kiểm tra nhanh một từ có tồn tại trong từ điển hay không.

## **3. Elasticsearch**

### **3.1. Tổng quan về Elasticsearch**

**3.1.1. Khái niệm và vai trò**

Elasticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích dữ liệu phân tán, mã nguồn mở, được xây dựng trên nền tảng của thư viện tìm kiếm Apache Lucene. Nổi bật với khả năng tìm kiếm toàn văn (full-text search) mạnh mẽ, linh hoạt, hỗ trợ tìm kiếm gần thời gian thực (near real-time), khả năng mở rộng theo chiều ngang (horizontally scalable) và phân tích dữ liệu lớn (big data analytics), Elasticsearch đã trở thành một giải pháp hàng đầu cho nhiều ứng dụng, từ tìm kiếm nội dung website, ứng dụng, cho đến phân tích log, giám sát hệ thống và phân tích dữ liệu kinh doanh.

Elasticsearch cho phép bạn lưu trữ, tìm kiếm và phân tích một lượng lớn dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Dữ liệu trong Elasticsearch được lưu trữ dưới dạng tài liệu (documents) định dạng JSON, được tổ chức thành các chỉ mục (indices).

**3.1.2. Kiến trúc phân tán**

Elasticsearch được thiết kế để hoạt động như một hệ thống phân tán, có thể mở rộng dễ dàng bằng cách thêm các nút (nodes) vào một cụm (cluster). Dữ liệu được tự động phân chia và phân phối trên các nút khác nhau trong cụm, đảm bảo tính sẵn sàng cao (high availability) và khả năng chịu lỗi (fault tolerance).

**3.1.3. RESTful API**

Elasticsearch cung cấp một giao diện lập trình ứng dụng (API) dựa trên RESTful, cho phép tương tác với cụm Elasticsearch thông qua các yêu cầu HTTP đơn giản. Điều này giúp dễ dàng tích hợp Elasticsearch với các ứng dụng và hệ thống khác.

**3.1.4. Lịch sử phát triển**

Elasticsearch được phát triển bởi Shay Banon và được phát hành lần đầu tiên vào năm 2010. Ban đầu, nó được phát triển như một giải pháp tìm kiếm cho ứng dụng công thức nấu ăn của Banon. Sau đó, nó đã nhanh chóng trở nên phổ biến và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, Elasticsearch là một phần của bộ công cụ Elastic Stack (trước đây gọi là ELK Stack), bao gồm Elasticsearch, Logstash (thu thập và xử lý log), Kibana (trực quan hóa dữ liệu) và Beats (thu thập dữ liệu nhẹ).

### **3.2. Các thành phần chính của Elasticsearch**


**3.2.1. Cluster (Cụm)**

Cụm (Cluster) trong Elasticsearch là một tập hợp các node (máy chủ) hoạt động cùng nhau để lưu trữ và quản lý dữ liệu, cung cấp khả năng tìm kiếm và phân tích. Mỗi cụm có một tên duy nhất, và các node trong cùng một cụm chia sẻ tên này, giúp chúng phối hợp và làm việc như một hệ thống thống nhất. Một cụm thường bao gồm một hoặc nhiều node, với một node chính (master node) điều phối hoạt động và các node dữ liệu (data nodes) lưu trữ và xử lý dữ liệu.

**3.2.2. Node (Nút)**

Một node là một instance (thể hiện) của Elasticsearch, là một server (máy chủ) riêng lẻ là một phần của cluster. Mỗi node tham gia vào các hoạt động lập chỉ mục và tìm kiếm của cluster, lưu trữ một phần dữ liệu của cluster. Có nhiều loại node khác nhau trong Elasticsearch, bao gồm:


* **Master Node:** Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động cấp cluster như tạo, xóa index, thêm, xóa node, phân bổ shards cho các nodes. Trong một cluster, có một master node được bầu chọn (elected) từ các node đủ điều kiện làm master (master-eligible nodes).
* **Data Node:** Lưu trữ dữ liệu (các shards của các indices) và thực hiện các hoạt động liên quan đến dữ liệu như lập chỉ mục, tìm kiếm, tổng hợp (aggregations).
* **Ingest Node:** Tiền xử lý (pre-process) documents trước khi chúng được lập chỉ mục. Ingest Node có thể thực hiện các tác vụ như chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, trích xuất thông tin, làm giàu dữ liệu (enrich data) trước khi nó được lưu trữ vào index.
* **Client Node/Coordinating Node:** Đóng vai trò như một bộ cân bằng tải (load balancer), định tuyến các yêu cầu tìm kiếm và lập chỉ mục đến các data nodes thích hợp. Nó không lưu trữ dữ liệu và không phải là master node. Client node tập hợp kết quả tìm kiếm từ các data nodes và trả về kết quả cuối cùng cho client.



**Hình 3.5 – Mô phỏng các node trong Elasticsearch**

**3.2.3. Index (Chỉ mục)**

Một index trong Elasticsearch tương tự như một database trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó là một tập hợp các documents có các đặc điểm tương tự nhau. Mỗi index được định danh bằng một tên (viết thường) và được lưu trữ phân tán trên các nodes trong cluster.



**Hình 3.6 – Mô phỏng index trong Elasticsearch**

**3.2.4. Document (Tài liệu)**

Một document là đơn vị cơ bản của thông tin có thể được lập chỉ mục trong Elasticsearch. Nó được biểu diễn dưới dạng một đối tượng JSON, bao gồm một tập hợp các fields (trường), mỗi field có một tên và một giá trị tương ứng.

**Ví dụ:** Một document mô tả thông tin về một sản phẩm có thể có các fields như name, description, price, category.

**3.2.5. Type (Loại)**

Trước phiên bản 7.x, một index có thể chứa nhiều types, mỗi type có thể coi như một table trong database, giúp nhóm các documents có cấu trúc tương tự nhau trong cùng một index. Tuy nhiên, từ phiên bản 7.x trở đi, khái niệm type đã bị loại bỏ, và mỗi index chỉ nên chứa một type duy nhất, thường được đặt tên là \_doc.


**3.2.6. Field (Trường)**

Một field là một cặp tên-giá trị (name-value pair) trong một document. Ví dụ, trong document về sản phẩm ở trên, name, description, price, và category là các fields. Mỗi field có một kiểu dữ liệu (data type) xác định, chẳng hạn như text, keyword, integer, date, boolean, geo\_point, v.v.

**3.2.7. Shard (Phân mảnh)**

Để phân tán dữ liệu và tăng khả năng mở rộng, mỗi index trong Elasticsearch được chia thành nhiều phần nhỏ hơn gọi là shards. Mỗi shard là một index Lucene độc lập, có thể được lưu trữ trên bất kỳ node nào trong cluster. Khi một document được lập chỉ mục, nó sẽ được định tuyến đến một shard cụ thể dựa trên một hàm băm của ID document (mặc định) hoặc một routing value tùy chỉnh.

* **Primary Shard:** Mỗi shard có một bản chính (primary shard) chịu trách nhiệm cho việc lập chỉ mục dữ liệu. Số lượng primary shards được xác định khi tạo index và không thể thay đổi sau đó (trừ khi tạo lại index).
* **Replica Shard:** Mỗi primary shard có thể có một hoặc nhiều bản sao (replica shards) được lưu trữ trên các data nodes khác. Replica shards cung cấp khả năng chịu lỗi (nếu một node chứa primary shard bị lỗi, một replica shard sẽ được thăng cấp thành primary shard) và tăng hiệu suất đọc (các yêu cầu tìm kiếm có thể được xử lý song song bởi cả primary và replica shards). Số lượng replica shards có thể thay đổi linh hoạt sau khi tạo index.



**Hình 3.7 – Mô phỏng chia dữ liệu thành các phần nhỏ hơn có tên là Shard**

**3.2.8. Mapping (Ánh xạ)**


Mapping định nghĩa cấu trúc của các documents trong một index, bao gồm các fields và kiểu dữ liệu của chúng. Nó cũng định nghĩa cách các fields được phân tích (analyzed) và lập chỉ mục. Mapping có thể được định nghĩa tường minh (explicitly) hoặc được suy ra tự động (dynamically) bởi Elasticsearch khi các documents mới được lập chỉ mục.

Mapping đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa tìm kiếm và lưu trữ. Ví dụ, một field được định nghĩa là text sẽ được phân tích thành các tokens để hỗ trợ tìm kiếm toàn văn, trong khi một field được định nghĩa là keyword sẽ được lưu trữ nguyên vẹn và chỉ hỗ trợ tìm kiếm chính xác.

**3.2.9. Analyzer (Bộ phân tích)**

Bộ phân tích chịu trách nhiệm xử lý văn bản (text fields) trong quá trình lập chỉ mục và tìm kiếm. Một analyzer bao gồm một bộ lọc ký tự (character filters), một tokenizer, và một hoặc nhiều bộ lọc token (token filters).

* **Character Filters:** Xử lý văn bản thô trước khi nó được đưa vào tokenizer. Ví dụ: loại bỏ các thẻ HTML, thay thế các ký tự đặc biệt.
* **Tokenizer:** Chia văn bản thành các tokens (thường là các từ đơn lẻ). Ví dụ, tokenizer tiêu chuẩn (standard tokenizer) sẽ chia văn bản dựa trên khoảng trắng và dấu câu.
* **Token Filters:** Xử lý các tokens sau khi chúng được tạo ra bởi tokenizer. Ví dụ: chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường, loại bỏ các stop words (như "the", "a", "is"), stemming (rút gọn từ về dạng gốc), thêm từ đồng nghĩa (synonyms).



**Hình ảnh 3.8 - Quy trình Analyzer**

### **3.3. Quá trình lập chỉ mục (Indexing)**

Khi một document được gửi đến Elasticsearch để lập chỉ mục, nó sẽ trải qua các bước sau:

* **Routing:** Elasticsearch xác định shard nào sẽ lưu trữ document dựa trên giá trị routing (mặc định là ID của document). Giá trị routing được băm để xác định primary shard tương ứng.
* **Ingestion (Nếu có Ingest Node):** Nếu cluster có cấu hình Ingest Node, document sẽ được gửi đến Ingest Node để tiền xử lý. Ingest Node có thể thực hiện các tác vụ như chuyển đổi cấu trúc dữ liệu, trích xuất thông tin từ các fields, làm giàu dữ liệu trước khi nó được lưu trữ vào index.
* **Analysis:** Các text fields trong document được phân tích bởi analyzer tương ứng (được định nghĩa trong mapping) để tạo ra các terms (tokens) được sử dụng để xây dựng inverted index.
* **Indexing:** Document được lưu trữ trong primary shard tương ứng. Các terms được thêm vào inverted index, một cấu trúc dữ liệu ánh xạ các terms đến danh sách các documents chứa chúng.
* **Replication:** Document được sao chép đến các replica shards tương ứng để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng chịu lỗi.

