TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Tiểu luận giữa kì môn đại số tuyến tính**

*Người hướng dẫn*: **NGUYỄN VĂN KHOA**

*Người thực hiện*: **TẠ HOÀI SỸ NGUYÊN – 522H0074**

**TRẦN HỮU ĐẠT – 522H0081**

Lớp **: 22H50201**

Khoá  **: 26**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023**

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Tiểu luận giữa kì môn đại số tuyến tính**

*Người hướng dẫn:* ThS **NGUYỄN VĂN KHOA**

***Người thực hiện:* TẠ HOÀI SỸ NGUYÊN**

**TRẦN HỮU ĐẠT**

Lớp **: 22H50201**

Khoá  **: 16**

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023**

# LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Văn Khoa đã hỗ trợ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành bài tiểu luận này. Thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài trên. Những lời khuyên và nhận xét của thầy đã giúp tôi hiểu rõ hơn về những khó khăn hạn chế của bài tiểu luận này. Cuối cùng, Tôi cũng xin cảm ơn tất cả các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, đã cung cấp cho tôi những điều kiện tốt nhất để thực hiện bài tiểu luận trên.

# PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

**Phần xác nhận của GV hướng dẫn**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

**Phần đánh giá của GV chấm bài**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

(kí và ghi họ tên)

# MỤC LỤC


[LỜI CẢM ƠN i](#_Toc133328309)

[PHẦN XÁC NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN ii](#_Toc133328310)

[MỤC LỤC 1](#_Toc133328311)

[CHƯƠNG 1 : Phương pháp giải bài tập 2](#_Toc133328312)

[1a. Tính  và in kết quả ra màn hình. 2](#_Toc133328313)

[1b. Tính  và in kết quả ra màn hình. 2](#_Toc133328314)

[1c. Lưu các hàng lẻ của ma trận A thành một ma trận mới và in kết quả đó ra màn hình. 3](#_Toc133328315)

[1d. Lưu các số lẻ của ma trận A thành một ma trận mới và in kết quả đó ra màn hình. 3](#_Toc133328316)

[1e. Lưu các số nguyên tố của ma trận A thành một ma trận mới và in kết quả đó ra màn hình. 3](#_Toc133328317)

[1f. Cho một ma trận D = CB, đảo ngược các phần tử trong các hàng lẻ của ma trận D và in kết quả ra màn hình. 4](#_Toc133328318)

[1g. Đối với ma trận A, hãy tìm các hàng có số nguyên tố nhiều nhất và in các hàng đó ra màn hình 4](#_Toc133328319)

[1h. Đối với ma trận A, hãy tìm các hàng có dãy số lẻ liền kề dài nhất và in các hàng đó ra màn hình. 5](#_Toc133328320)

[CHƯƠNG 2 : Source code và output 6](#_Toc133328321)

# CHƯƠNG 1 : Phương pháp giải bài tập

Câu 1: Tạo ma trận A cấp 10x10 với các số ngẫu nhiên , ma trận B cấp 2x10 Thực hiện các yêu cầu sau:

**Cách tạo ma trận:** dùng hàm np.random.randint() có trong thư viện numpy để tạo một ma trận 10x10, với các phần tử trong ma trận được lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 100 và gán nó vào biến A.

Các tham số trong hàm np.random.randint() lần lượt là:

* 0: giới hạn dưới của các phần tử số nguyên ngẫu nhiên được tạo ra.
* 101: giới hạn trên (ngoại trừ 101) của các phần tử số nguyên ngẫu nhiên được tạo ra.
* (10, 10): kích thước của ma trận 10x10 được tạo ra.

Cách tạo ma trận B và C cũng giống như ma trận A ở phía trên.

## Tính và in kết quả ra màn hình.

* **Câu a:** dùng để tính toán các phép toán cộng và nhân ma trận. Cụ thể, ma trận A cộng với ma trận chuyển vị của A, được biểu thị bởi A.T ( .T là một phương thức để biểu thị ma trận chuyển vị trong thư viện Numpy ). Sau đó cộng tổng của tích ma trận C và ma trận B, được biểu thị bởi C.dot(B) ( numpy.dot() là phương thức được dùng để nhân hai ma trận với nhau trong thư viện numpy ), với tích của ma trận chuyển vị của B với ma trận chuyển vị của C, được biểu thị bởi (B.T).dot(C.T). Sau cùng, kết quả sẽ được lưu vào biến a.Đoạn code thứ hai dùng để in ra màn hình giá trị của biến a.

## Tính và in kết quả ra màn hình.

* Đầu tiên khai báo một list rỗng b
* Sau đó sử dụng 2 vòng lặp để tính toán biểu thức mà đề bài cho theo công thức: . Vòng lặp đầu tiên lặp qua các giá trị từ 10 đến 19, và vòng lặp thứ hai lặp qua các giá trị từ 1 đến 10.
* Sau mỗi lần lặp, chương trình sẽ tính toán giá trị của biểu thức (A/i)\*\*j (với I và j là các biến lặp). Sau đó, kết quả của biểu thức sẽ được cộng vào list b.
* Sau khi hoàn thành vòng lặp, list b sẽ chứa giá trị đã tính toán. Sau đó chương trình sử dụng phương thức np.array() trong thư viện để chuyển đổi list b thành mảng numpy
* Sau cùng là in kết quả của của b lên màn hình.

## Lưu các hàng lẻ của ma trận A thành một ma trận mới và in kết quả đó ra màn hình.

* Đoạn code “c = A[0:10:2, :]