### **3.4. Quá trình tìm kiếm (Searching)**

Khi một yêu cầu tìm kiếm được gửi đến Elasticsearch, nó sẽ trải qua các bước sau:

* **Parsing:** Elasticsearch phân tích cú pháp (parse) yêu cầu tìm kiếm và chuyển đổi nó thành một truy vấn (query) dạng cây (abstract syntax tree - AST).
* **Routing:** Elasticsearch xác định các shards nào có thể chứa các documents khớp với truy vấn.
* **Execution:**
  + **Scatter Phase:** Yêu cầu tìm kiếm được gửi đến tất cả các shards (primary hoặc replica) liên quan.
  + **Gather Phase:** Mỗi shard thực hiện truy vấn cục bộ trên inverted index của nó và trả về một tập hợp các documents khớp, được sắp xếp theo điểm số (relevance score). Điểm số này được tính toán dựa trên các yếu tố như tần suất xuất hiện của term trong document (term frequency), tần suất nghịch đảo của document (inverse document frequency - IDF), và độ dài của document.
  + **Merge Phase:** Node điều phối (coordinating node) nhận kết quả từ các shards, hợp nhất chúng lại, sắp xếp lại theo điểm số và trả về kết quả cuối cùng cho client.


**Inverted Index:**

Trái tim của khả năng tìm kiếm nhanh chóng của Elasticsearch là inverted index. Inverted index là một cấu trúc dữ liệu ánh xạ các terms (tokens) đến danh sách các documents chứa chúng. Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Document IDs** |
| the | 1, 2, 3, 5 |
| lord | 1, 3 |
| rings | 1, 2 |
| tolkien | 1, 5 |
| hobbit | 2 |

**Bảng 3.1 - Cấu trúc dữ liệu ánh xạ các terms (tokens) đến danh sách các documents chứa chúng.**

Khi một truy vấn tìm kiếm được thực hiện, Elasticsearch sẽ tìm kiếm các terms trong truy vấn trong inverted index và trả về các documents chứa các terms đó.



**Hình 3.9 – Mô phỏng xử lý dữ liệu trong Elasticsearch**

### **3.5. Ưu điểm của Elasticsearch**

Tìm kiếm toàn văn mạnh mẽ: Dựa trên nền tảng Lucene, Elasticsearch cung cấp khả năng tìm kiếm toàn văn mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều loại truy vấn phức tạp, bao gồm tìm kiếm mờ (fuzzy search), tìm kiếm gần đúng (proximity search), tìm kiếm ký tự đại diện (wildcard search), tìm kiếm biểu thức chính quy (regex search), v.v.

Tìm kiếm gần thời gian thực (Near Real-Time): Dữ liệu mới được lập chỉ mục gần như ngay lập tức có thể được tìm kiếm, thường chỉ với độ trễ khoảng 1 giây.

Khả năng mở rộng theo chiều ngang: Elasticsearch có thể dễ dàng mở rộng bằng cách thêm các nodes vào cluster, cho phép xử lý lượng dữ liệu lớn và lưu lượng truy cập cao.

Phân tích dữ liệu: Elasticsearch cung cấp các tính năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, bao gồm tổng hợp (aggregations) cho phép thực hiện các phép tính toán phức tạp trên dữ liệu, chẳng hạn như tính trung bình, tổng, độ lệch chuẩn, phân vị, v.v.

RESTful API: Giao diện RESTful API giúp dễ dàng tích hợp Elasticsearch với các ứng dụng và hệ thống khác.

Hệ sinh thái phong phú: Elasticsearch là một phần của Elastic Stack, cung cấp các công cụ mạnh mẽ cho việc thu thập, xử lý, trực quan hóa và phân tích dữ liệu.

### **3.6. Nhược điểm của Elasticsearch**

Độ phức tạp: Việc cấu hình và quản trị một cluster Elasticsearch có thể phức tạp, đặc biệt là đối với các triển khai lớn.

Tài nguyên: Elasticsearch có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên, đặc biệt là bộ nhớ.

ACID Properties: Elasticsearch không đảm bảo đầy đủ các thuộc tính ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) như các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống. Nó cung cấp tính nhất quán cuối cùng (eventual consistency).

Security: Việc bảo mật Elasticsearch đòi hỏi cấu hình cẩn thận và sử dụng các tính năng bảo mật như mã hóa và xác thực.

### **3.7. Ứng dụng của Elasticsearch**

Elasticsearch được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

* **Tìm kiếm ứng dụng (Application Search):** Cung cấp chức năng tìm kiếm cho các ứng dụng web, di động và doanh nghiệp.
* **Tìm kiếm website (Website Search):** Cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách cung cấp khả năng tìm kiếm nhanh chóng và chính xác trên các trang web.
* **Phân tích log (Log Analysis):** Thu thập, xử lý và phân tích log từ các hệ thống khác nhau để giám sát, khắc phục sự cố và phân tích bảo mật.
* **Giám sát hệ thống (System Monitoring):** Theo dõi hiệu suất và tình trạng của các hệ thống và ứng dụng trong thời gian thực.
* **Phân tích dữ liệu kinh doanh (Business Analytics):** Phân tích dữ liệu kinh doanh để tìm ra các xu hướng, mô hình và thông tin chi tiết có giá trị.
* **Security Information and Event Management (SIEM):** Thu thập và phân tích dữ liệu bảo mật từ nhiều nguồn khác nhau để phát hiện các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật.

# **Chương 4 Tối ưu hóa thuật toán**

## **1. Lý thuyết tối ưu hóa**

### **1.1. Khái niệm về tối ưu hóa**

Tối ưu hóa là một lĩnh vực then chốt trong khoa học máy tính và toán học ứng dụng, tập trung vào việc tìm kiếm giải pháp tốt nhất (tối ưu) cho một vấn đề cụ thể. Quá trình này liên quan đến việc điều chỉnh các tham số, thay đổi chiến lược hoặc cải tiến cấu trúc của một hệ thống hoặc thuật toán để đạt được hiệu suất cao nhất, sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất hoặc đạt được mục tiêu đề ra với chi phí thấp nhất, trong khi vẫn phải thỏa mãn các ràng buộc nhất định.[6]

Trong bối cảnh của đề tài này, tối ưu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của các thuật toán tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn. Mục tiêu chính của việc tối ưu hóa trong trường hợp này là giảm thiểu thời gian truy vấn, tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ, đồng thời nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của kết quả tìm kiếm.

### **1.2. Các thành phần của tối ưu hóa**

Một bài toán tối ưu hóa thường bao gồm ba thành phần chính:

**a. Hàm mục tiêu (Objective Function):**

Hàm mục tiêu, ký hiệu là f(x), là một hàm toán học mô tả mục tiêu cần tối ưu hóa. Biến đầu vào x đại diện cho các tham số hoặc biến quyết định (decision variables) của bài toán. Giá trị của hàm mục tiêu f(x) thể hiện chất lượng của một giải pháp cụ thể. Tùy thuộc vào bài toán cụ thể, chúng ta có thể muốn tối thiểu hóa (minimize) hoặc tối đa hóa (maximize) hàm mục tiêu.

Trong phạm vi của đề tài, hàm mục tiêu có thể được định nghĩa dựa trên các tiêu chí sau:

* Thời gian truy vấn (Latency): Mục tiêu là tối thiểu hóa thời gian trung bình cần thiết để thực hiện một truy vấn tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu. Hàm mục tiêu có thể được xây dựng để phản ánh tổng thời gian truy vấn, thời gian truy vấn trung bình, hoặc thời gian truy vấn trong trường hợp xấu nhất.
* Sử dụng bộ nhớ (Memory Usage): Mục tiêu là tối thiểu hóa lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ cấu trúc chỉ mục và thực hiện các thao tác tìm kiếm. Hàm mục tiêu có thể đo lường tổng dung lượng bộ nhớ sử dụng, hoặc mức sử dụng bộ nhớ cao nhất trong quá trình hoạt động.
* Độ chính xác của kết quả tìm kiếm (Precision and Recall): Mục tiêu là tối đa hóa độ chính xác của kết quả trả về, đảm bảo rằng các kết quả tìm kiếm liên quan nhất được trả về và hạn chế tối đa các kết quả không liên quan. Các độ đo như Precision (tỷ lệ kết quả tìm kiếm chính xác) và Recall (tỷ lệ kết quả liên quan được tìm thấy) có thể được sử dụng để xây dựng hàm mục tiêu.
* Kết hợp nhiều tiêu chí: Trong nhiều trường hợp, hàm mục tiêu có thể được xây dựng để tối ưu hóa đồng thời nhiều tiêu chí, ví dụ như tối thiểu hóa thời gian truy vấn đồng thời tối đa hóa độ chính xác. Các kỹ thuật như tổng trọng số (weighted sum) hoặc tối ưu hóa Pareto có thể được sử dụng để kết hợp các tiêu chí này thành một hàm mục tiêu duy nhất

**b. Ràng buộc (Constraints):**

Ràng buộc là các điều kiện, giới hạn, hoặc yêu cầu mà các giải pháp tối ưu phải thỏa mãn. Chúng định nghĩa không gian tìm kiếm (search space) hợp lệ cho bài toán tối ưu hóa. Ràng buộc có thể được biểu diễn dưới dạng các phương trình hoặc bất phương trình.

Các ràng buộc trong đề tài này có thể bao gồm:

* Giới hạn tài nguyên phần cứng: Giới hạn về CPU, RAM, dung lượng lưu trữ, băng thông mạng, v.v. Các giải pháp tối ưu phải đảm bảo rằng hệ thống hoạt động trong phạm vi tài nguyên phần cứng cho phép.
* Yêu cầu về bảo mật dữ liệu: Các ràng buộc về bảo mật dữ liệu, quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, v.v. Các giải pháp tối ưu phải tuân thủ các quy định và chính sách bảo mật dữ liệu.
* Độ phức tạp thuật toán: Giới hạn về độ phức tạp tính toán của thuật toán, đảm bảo rằng thuật toán có thể thực thi trong thời gian chấp nhận được.
* Tính khả dụng (Availability) và độ tin cậy (Reliability): Hệ thống phải đảm bảo tính khả dụng cao và độ tin cậy, có khả năng phục hồi sau lỗi và tiếp tục hoạt động bình thường.

**c. Phương pháp tối ưu hóa (Optimization Methods):**

Phương pháp tối ưu hóa là các thuật toán, kỹ thuật được sử dụng để tìm kiếm giải pháp tối ưu cho bài toán. Lựa chọn phương pháp tối ưu hóa phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm của hàm mục tiêu, các ràng buộc, và không gian tìm kiếm.

Các kỹ thuật tối ưu hóa:

* Tối ưu hóa tuyến tính (Linear Programming): Áp dụng cho các bài toán có hàm mục tiêu và các ràng buộc là tuyến tính.
* Tối ưu hóa phi tuyến (Nonlinear Programming): Áp dụng cho các bài toán có hàm mục tiêu hoặc các ràng buộc là phi tuyến.
* Tối ưu hóa nguyên (Integer Programming): Áp dụng cho các bài toán mà các biến quyết định phải nhận giá trị nguyên.
* Tối ưu hóa tổ hợp (Combinatorial Optimization): Áp dụng cho các bài toán mà không gian tìm kiếm là hữu hạn hoặc có thể đếm được.
* Thuật toán di truyền (Genetic Algorithms): Lấy cảm hứng từ quá trình tiến hóa tự nhiên, sử dụng các cơ chế chọn lọc, lai ghép và đột biến để tìm kiếm giải pháp tối ưu.
* Giải thuật tiến hóa (Evolutionary Algorithms): Bao gồm các thuật toán dựa trên nguyên lý tiến hóa như thuật toán di truyền, chiến lược tiến hóa (evolution strategies), lập trình gene (genetic programming),...
* Thuật toán đàn kiến (Ant Colony Optimization): Mô phỏng hành vi tìm kiếm thức ăn của đàn kiến để tìm kiếm giải pháp tối ưu.
* Tối ưu bầy đàn (Particle Swarm Optimization): Mô phỏng hành vi xã hội của các đàn chim hoặc đàn cá để tìm kiếm giải pháp tối ưu.
* Thuật toán mô phỏng luyện kim (Simulated Annealing): Lấy cảm hứng từ quá trình luyện kim, sử dụng kỹ thuật hạ nhiệt độ dần dần để tìm kiếm giải pháp tối ưu.
* Máy học (Machine Learning): Bao gồm các phương pháp học có giám sát (supervised learning), học không giám sát (unsupervised learning), và học tăng cường (reinforcement learning), có thể được sử dụng để xây dựng các mô hình dự đoán, tối ưu hóa các tham số, hoặc học các chiến lược tối ưu.
* Học sâu (Deep Learning): Một nhánh của máy học, sử dụng các mạng nơ-ron sâu (deep neural networks) với nhiều lớp ẩn để học các biểu diễn dữ liệu phức tạp và giải quyết các bài toán tối ưu hóa khó.

Trong đề tài này tập trung vào việc áp dụng các kỹ thuật máy học, đặc biệt là học sâu, để phát triển các mô hình dự đoán vị trí lưu trữ dữ liệu (Learned Hash Index). Các mô hình này được huấn luyện để ánh xạ các khóa dữ liệu đến các vị trí lưu trữ tối ưu trong bảng băm, giúp giảm thiểu xung đột và tăng tốc độ truy xuất.

### **1.3. Các kỹ thuật tối ưu hóa ứng dụng trong thuật toán tìm kiếm**

**a. Tối ưu hóa thuật toán (Algorithm Optimization):**

Mục tiêu: Giảm độ phức tạp thời gian và không gian của thuật toán tìm kiếm, cải thiện hiệu suất thực thi của thuật toán.

Phương pháp:

* Cải tiến các bước xử lý dữ liệu: Phân tích và tối ưu hóa từng bước trong thuật toán tìm kiếm, loại bỏ các thao tác thừa, sử dụng các cấu trúc dữ liệu và giải thuật hiệu quả hơn.
* Sử dụng các cấu trúc dữ liệu hiệu quả: Lựa chọn các cấu trúc dữ liệu phù hợp cho từng bài toán cụ thể, ví dụ như sử dụng B-Tree cho các truy vấn theo phạm vi, sử dụng Hash Table cho các truy vấn so khớp chính xác, hoặc sử dụng các cấu trúc dữ liệu lai (hybrid data structures) kết hợp ưu điểm của nhiều cấu trúc dữ liệu khác nhau.
* Áp dụng các kỹ thuật chia để trị (divide and conquer): Chia nhỏ bài toán tìm kiếm thành các bài toán con độc lập, giải quyết từng bài toán con và kết hợp các kết quả lại để thu được kết quả cuối cùng.
* Tối ưu hóa mã nguồn (code optimization): Sử dụng các kỹ thuật lập trình hiệu quả, tối ưu hóa vòng lặp, giảm thiểu số lần gọi hàm, sử dụng các thư viện được tối ưu hóa, v.v.
* Áp dụng các kỹ thuật phân tán (distributed computing): Phân chia dữ liệu và các tác vụ tìm kiếm trên nhiều máy tính hoặc bộ xử lý để tăng tốc độ xử lý.

**b. Tối ưu hóa bộ nhớ (Memory Optimization):**

Mục tiêu: Giảm thiểu lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ dữ liệu và thực hiện các thao tác tìm kiếm mà không làm giảm hiệu suất.

Phương pháp:

* Sử dụng các kỹ thuật nén dữ liệu (data compression): Nén dữ liệu trước khi lưu trữ để giảm dung lượng lưu trữ, đồng thời cần có cơ chế giải nén hiệu quả khi cần truy xuất dữ liệu. Các kỹ thuật nén phổ biến bao gồm Huffman coding, Lempel-Ziv, và các phương pháp nén chuyên dụng cho từng loại dữ liệu (ví dụ: nén ảnh, nén âm thanh, nén video).
* Tối ưu hóa cách lưu trữ chỉ mục: Sử dụng các cấu trúc chỉ mục nhỏ gọn, ví dụ như sử dụng các kỹ thuật mã hóa (encoding) để giảm kích thước của các khóa và con trỏ trong B-Tree hoặc sử dụng các cấu trúc chỉ mục dựa trên Bloom filter để kiểm tra nhanh sự tồn tại của một phần tử trong tập dữ liệu.
* Áp dụng các chiến lược quản lý bộ nhớ thông minh: Sử dụng các kỹ thuật như caching, swapping, và memory pooling để quản lý bộ nhớ hiệu quả, tái sử dụng bộ nhớ và giảm thiểu sự phân mảnh bộ nhớ.
* Sử dụng các cấu trúc dữ liệu tiết kiệm bộ nhớ: Ví dụ như sử dụng Succinct Data Structures, cho phép lưu trữ và truy vấn dữ liệu với lượng bộ nhớ gần với giới hạn lý thuyết thông tin (information-theoretic lower bound).

**c. Tối ưu hóa phân tán (Distributed Optimization):**

Mục tiêu: Tăng cường khả năng mở rộng (scalability) và hiệu suất (performance) của hệ thống tìm kiếm bằng cách phân tán dữ liệu và các tác vụ tìm kiếm trên nhiều máy tính hoặc bộ xử lý.

Phương pháp:

* Sử dụng các kiến trúc phân tán: Áp dụng các mô hình và kiến trúc phân tán như MapReduce, Hadoop, Spark để xử lý song song lượng dữ liệu lớn.
* Phân vùng dữ liệu (data partitioning): Chia nhỏ dữ liệu thành các phân vùng (partitions) và lưu trữ trên các nút khác nhau trong hệ thống phân tán. Các kỹ thuật phân vùng phổ biến bao gồm phân vùng theo phạm vi (range partitioning), phân vùng theo hàm băm (hash partitioning), và phân vùng nhất quán (consistent hashing).
* Sao chép dữ liệu (data replication): Sao chép dữ liệu trên nhiều nút để tăng tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi của hệ thống.
* Sử dụng các hệ thống tìm kiếm phân tán: Triển khai các hệ thống tìm kiếm phân tán như Elasticsearch, Solr, hoặc các hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL hỗ trợ phân tán dữ liệu và truy vấn song song.
* Tối ưu hóa giao tiếp mạng (network optimization): Giảm thiểu lưu lượng truyền thông giữa các nút trong hệ thống phân tán bằng cách sử dụng các kỹ thuật nén dữ liệu, truyền dữ liệu theo đợt (batching), và sử dụng các giao thức mạng hiệu quả.

### **1.4. Ứng dụng của lý thuyết tối ưu hóa trong nghiên cứu**

Trong phạm vi của đề tài này, lý thuyết tối ưu hóa được áp dụng để phát triển và cải tiến các thuật toán tìm kiếm hiện có, đặc biệt là tập trung vào kỹ thuật **Learned Hash Index**. Ý tưởng chính của Learned Hash Index là sử dụng các mô hình học máy, cụ thể là mạng nơ-ron sâu (deep neural networks), để dự đoán vị trí lưu trữ của các khóa dữ liệu trong bảng băm.

Việc áp dụng lý thuyết tối ưu hóa trong nghiên cứu này được thể hiện qua các khía cạnh sau:

* Xây dựng hàm mục tiêu: Hàm mục tiêu được thiết kế để tối thiểu hóa xung đột trong bảng băm, đồng thời tối ưu hóa thời gian truy vấn và sử dụng bộ nhớ.
* Lựa chọn mô hình học máy: Các mô hình học máy, đặc biệt là mạng nơ-ron, được lựa chọn và huấn luyện để ánh xạ các khóa dữ liệu đến các vị trí lưu trữ tối ưu. Quá trình huấn luyện tương đương với việc giải quyết một bài toán tối ưu hóa, trong đó các tham số của mô hình được điều chỉnh để tối thiểu hóa hàm mất mát (loss function), thường liên quan đến tỷ lệ xung đột và độ chính xác của dự đoán.
* Xử lý các ràng buộc: Các ràng buộc về tài nguyên phần cứng, yêu cầu bảo mật, và độ phức tạp thuật toán được xem xét và tích hợp vào quá trình thiết kế và triển khai giải pháp.
* Đánh giá và so sánh: Các phương pháp tối ưu hóa khác nhau được đánh giá và so sánh dựa trên các tiêu chí đã định nghĩa trong hàm mục tiêu, sử dụng các tập dữ liệu thử nghiệm và các kịch bản truy vấn khác nhau.

## **2. Giải pháp đề xuất: Learned Hash Index**


Trong bối cảnh dữ liệu lớn ngày càng phát triển, việc tối ưu hóa các thuật toán tìm kiếm trở nên vô cùng quan trọng để đảm bảo hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống. Các phương pháp lập chỉ mục truyền thống như B-Tree và Hash Table, mặc dù đã được sử dụng rộng rãi và chứng minh hiệu quả trong nhiều ứng dụng, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định khi đối mặt với sự gia tăng về khối lượng và độ phức tạp của dữ liệu.

Một trong những giải pháp tiên tiến hiện nay là **Learned Hash Index**, kết hợp giữa các kỹ thuật học máy và các cấu trúc dữ liệu truyền thống để cải thiện quá trình lập chỉ mục và truy xuất dữ liệu. Learned Hash Index sử dụng các mô hình học máy để học cách ánh xạ các khóa dữ liệu đến các vị trí lưu trữ trong bảng băm, thay vì sử dụng các hàm băm truyền thống.

### **2.1. Định nghĩa Learned Hash Index**

Learned Hash Index là một phương pháp lập chỉ mục mới sử dụng các mô hình học máy, thường là các mạng nơ-ron (neural networks), để dự đoán vị trí lưu trữ của các khóa dữ liệu trong bảng băm (hash table). Thay vì sử dụng các hàm băm truyền thống (ví dụ: modulo, SHA) để ánh xạ khóa thành các vị trí lưu trữ một cách ngẫu nhiên, Learned Hash Index học cách ánh xạ dựa trên phân bố thực tế của dữ liệu.

Phương pháp này kết hợp khả năng khái quát hóa và học từ dữ liệu của các mô hình học máy với cấu trúc dữ liệu bảng băm để tối ưu hóa quá trình tìm kiếm, giảm thiểu xung đột và tăng tốc độ truy xuất dữ liệu[7].



**Hình 4.1 - Traditional Hash-map và Learned Hash-map**

### **2.2. Cách thức hoạt động của Learned Hash Index**

**a. Thu thập Dữ liệu Đào tạo:**

**Quy trình:** Bước đầu tiên trong việc xây dựng Learned Hash Index là thu thập một tập hợp các khóa dữ liệu (key-value pairs) từ cơ sở dữ liệu lớn để sử dụng làm dữ liệu đào tạo (training data) cho mô hình học máy. Tập dữ liệu này cần đủ lớn và đại diện cho phân bố thực tế của dữ liệu trong hệ thống.

**Mục tiêu:** Đảm bảo rằng dữ liệu đào tạo phản ánh đúng phân bố và đặc điểm của dữ liệu thực tế, bao gồm các thông tin như phân bố tần suất xuất hiện của các khóa, mối quan hệ giữa các khóa, và các thuộc tính khác có thể ảnh hưởng đến vị trí lưu trữ tối ưu.

**b. Tiền xử lý Dữ liệu:**

Loại bỏ nhiễu: Loại bỏ các dữ liệu không cần thiết, dữ liệu bị lỗi hoặc nhiễu để đảm bảo chất lượng dữ liệu cao.

Chuẩn hóa văn bản (nếu có): Nếu sử dụng thêm thông tin từ các trường khác như text, thực hiện các bước tiền xử lý như loại bỏ stop words, stemming/lemmatization để chuẩn hóa từ.

Biểu diễn dữ liệu: Biểu diễn văn bản dưới dạng vector bằng các kỹ thuật như TF-IDF, word2vec, GloVe, hoặc sử dụng các embeddings từ các mô hình ngôn ngữ tiên tiến như BERT.

Chuẩn hóa dữ liệu (Normalization/Standardization): Chuẩn hóa các giá trị khóa để đảm bảo rằng chúng nằm trong một phạm vi nhất định, giúp mô hình học máy học hiệu quả hơn.

Mã hóa dữ liệu (Encoding): Nếu khóa dữ liệu không phải là số, cần mã hóa chúng thành dạng số để có thể sử dụng làm đầu vào cho mô hình học máy.

**c. Huấn luyện Mô hình:**

Lựa chọn mô hình: Lựa chọn mô hình học máy phù hợp để học ánh xạ từ khóa sang vị trí lưu trữ. Mặc dù các mô hình học sâu (deep learning) như Multi-Layer Perceptron (MLP), Recurrent Neural Networks (RNN) hoặc Convolutional Neural Networks (CNN) có thể mang lại độ chính xác cao, nhưng cũng cần xem xét các mô hình đơn giản hơn như Linear Regression, Decision Tree để cân bằng giữa độ chính xác và độ phức tạp. Bắt đầu với các kiến trúc đơn giản như Multi-Layer Perceptron (MLP) để ánh xạ từ key word sang mã băm là một lựa chọn hợp lý.

Quá trình huấn luyện: Sử dụng dữ liệu đào tạo để tối ưu hóa các tham số của mô hình nhằm giảm thiểu sai số trong dự đoán vị trí lưu trữ. Quá trình huấn luyện thường sử dụng các thuật toán tối ưu hóa dựa trên gradient descent như Stochastic Gradient Descent (SGD), Adam, RMSprop.

* **Thiết kế hàm mất mát (Loss Function):**
* Hàm mất mát (loss function) là một hàm số đo lường mức độ sai lệch giữa giá trị dự đoán của mô hình và giá trị thực tế. Việc lựa chọn hàm mất mát phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo mô hình học được ánh xạ chính xác.
* Lựa chọn hàm mất mát: Chọn hàm mất mát phù hợp tùy thuộc vào cách thức ánh xạ băm. Có hai hướng tiếp cận chính:
* Coi giá trị băm là giá trị liên tục: Trong trường hợp này, ta có thể sử dụng các hàm mất mát như Mean Squared Error (MSE) hoặc Mean Absolute Error (MAE). MSE sẽ phạt nặng hơn các sai số lớn, trong khi MAE sẽ phạt đều tất cả các sai số. h(key) được coi là một giá trị liên tục và h(key) mod m (với m là kích thước của bảng băm) được sử dụng để ánh xạ vào các thùng. Phương pháp này yêu cầu h(key) phải xấp xỉ phân phối đều (uniform distribution) để giảm thiểu xung đột.
* Coi giá trị băm là giá trị rời rạc (phân loại): Trong trường hợp này, ta có thể sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy. Mỗi giá trị băm (bucket) được coi là một lớp (class) và mô hình sẽ dự đoán xác suất để một khóa rơi vào mỗi lớp. Phương pháp này coi bảng băm như một tập hợp các thùng (buckets) và h(key) là một hàm ánh xạ từ khóa vào các thùng. h(key) không cần phải xấp xỉ phân phối đều, nhưng cần phải nhất quán (consistent), tức là cùng một khóa phải luôn được ánh xạ vào cùng một thùng.

**d. Áp dụng Mô hình:**

Dự đoán vị trí lưu trữ: Khi một khóa dữ liệu mới cần được lưu trữ hoặc truy xuất, mô hình học máy sẽ dự đoán vị trí lưu trữ tối ưu trong bảng băm dựa trên các đặc trưng đã học được từ dữ liệu huấn luyện.

Giảm thiểu xung đột: Bằng cách dự đoán chính xác hơn vị trí lưu trữ, Learned Hash Index giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột trong bảng băm so với các hàm băm truyền thống. Điều này dẫn đến việc tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, đặc biệt là trong các trường hợp truy vấn so khớp chính xác.

**e. Tích hợp và Áp dụng Mô hình vào Hệ thống Bảng Băm:**

Triển khai mô hình: Đưa mô hình học máy (đã được huấn luyện) vào hệ thống tìm kiếm, đảm bảo rằng mỗi truy vấn tìm kiếm sẽ sử dụng mô hình để dự đoán vị trí lưu trữ của khóa dữ liệu. Việc triển khai có thể được thực hiện dưới dạng một dịch vụ (service) độc lập hoặc tích hợp trực tiếp vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Tối ưu hóa luồng dữ liệu: Thiết kế luồng dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý và lưu trữ một cách hiệu quả, từ quá trình dự đoán vị trí lưu trữ đến truy xuất dữ liệu. Cần xem xét các yếu tố như độ trễ (latency) của mô hình, băng thông mạng, và khả năng xử lý song song.

**f. Kiểm thử và Đánh giá Hiệu suất:**

Chạy các truy vấn tìm kiếm: Thực hiện các truy vấn tìm kiếm trên hệ thống có tích hợp Learned Hash Index và hệ thống sử dụng hàm băm truyền thống để so sánh hiệu suất.

Đo lường hiệu suất: Đo lường các chỉ số hiệu suất như thời gian truy vấn trung bình (average query time), độ trễ (latency), mức sử dụng bộ nhớ (memory usage), tỷ lệ xung đột (collision rate), và độ chính xác của kết quả tìm kiếm (precision, recall, F1-score).

So sánh kết quả: So sánh các chỉ số hiệu suất giữa hệ thống có Learned Hash Index và hệ thống truyền thống để xác định mức độ cải thiện.

**g. Cập nhật và Điều chỉnh:**

Liên tục cập nhật: Mô hình học máy cần được cập nhật định kỳ hoặc liên tục dựa trên dữ liệu mới và các truy vấn thực tế để duy trì và cải thiện hiệu suất theo thời gian.

Phản hồi từ hệ thống: Sử dụng phản hồi từ hệ thống (ví dụ: các truy vấn thường xuyên, các thay đổi trong phân bố dữ liệu) để tinh chỉnh và tối ưu hóa mô hình, đảm bảo rằng nó luôn thích ứng với sự thay đổi trong phân bố dữ liệu và yêu cầu của ứng dụng.

Các kỹ thuật học liên tục (Continual Learning/Lifelong Learning): Áp dụng các kỹ thuật Continual Learning để mô hình có thể học hỏi từ dữ liệu mới mà không quên đi kiến thức đã học được từ dữ liệu cũ (catastrophic forgetting).

### **2.3 Lợi ích của Learned Hash Index**

**a. Độ chính xác cao hơn:**

Khả năng dự đoán: Mô hình học máy có khả năng học từ dữ liệu lịch sử và dự đoán chính xác hơn vị trí lưu trữ tối ưu cho các khóa dữ liệu, từ đó giảm thiểu số lần xảy ra xung đột so với các hàm băm truyền thống.

Giảm thiểu xung đột: Việc giảm thiểu xung đột trực tiếp dẫn đến việc tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, đặc biệt là trong các truy vấn so khớp chính xác.

**b. Khả năng mở rộng tốt:**

Khả năng dự đoán: Mô hình học máy có khả năng học từ dữ liệu lịch sử và dự đoán chính xác hơn vị trí lưu trữ tối ưu cho các khóa dữ liệu, từ đó giảm thiểu số lần xảy ra xung đột so với các hàm băm truyền thống.

Giảm thiểu xung đột: Việc giảm thiểu xung đột trực tiếp dẫn đến việc tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, đặc biệt là trong các truy vấn so khớp chính xác.

**c. Tối ưu hóa tài nguyên:**

Sử dụng bộ nhớ hiệu quả: Bằng cách giảm thiểu xung đột, Learned Hash Index gián tiếp giúp giảm kích thước trung bình của các chuỗi liên kết (chaining) hoặc số lần dò tìm (probing) trong bảng băm, từ đó giảm lượng bộ nhớ cần thiết để lưu trữ chỉ mục.

Giảm chi phí vận hành: Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên phần cứng (CPU, bộ nhớ) dẫn đến giảm chi phí vận hành hệ thống, đặc biệt là trong các hệ thống dữ liệu lớn.

### **2.4 Các thách thức và giải pháp**

**a. Độ phức tạp của mô hình học máy:**

* **Thách thức:** Việc xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình học máy, đặc biệt là các mô hình học sâu, có thể phức tạp và đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán.
* **Giải pháp:**
* Sử dụng các mô hình học máy đơn giản hơn: Bắt đầu với các mô hình đơn giản như Linear Regression, Decision Tree, hoặc Multi-Layer Perceptron (MLP) với ít lớp ẩn, và tăng dần độ phức tạp nếu cần thiết.
* Tối ưu hóa quá trình huấn luyện: Sử dụng các kỹ thuật như giảm kích thước mô hình (model pruning), lượng tử hóa (quantization), và tri thức chưng cất (knowledge distillation) để giảm độ phức tạp của mô hình và tăng tốc độ huấn luyện.
* Phân tán tính toán: Sử dụng các framework tính toán phân tán như TensorFlow, PyTorch (có hỗ trợ distributed training) để tăng tốc quá trình huấn luyện trên các tập dữ liệu lớn.

**b. Dữ liệu không đồng đều:**

* **Thách thức:** Phân bố dữ liệu không đồng đều (non-uniform data distribution) có thể làm giảm hiệu suất của mô hình học máy, đặc biệt là khi mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu không đại diện cho toàn bộ phân bố dữ liệu.
* **Giải pháp:**
* Sử dụng các kỹ thuật cân bằng dữ liệu (data balancing): Áp dụng các kỹ thuật như oversampling (nhân bản dữ liệu từ các lớp thiểu số), undersampling (loại bỏ bớt dữ liệu từ các lớp đa số), hoặc SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) để cân bằng dữ liệu huấn luyện.
* Phân cụm dữ liệu (data clustering): Phân cụm dữ liệu thành các nhóm có đặc điểm tương tự nhau và huấn luyện các mô hình riêng biệt cho từng nhóm.
* Sử dụng các mô hình chuyên biệt: Sử dụng các mô hình được thiết kế để xử lý dữ liệu không đồng đều, chẳng hạn như các mô hình dựa trên cây (tree-based models) hoặc các mô hình sử dụng hàm mất mát có trọng số (weighted loss function).

**c. Cập nhật mô hình liên tục:**

* **Thách thức:** Đảm bảo rằng mô hình học máy luôn được cập nhật với dữ liệu mới mà không làm gián đoạn dịch vụ hoặc gây ra sự không nhất quán trong quá trình truy vấn.
* **Giải pháp:**
* Sử dụng các kỹ thuật học liên tục (continuous learning/lifelong learning): Áp dụng các kỹ thuật Continual Learning để mô hình có thể học hỏi từ dữ liệu mới mà không quên đi kiến thức đã học được từ dữ liệu cũ.
* Triển khai mô hình theo hướng microservices: Đóng gói mô hình học máy thành các dịch vụ độc lập (microservices) để có thể cập nhật mô hình mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác của hệ thống.
* Sử dụng các kỹ thuật chuyển giao tri thức (transfer learning): Sử dụng kiến thức đã học được từ dữ liệu cũ để tăng tốc quá trình học trên dữ liệu mới.
* A/B Testing: Thử nghiệm các phiên bản mô hình mới song song với mô hình hiện tại trên một phần nhỏ lưu lượng truy vấn trước khi triển khai chính thức.

# **Chương 5: Thực nghiệm**

## **1. Bộ dữ liệu được sử dụng**

### **1.1. Tiêu chí lựa chọn bộ dữ liệu**

Bộ dữ liệu được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

* Tính đại diện (Representativeness): Bộ dữ liệu cần phản ánh được các đặc trưng của dữ liệu thực tế trong các ứng dụng mà các thuật toán tìm kiếm hướng tới, bao gồm kích thước, kiểu dữ liệu, phân bố của các giá trị, và tần suất xuất hiện của các khóa.
* Kích thước (Size): Bộ dữ liệu cần đủ lớn để đánh giá được hiệu suất và khả năng mở rộng của các thuật toán, đồng thời cũng cần có các bộ dữ liệu với kích thước khác nhau để đánh giá sự thay đổi hiệu suất theo kích thước dữ liệu.
* Độ phức tạp (Complexity): Bộ dữ liệu cần bao gồm các trường hợp dữ liệu đơn giản và phức tạp, với các phân bố dữ liệu khác nhau (ví dụ: đều, lệch chuẩn, tập trung) để đánh giá được khả năng xử lý của các thuật toán trong các tình huống khác nhau.
* Tính sẵn có (Availability): Ưu tiên sử dụng các bộ dữ liệu được công bố rộng rãi và được sử dụng phổ biến trong cộng đồng nghiên cứu để đảm bảo tính khách quan và khả năng so sánh kết quả.

## **1.2. Mô tả bộ dữ liệu Yelp Academic Dataset - Review**

Bộ dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là **Yelp Academic Dataset**, cụ thể là tập dữ liệu **yelp\_academic\_dataset\_review**. Đây là một tập dữ liệu lớn và phổ biến, thường được sử dụng trong các nghiên cứu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống khuyến nghị, và khai phá dữ liệu.

* **Nguồn:** Yelp ([https://www.yelp.com/dataset](https://www.google.com/url?sa=E&q=https%3A%2F%2Fwww.yelp.com%2Fdataset))
* **Mô tả:** Tập dữ liệu yelp\_academic\_dataset\_review chứa thông tin về các đánh giá (reviews) của người dùng trên Yelp, bao gồm các trường chính sau:
  + **review\_id:** (String) ID duy nhất cho mỗi đánh giá.
  + **user\_id:** (String) ID duy nhất cho mỗi người dùng.
  + **business\_id:** (String) ID duy nhất cho mỗi doanh nghiệp.
  + **stars:** (Integer) Điểm đánh giá (rating) từ 1 đến 5 sao.
  + **text:** (String) Nội dung đánh giá bằng văn bản.
  + **date:** (String) Ngày đánh giá được tạo.
  + **useful:** (Integer) Số lượng người dùng thấy đánh giá này hữu ích.
  + **funny:** (Integer) Số lượng người dùng thấy đánh giá này hài hước.
  + **cool:** (Integer) Số lượng người dùng thấy đánh giá này thú vị.
* **Kích thước:** Tập dữ liệu yelp\_academic\_dataset\_review thường có kích thước rất lớn, với **hàng triệu bản ghi đánh giá**. Phiên bản mới nhất (tính đến tháng 10 năm 2023) chứa **hơn 8 triệu đánh giá**.
* **Phân bố:**
  + Phân bố của trường stars thường lệch về phía các giá trị cao (nhiều đánh giá 4 và 5 sao hơn).
  + Độ dài của trường text (nội dung đánh giá) biến động lớn.
  + Tần suất của các từ trong trường text tuân theo phân bố Zipfian (một số từ xuất hiện rất thường xuyên, trong khi phần lớn các từ khác xuất hiện ít hơn).
* **Tính phù hợp:** Bộ dữ liệu yelp\_academic\_dataset\_review rất phù hợp cho việc đánh giá các thuật toán tìm kiếm vì:
  + Kích thước lớn, cho phép đánh giá hiệu suất và khả năng mở rộng của các thuật toán.
  + Chứa cả dữ liệu cấu trúc (review\_id, user\_id, business\_id, stars, date) và phi cấu trúc (text), cho phép thử nghiệm các loại truy vấn khác nhau.
  + Phân bố dữ liệu phức tạp, phản ánh các thách thức trong các ứng dụng thực tế.

### **1.3. Xử lý và chuẩn bị dữ liệu**

* **Trích xuất dữ liệu:**
  + Tải xuống tập dữ liệu yelp\_academic\_dataset\_review từ trang web của Yelp.
  + Giải nén tập dữ liệu (thường được nén dưới định dạng .tgz hoặc .zip).
  + Sử dụng các thư viện như json (trong Python) để đọc và trích xuất dữ liệu từ các file JSON.
* **Làm sạch dữ liệu:**
  + Loại bỏ các bản ghi bị thiếu dữ liệu hoặc có dữ liệu không hợp lệ (ví dụ: giá trị stars nằm ngoài phạm vi 1-5).
  + Xử lý các ký tự đặc biệt, mã hóa ký tự (encoding) để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
* **Chọn trường sử dụng:**
  + **review\_id:** Sử dụng làm khóa chính (primary key) cho các truy vấn tìm kiếm.
  + **business\_id:** Sử dụng làm khóa ngoại (foreign key) và thử nghiệm các truy vấn theo business\_id.
  + **text:** Sử dụng để thử nghiệm các truy vấn tìm kiếm toàn văn (full-text search).
  + **stars**: Sử dụng để thử nghiệm truy vấn theo phạm vi
* **Chia tách dữ liệu:**
  + Chia tập dữ liệu thành ba tập: tập huấn luyện (training set), tập validation (validation set), và tập kiểm thử (testing set) theo tỷ lệ 70:15:15.
  + Tập huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình Learned Hash Index.
  + Tập validation được sử dụng để tinh chỉnh các siêu tham số (hyperparameters) của mô hình.
  + Tập kiểm thử được sử dụng để đánh giá hiệu suất cuối cùng của các thuật toán.

## **2. Triển khai các mô hình thuật toán B-tree, Hash-base Indexing, ElasticSearch**

### **2.1. Môi trường triển khai**

**Phần cứng:**

* Máy chủ: Sử dụng máy chủ có cấu hình:
* CPU: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1115G4 @ 3.00GHz
* RAM: 24 GB DDR4
* Ổ cứng: 256 GB SSD NVMe
* Hệ điều hành: Windows

**Phần mềm:**

* Ngôn ngữ lập trình: Python 3.12
* Thư viện:
* Pandas, NumPy: Xử lý dữ liệu
* Scikit-learn: Triển khai các mô hình học máy
* TensorFlow/PyTorch: Triển khai các mô hình học sâu (cho Learned Hash Index)
* elasticsearch-py: Kết nối và thao tác với Elasticsearch
* Cơ sở dữ liệu:
* Elasticsearch 7.17: Triển khai Elasticsearch
* Môi trường triển khai: Visual Studio Code

### **2.2 Thuật toán B-tree**

**2.2.1. Ngôn ngữ, thư viện và môi trường**

* Ngôn ngữ lập trình: Python.
* Thư viện:
  + BTree: Thư viện tự định nghĩa, cung cấp các lớp BTree và BTreeNode để xây dựng và thao tác với cây B-Tree (code do người dùng cung cấp).
  + json: Thư viện tiêu chuẩn trong Python, dùng để đọc dữ liệu từ file JSON.
  + time: Thư viện tiêu chuẩn, dùng để đo thời gian thực thi.
  + pandas: Thư viện dùng để xử lý dữ liệu dạng bảng (DataFrame), hỗ trợ đọc dữ liệu theo chunk.
  + memory\_profiler: Thư viện dùng để theo dõi mức sử dụng bộ nhớ.
* Môi trường: Visual studio code**.**

**2.2.2. Các bước triển khai**

**a. Đọc và tiền xử lý dữ liệu:**

* Dữ liệu được đọc từ file yelp\_academic\_dataset\_review.json sử dụng hàm load\_data. Hàm này đọc dữ liệu theo từng chunk (khối) với kích thước được chỉ định (mặc định là 10,000 bản ghi mỗi chunk), sử dụng yield để trả về một DataFrame mỗi lần đọc. Việc đọc dữ liệu theo chunk giúp xử lý hiệu quả các tập dữ liệu lớn, tránh tình trạng tràn bộ nhớ.
* Hàm load\_data sử dụng thư viện json để phân tích cú pháp từng dòng trong file JSON và chuyển đổi thành các đối tượng Python (dictionary).
* Hàm load\_data trả về các DataFrame (Pandas) chứa thông tin của các bản ghi reviews bao gồm: review\_id, business\_id, text, date, stars và các thông tin khác.
* Trường date được chuyển đổi sang định dạng ngày tháng %Y-%m-%d %H:%M:%S để nhất quán.

**b. Xây dựng B-Tree:**

* Hàm build\_btree\_index được sử dụng để xây dựng cây B-Tree.
* Tham số t (bậc của cây) được thiết lập mặc định là 3 (có thể điều chỉnh).
* Dữ liệu đầu vào data (dạng DataFrame hoặc danh sách các dictionary) được chuyển đổi thành danh sách các bản ghi records.
* Vòng lặp for duyệt qua từng bản ghi trong records. Với mỗi bản ghi, trường review\_id được sử dụng làm khóa (key) và toàn bộ bản ghi được lưu trữ dưới dạng giá trị (value) trong cây B-Tree (thông qua hàm insert của lớp BTree).

**c. Thực hiện truy vấn:**

* Hàm search của lớp BTree được sử dụng để tìm kiếm các bản ghi dựa trên review\_id.
* Hàm search trả về danh sách các giá trị (value) tương ứng với review\_id được tìm thấy. Trong trường hợp này, mỗi giá trị là một dictionary chứa toàn bộ thông tin của bản ghi review.

**2.2.3. Tham số quan trọng**

**t (bậc của cây):** Tham số t quyết định số lượng khóa tối thiểu và tối đa trong mỗi nút của B-Tree (trừ nút gốc). t ảnh hưởng đến chiều cao của cây và hiệu suất của các thao tác chèn, xóa, tìm kiếm.

* **Lựa chọn t:** Giá trị t thường được chọn dựa trên kích thước bản ghi và kích thước trang đĩa (page size) của hệ thống lưu trữ. t lớn hơn có thể làm giảm chiều cao của cây, dẫn đến ít thao tác I/O đĩa hơn khi truy vấn, nhưng có thể làm tăng thời gian tìm kiếm trong mỗi nút.
* **Trong triển khai này:** t được mặc định là 3.

### **2.3. Thuật toán Hash-based Indexing**

**2.3.1. Ngôn ngữ, thư viện và môi trường**

* **Ngôn ngữ lập trình:** Python.
* **Thư viện:**
  + HashIndex: Thư viện tự định nghĩa, cung cấp lớp HashIndex để xây dựng và thao tác với Hash Index (code do người dùng cung cấp, giả định sử dụng dictionary để lưu trữ chỉ mục).
  + json: Thư viện tiêu chuẩn trong Python, dùng để đọc dữ liệu từ file JSON.
  + time: Thư viện tiêu chuẩn, dùng để đo thời gian thực thi.
  + pandas: Thư viện dùng để xử lý dữ liệu dạng bảng (DataFrame), hỗ trợ đọc dữ liệu theo chunk.
  + memory\_profiler: Thư viện dùng để theo dõi mức sử dụng bộ nhớ.
* **Môi trường: Visual studio code**

**2.3.2. Các bước triển khai**

**a. Đọc và tiền xử lý dữ liệu:**

Tương tự như phần triển khai B-Tree, dữ liệu được đọc từ file yelp\_academic\_dataset\_review.json sử dụng hàm load\_data, chia thành các chunk và trả về dưới dạng các DataFrame.

**b. Xây dựng Hash Index:**

Hàm build\_hash\_index được sử dụng để xây dựng Hash Index.

Dữ liệu đầu vào data được chuyển đổi thành danh sách các bản ghi records.

Vòng lặp for duyệt qua từng bản ghi trong records. Với mỗi bản ghi, trường review\_id được sử dụng làm khóa (key) và toàn bộ bản ghi được lưu trữ dưới dạng giá trị (value) trong Hash Index (thông qua hàm insert của lớp HashIndex).

**c. Thực hiện truy vấn:**

Hàm search của lớp HashIndex được sử dụng để tìm kiếm các bản ghi dựa trên review\_id.

Hàm search trả về danh sách các giá trị (value) tương ứng với review\_id được tìm thấy.

**2.3.3. Tham số quan trọng**

Hàm băm (Hash Function): Lựa chọn hàm băm phù hợp là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất của Hash Index. Hàm băm cần phân phối các khóa đều trên bảng băm để giảm thiểu xung đột.

Kích thước bảng băm (Hash Table Size): Kích thước bảng băm ảnh hưởng đến số lượng xung đột và hiệu suất truy vấn. Kích thước quá nhỏ dẫn đến nhiều xung đột, kích thước quá lớn gây lãng phí bộ nhớ.

Xử lý xung đột (Collision Handling): Cần có cơ chế xử lý xung đột hiệu quả khi hai hoặc nhiều khóa được băm đến cùng một vị trí trong bảng băm. Các kỹ thuật phổ biến bao gồm Separate Chaining (sử dụng danh sách liên kết) và Open Addressing (Linear Probing, Quadratic Probing, Double Hashing).

### **2.4. Thuật toán Elasticsearch**

**2.4.1. Ngôn ngữ, thư viện và môi trường**

**Ngôn ngữ lập trình:** Python.

**Thư viện:**

* Elasticsearch, helpers: Thư viện client Elasticsearch cho Python, cung cấp các hàm để tương tác với Elasticsearch server (được sử dụng trong lớp ElasticSearchIndex).
* json: Thư viện tiêu chuẩn trong Python, dùng để đọc dữ liệu từ file JSON.
* time: Thư viện tiêu chuẩn, dùng để đo thời gian thực thi.
* pandas: Thư viện dùng để xử lý dữ liệu dạng bảng (DataFrame), hỗ trợ đọc dữ liệu theo chunk.
* memory\_profiler: Thư viện dùng để theo dõi mức sử dụng bộ nhớ.

**Môi trường:** Yêu cầu cài đặt và cấu hình Elasticsearch server.

**2.4.2. Các bước triển khai**

**a. Đọc và tiền xử lý dữ liệu:**

Tương tự như phần triển khai B-Tree và Hash Index, dữ liệu được đọc từ file yelp\_academic\_dataset\_review.json sử dụng hàm load\_data, chia thành các chunk và trả về dưới dạng các DataFrame.

**b. Xây dựng Elasticsearch Index:**

Hàm build\_elasticsearch\_index được sử dụng để xây dựng Elasticsearch Index.

Đầu tiên, định nghĩa mapping cho index, chỉ định kiểu dữ liệu và analyzer cho các trường. Trường review\_id được định nghĩa là keyword, trường text được định nghĩa là text với analyzer standard (hỗ trợ tìm kiếm toàn văn), và trường date được định nghĩa là date với format tương ứng.

Hàm create\_index của lớp ElasticSearchIndex được gọi để tạo index reviews\_index (có thể thay đổi tên index) với mapping đã định nghĩa.

Hàm index\_documents của lớp ElasticSearchIndex được sử dụng để index các bản ghi từ DataFrame vào Elasticsearch. Hàm này sử dụng helpers.bulk để tối ưu hóa quá trình index, gửi nhiều bản ghi cùng lúc.

**c. Thực hiện truy vấn:**

Hàm search của lớp ElasticSearchIndex được sử dụng để thực hiện các truy vấn tìm kiếm trên Elasticsearch.

Hàm search nhận đầu vào là query\_text và field (mặc định là text).

Hàm search sử dụng match query của Elasticsearch để tìm kiếm các bản ghi có trường field chứa query\_text.

Kết quả trả về là danh sách các bản ghi khớp với truy vấn.

**2.4.3. Tham số quan trọng**

Mapping: Việc định nghĩa mapping chính xác cho các trường dữ liệu là rất quan trọng để đảm bảo hiệu suất và độ chính xác của các truy vấn tìm kiếm.

Analyzer: Lựa chọn analyzer phù hợp cho các trường text ảnh hưởng đến cách thức Elasticsearch xử lý và lập chỉ mục văn bản, từ đó ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm toàn văn.

Sharding và Replication: Elasticsearch cho phép chia nhỏ index thành các shard và sao chép các shard trên nhiều node để tăng khả năng mở rộng và độ tin cậy. Việc cấu hình sharding và replication cần được xem xét kỹ lưỡng dựa trên kích thước dữ liệu, yêu cầu về hiệu suất và khả năng chịu lỗi.

Refresh Interval: Elasticsearch lưu trữ dữ liệu mới trong bộ nhớ đệm (memory buffer) trước khi ghi xuống đĩa. Tham số refresh\_interval quyết định tần suất làm mới (refresh) index, ảnh hưởng đến độ trễ giữa thời điểm dữ liệu được index và thời điểm dữ liệu có thể được tìm kiếm.

## **3. Triển khai mô hình Learned Hash Index**

Phần này mô tả chi tiết các bước triển khai mô hình **Learned Hash Index** để lập chỉ mục và truy vấn trên bộ dữ liệu yelp\_academic\_dataset\_review. Mô hình được xây dựng dựa trên ý tưởng ánh xạ các khóa (trong trường hợp này là review\_id) thành các vị trí lưu trữ (bucket index) trong bảng băm thông qua một mô hình học máy, cụ thể là mạng nơ-ron MLP (Multi-Layer Perceptron).

### **3.1. Thu thập dữ liệu huấn luyện và tiền xử lý**

**a. Nguồn dữ liệu:**

Dữ liệu huấn luyện được trích xuất từ file yelp\_academic\_dataset\_review.json đã được làm sạch và tiền xử lý ở bước trước

**b. Các trường sử dụng:**

**review\_id:** Trường review\_id được sử dụng làm khóa chính (key) và là đầu vào chính cho mô hình..

**c. Trích xuất review\_id:** Hàm load\_review\_ids (được sử dụng để đọc file JSON và trích xuất danh sách các review\_id. Hàm này cũng có tham số limit để giới hạn số lượng review\_id được trích xuất (mặc định limit=None nghĩa là trích xuất toàn bộ).

**d. Tạo mapping cho review\_id:**

* Hàm create\_id\_mapping  được sử dụng để tạo ánh xạ từ review\_id sang index (dạng số nguyên). Việc này là cần thiết vì review\_id trong file JSON là dạng chuỗi.
* Hàm trả về hai giá trị: unique\_review\_ids (danh sách các review\_id duy nhất) và id\_to\_idx (một dictionary ánh xạ từ review\_id sang index).
* Ví dụ: {'review\_id\_1': 0, 'review\_id\_2': 1, 'review\_id\_3': 2, ...}

**e. Tạo targets:**

* targets là danh sách các giá trị (dạng số nguyên) đại diện cho vị trí lưu trữ (bucket index) của mỗi review\_id trong bảng băm.
* targets được tạo ra bằng cách áp dụng hàm bucket\_function cho mỗi review\_id duy nhất.
* Hàm bucket\_function hiện tại đang thực hiện phép băm đơn giản: hash(key) % num\_buckets.
* num\_buckets là số lượng thùng (buckets) trong bảng băm, được thiết lập mặc định là 1024.

### **3.2. Phân chia dữ liệu**

Sử dụng hàm **split\_data** để phân chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm thử. Tỷ lệ phân chia được sử dụng là 80% cho tập huấn luyện và 20% cho tập kiểm thử.

### **3.3. Xây dựng mô hình**

* **Kiến trúc:** Mô hình MLPHash  là một mạng nơ-ron MLP (Multi-Layer Perceptron) với các tham số sau:
  + **Input layer:** Code hiện tại không xử lý đặc trưng bổ sung, nên số chiều input layer sẽ là 1 (tương ứng với review\_id đã được mã hóa thành số nguyên).
  + **Hidden layers:** Số lượng hidden layers và số nơ-ron mỗi lớp chưa được định nghĩa rõ trong code. (Cần bổ sung code cho lớp MLPHash).
  + **Output layer:** Số lượng nơ-ron đầu ra bằng với num\_buckets (số lượng thùng trong bảng băm), ở đây là 1024. Mô hình sử dụng hàm softmax (thông qua nn.CrossEntropyLoss) để đưa ra phân phối xác suất, mỗi nơ-ron đại diện cho xác suất để review\_id rơi vào thùng tương ứng.
* **Framework:** Mô hình được triển khai bằng PyTorch.

### **3.4. Huấn luyện mô hình**

* **Dataset và DataLoader:**
  + ReviewHashDataset (định nghĩa trong dataset.py - cần được bổ sung code) là một lớp tùy chỉnh kế thừa từ torch.utils.data.Dataset, được sử dụng để tạo dataset cho việc huấn luyện và đánh giá mô hình.
  + DataLoader của PyTorch được sử dụng để tạo các batch dữ liệu từ dataset, hỗ trợ việc huấn luyện mô hình theo từng batch.
* **Thiết bị huấn luyện (Device):** Code tự động chọn thiết bị huấn luyện là "cuda" (GPU) nếu có, hoặc "cpu" nếu không.
* **Hàm mất mát (Loss Function):** nn.CrossEntropyLoss được sử dụng làm hàm mất mát, phù hợp cho bài toán phân loại nhiều lớp.
* **Trình tối ưu hóa (Optimizer):** optim.Adam được sử dụng với learning rate mặc định là 0.001.
* **Số epoch:** Mô hình được huấn luyện trong 5 epoch (có thể thay đổi).
* **Quá trình huấn luyện:**
  + Vòng lặp for duyệt qua từng epoch.
  + Trong mỗi epoch, vòng lặp for duyệt qua từng batch dữ liệu trong train\_loader.
  + Với mỗi batch, thực hiện các bước:
    1. Chuyển dữ liệu sang thiết bị huấn luyện (CPU hoặc GPU).
    2. Xóa gradient tích lũy từ lần cập nhật trước (optimizer.zero\_grad()).
    3. Tính toán đầu ra của mô hình (outputs = model(x\_batch)).
    4. Tính toán độ lỗi (loss) giữa đầu ra dự đoán và nhãn thực tế (loss = criterion(outputs, y\_batch)).
    5. Tính toán gradient cho các tham số của mô hình (loss.backward()).
    6. Cập nhật các tham số của mô hình (optimizer.step()).
  + Tính toán và lưu trữ giá trị loss trung bình cho mỗi epoch.

### **3.5. Đánh giá mô hình**


* **Quá trình đánh giá:**
  + Sau mỗi epoch huấn luyện, mô hình được đánh giá trên tập kiểm thử (test set) bằng cách sử dụng DataLoader.
  + Độ chính xác (accuracy) trên tập kiểm thử được tính toán và in ra.
* **Độ chính xác (Accuracy):** Code tính toán độ chính xác (accuracy) của mô hình trên tập kiểm thử bằng cách đếm số lượng dự đoán đúng (predicted == y\_batch) chia cho tổng số lượng mẫu trong tập kiểm thử.



# **Chương 6: Kết quả và đánh giá**

## **1. Kết quả của các thuật toán sau khi thực nghiệm**

### **1.1 Mô hình thuật toán B-tree, Hash-base Indexing, ElasticSearch**



Lần 1:




**Hình 6.1 – Kết quả mô phỏng lần một của các thuật toán**


Lần 2:


 




**Hình 6.2 – Kết quả mô phỏng lần hai của các thuật toán**

Lần 3:












**Hình 6.3 – Kết quả mô phỏng lần ba của các thuật toán**

Lần 4:










 

**Hình 6.4 – Kết quả mô phỏng lần bốn của các thuật toán**

Lần 5:










**Hình 6.5 – Kết quả mô phỏng lần năm của các thuật toán**


### **1.2 Mô hình Learned Hash Index**

Train model:




**Hình 6.6 – Kết quả train model của mô hình Learned hash index**

Test lần 1:




**Hình 6.7 – Kết quả mô phỏng lần một của mô hình Learned hash index**

Test lần 2:




**Hình 6.8 – Kết quả mô phỏng lần hai của mô hình Learned hash index**

Test lần 3:




**Hình 6.9 – Kết quả mô phỏng lần ba của mô hình Learned hash index**

Test lần 4:



**Hình 6.10 – Kết quả mô phỏng lần bốn của mô hình Learned hash index**

Test lần 5:



**Hình 6.11 – Kết quả mô phỏng lần năm của mô hình Learned hash index**

## **2. So sánh kết quả giữa thuật toán gốc (Hash-base Indexing) và thuật toán tối ưu (Learned Hash Index)**

Trong nghiên cứu này, chúng ta tiến hành so sánh hiệu suất của hai thuật toán lập chỉ mục dựa trên hàm băm: thuật toán gốc Hash-based Indexing và thuật toán tối ưu Learned Hash Index. Mục tiêu là đánh giá khả năng cải thiện hiệu suất, đặc biệt là về thời gian truy vấn và mức sử dụng bộ nhớ, của Learned Hash Index so với phương pháp truyền thống.

Phương pháp:

Để đánh giá, chúng ta thực hiện thử nghiệm trên cùng một tập dữ liệu với 5 truy vấn (được đại diện bởi các Review\_id) cho cả hai thuật toán. Các chỉ số được đo lường bao gồm:

* Thời gian truy vấn (s): Thời gian cần thiết để tìm kiếm và trả về kết quả cho mỗi Review\_id.
* Hiệu suất (%): Trong trường hợp này, được biểu thị bằng độ chính xác (Accuracy) của kết quả truy vấn.
* Bộ nhớ sử dụng (MiB): Lượng bộ nhớ RAM được sử dụng trong quá trình thực thi truy vấn.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Review\_id | Thời gian | Hiệu suất | Bộ nhớ |
| Lần 1 | KU\_O5udG6zpxOg-VcAEodg | 11.8487s | 100% | 151.58Mib |
| Lần 2 | aUTP\_Euzq0ZTtkN3xf3yPQ | 13.7875s | 100% | 161.97Mib |
| Lần 3 | y1ms55XoypPVBCAzJTTRxw | 12.4740s | 100% | 162.96Mib |
| Lần 4 | 3g2H3grOcCEngesXkaZ6yA | 11.9040s | 100% | 163.45Mib |
| Lần 5 | zwu3HkuLQW0udgNb43e-dw | 13.1843s | 100% | 164.45Mib |

**Bảng 6.1 – Phân tích kết quả của thuật toán Hash-base Indexing**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Review\_id | Thời gian | Hiệu suất | Bộ nhớ |
| Lần 1 | KU\_O5udG6zpxOg-VcAEodg | 0.058841s | 100% | 0.86Mib |
| Lần 2 | aUTP\_Euzq0ZTtkN3xf3yPQ | 0.038853s | 100% | 0.85Mib |
| Lần 3 | y1ms55XoypPVBCAzJTTRxw | 0.047984s | 100% | 0.85Mib |
| Lần 4 | 3g2H3grOcCEngesXkaZ6yA | 0.030916s | 100% | 0.85Mib |
| Lần 5 | zwu3HkuLQW0udgNb43e-dw | 0.078625s | 100% | 0.85Mib |

**Bảng 6.2 – Phân tích kết quả của thuật toán Learned Hash Index**

Từ bảng kết quả, ta có thể rút ra những nhận xét sau:

* Thời gian truy vấn: Learned Hash Index cho thấy sự cải thiện vượt trội về thời gian truy vấn. Trung bình, thời gian truy vấn của Learned Hash Index chỉ là 0.0505618 giây, nhanh hơn gấp khoảng 250 lần so với Hash-based Indexing (12.6397 giây).
* Hiệu suất: Cả hai thuật toán đều đạt hiệu suất 100% trong các lần thử nghiệm, cho thấy cả hai đều trả về kết quả chính xác cho các truy vấn.
* Bộ nhớ sử dụng: Learned Hash Index sử dụng bộ nhớ ít hơn đáng kể so với Hash-based Indexing. Trung bình, Learned Hash Index chỉ sử dụng 0.852 MiB, trong khi Hash-based Indexing sử dụng tới 160.882 MiB, tức là Learned Hash Index tiết kiệm hơn khoảng 188 lần về mức sử dụng bộ nhớ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy Learned Hash Index vượt trội hơn hẳn so với Hash-based Indexing về cả thời gian truy vấn và mức sử dụng bộ nhớ trong khi vẫn duy trì được độ chính xác tương đương. Điều này cho thấy tiềm năng to lớn của Learned Hash Index trong việc tối ưu hóa các hệ thống lập chỉ mục, đặc biệt là trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ truy vấn nhanh và hiệu quả sử dụng tài nguyên cao. Nghiên cứu sâu hơn có thể tập trung vào việc đánh giá Learned Hash Index trên các tập dữ liệu lớn hơn và phức tạp hơn, cũng như khám phá các phương pháp tối ưu hóa hơn nữa cho thuật toán này.

# **Chương 7: Kết luận và hướng phát triển**

## **1. Kết luận**

Nghiên cứu này đã tập trung phân tích và đánh giá hiệu suất của các thuật toán tìm kiếm phổ biến trên cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm B-Tree, Hash-based Indexing, và Elasticsearch. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã đề xuất và triển khai một giải pháp mới là Learned Hash Index, ứng dụng mô hình học máy để tối ưu hóa quá trình lập chỉ mục và truy vấn.

Các điểm chính của nghiên cứu bao gồm:

* Phân tích các thuật toán tìm kiếm truyền thống: Nghiên cứu đã đi sâu vào phân tích nguyên lý hoạt động, ưu điểm, nhược điểm của các thuật toán B-Tree, Hash-based Indexing và Elasticsearch. Qua đó, chỉ ra những thách thức khi áp dụng các thuật toán này trên dữ liệu lớn, bao gồm vấn đề về thời gian truy vấn, sử dụng bộ nhớ, và khả năng mở rộng.
* Giới thiệu Learned Hash Index: Learned Hash Index được đề xuất như một giải pháp tiềm năng để cải thiện hiệu suất tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn. Bằng cách sử dụng mô hình học máy, cụ thể là mạng nơ-ron, Learned Hash Index học cách ánh xạ khóa dữ liệu đến vị trí lưu trữ tối ưu trong bảng băm, từ đó giảm thiểu xung đột và tăng tốc độ truy vấn.
* Thực nghiệm và đánh giá: Nghiên cứu đã triển khai thử nghiệm các thuật toán B-Tree, Hash-based Indexing, Elasticsearch và Learned Hash Index trên tập dữ liệu Yelp Academic Dataset - Review. Kết quả thực nghiệm cho thấy Learned Hash Index vượt trội hơn hẳn so với Hash-based Indexing truyền thống về cả thời gian truy vấn (nhanh hơn khoảng 250 lần) và mức sử dụng bộ nhớ (tiết kiệm hơn khoảng 188 lần), trong khi vẫn đảm bảo độ chính xác tương đương (100%). Elasticsearch cũng cho thấy hiệu suất tốt về thời gian.
* Phân tích ưu, nhược điểm và thách thức: Nghiên cứu đã phân tích ưu điểm, nhược điểm của từng thuật toán, đồng thời chỉ ra những thách thức khi triển khai Learned Hash Index, bao gồm độ phức tạp của mô hình học máy, vấn đề dữ liệu không đồng đều, và nhu cầu cập nhật mô hình liên tục.

Tóm lại, Learned Hash Index cho thấy tiềm năng to lớn trong việc tối ưu hóa các hệ thống lập chỉ mục và tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu lớn. Việc kết hợp giữa mô hình học máy và cấu trúc dữ liệu truyền thống mở ra một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho lĩnh vực này.

## **2. Hướng phát triển**

Dựa trên kết quả nghiên cứu, các hướng phát triển tiếp theo có thể bao gồm:

* Nghiên cứu sâu hơn về Learned Hash Index:
  + Thử nghiệm trên các tập dữ liệu lớn hơn và đa dạng hơn: Mở rộng phạm vi thử nghiệm trên các tập dữ liệu với kích thước lớn hơn, độ phức tạp cao hơn và nhiều loại dữ liệu khác nhau để đánh giá toàn diện hơn về hiệu suất và khả năng mở rộng của Learned Hash Index.
  + Tối ưu hóa mô hình học máy: Tiếp tục nghiên cứu và cải tiến mô hình học máy, bao gồm việc thử nghiệm các kiến trúc mạng nơ-ron khác nhau, tối ưu hóa siêu tham số, và áp dụng các kỹ thuật học sâu tiên tiến để nâng cao độ chính xác và giảm độ phức tạp của mô hình.
  + Giải quyết các thách thức: Tập trung giải quyết các thách thức đã được đề cập, bao gồm:
    - Phát triển các kỹ thuật để xử lý dữ liệu không đồng đều.
    - Xây dựng các cơ chế cập nhật mô hình liên tục và hiệu quả.
    - Giảm thiểu độ phức tạp của mô hình và tối ưu hóa quá trình huấn luyện.
  + Kết hợp với các cấu trúc dữ liệu khác: Nghiên cứu khả năng kết hợp Learned Hash Index với các cấu trúc dữ liệu khác như B-Tree để tạo ra các giải pháp lập chỉ mục lai (hybrid indexing), tận dụng ưu điểm của cả hai phương pháp.
* Mở rộng ứng dụng: Khám phá khả năng ứng dụng của Learned Hash Index trong các lĩnh vực khác ngoài tìm kiếm, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu NoSQL, hệ thống lưu trữ key-value, và các ứng dụng phân tích dữ liệu lớn.
* Tích hợp với các công nghệ mới: Nghiên cứu khả năng tích hợp Learned Hash Index với các công nghệ mới như blockchain, điện toán biên (edge computing), và học liên kết (federated learning) để xây dựng các hệ thống tìm kiếm phân tán, bảo mật và hiệu quả hơn.

## **3. Đề xuất hướng nghiên cứu về Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA) cho việc tối ưu hóa tài nguyên tìm kiếm**

Một hướng nghiên cứu mới đầy tiềm năng là ứng dụng **Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)** để tối ưu hóa tài nguyên tìm kiếm, đặc biệt là trong bối cảnh Learned Hash Index.

**Lý do đề xuất:**

* Tiềm năng của tính toán lượng tử: Máy tính lượng tử, với khả năng tính toán song song vượt trội so với máy tính cổ điển, hứa hẹn mang lại những đột phá trong nhiều lĩnh vực, bao gồm tối ưu hóa.
* QAOA phù hợp cho bài toán tổ hợp: QAOA là một thuật toán lượng tử lai (hybrid quantum-classical algorithm) được thiết kế để giải quyết các bài toán tối ưu hóa tổ hợp, vốn là dạng bài toán phổ biến trong lĩnh vực khoa học máy tính, bao gồm cả việc tối ưu hóa tài nguyên.
* Tối ưu hóa bảng băm: Việc ánh xạ khóa dữ liệu đến các vị trí lưu trữ tối ưu trong bảng băm (như trong Learned Hash Index) có thể được xem như một bài toán tối ưu hóa tổ hợp, nơi QAOA có thể được áp dụng.

**Hướng nghiên cứu cụ thể:**

* Biểu diễn bài toán tối ưu hóa bảng băm dưới dạng thức phù hợp với QAOA: Cần định nghĩa hàm mục tiêu (ví dụ: tối thiểu hóa xung đột, tối ưu hóa thời gian truy vấn) và các ràng buộc (ví dụ: giới hạn bộ nhớ) dưới dạng toán tử (operators) phù hợp với formalization của QAOA (thường là Hamiltonian).
* Thiết kế mạch lượng tử (quantum circuit) cho QAOA: Xây dựng mạch lượng tử phù hợp để giải quyết bài toán tối ưu hóa bảng băm, bao gồm việc lựa chọn các cổng lượng tử (quantum gates) và tham số hóa các góc quay (rotation angles).
* Tối ưu hóa các tham số của QAOA: Sử dụng các thuật toán tối ưu hóa cổ điển (ví dụ: gradient descent) để tìm ra các tham số tối ưu cho mạch lượng tử QAOA, nhằm đạt được nghiệm tối ưu (hoặc gần tối ưu) cho bài toán.
* Mô phỏng và thực nghiệm: Tiến hành mô phỏng QAOA trên các máy tính giả lập lượng tử (quantum simulators) và/hoặc thử nghiệm trên các máy tính lượng tử hiện có (với số lượng qubits hạn chế) để đánh giá hiệu suất của thuật toán.
* So sánh với các phương pháp truyền thống và Learned Hash Index: So sánh hiệu suất của QAOA với các phương pháp lập chỉ mục truyền thống (như Hash-based Indexing) và Learned Hash Index về các tiêu chí như thời gian truy vấn, mức sử dụng bộ nhớ, và độ chính xác.

**Thách thức:**

* Giới hạn của phần cứng lượng tử: Các máy tính lượng tử hiện tại vẫn còn hạn chế về số lượng qubits và độ trung thực (fidelity) của các cổng lượng tử, gây khó khăn cho việc triển khai QAOA trên các bài toán thực tế.
* Độ phức tạp của QAOA: Việc thiết kế mạch lượng tử và tối ưu hóa các tham số của QAOA có thể phức tạp và đòi hỏi chuyên môn sâu về tính toán lượng tử.

Mặc dù còn nhiều thách thức, việc ứng dụng QAOA để tối ưu hóa tài nguyên tìm kiếm, đặc biệt là trong bối cảnh Learned Hash Index, là một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng và đáng để khám phá. Thành công trong lĩnh vực này có thể mở ra những cánh cửa mới cho việc xây dựng các hệ thống tìm kiếm hiệu suất cao, tận dụng sức mạnh của cả học máy và tính toán lượng tử.

# **Tài liệu tham khảo**

[1] R. Elmasri, *Fundamentals of database systems*. Pearson Education India, 2008.

[2] V. Mayer-Schönberger and K. Cukier, *Big data: A revolution that will transform how we live, work, and think*. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

[3] G. Graefe, "Modern B-Tree Techniques," *Found. Trends databases,* vol. 3, no. 4, pp. 203–402, 2011, doi: 10.1561/1900000028.

[4] F. S. Patel and D. Kasat, "Hashing based indexing techniques for content based image retrieval: A survey," 2017.

[5] S. Kuppusamy, *Mastering Elasticsearch: A Comprehensive Guide*. Saravanan, 2024.

[6] D. Malyuta *et al.*, "Convex optimization for trajectory generation: A tutorial on generating dynamically feasible trajectories reliably and efficiently," *IEEE Control Systems Magazine,* vol. 42, no. 5, pp. 40-113, 2022.

[7] T. Kraska, A. Beutel, E. H. Chi, J. Dean, and N. Polyzotis, "The case for learned index structures," in *Proceedings of the 2018 international conference on management of data*, 2018, pp. 489-504.

[8] R. Marcus, E. Zhang, and T. Kraska, "Cdfshop: Exploring and optimizing learned index structures," in *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, 2020, pp. 2789-2792.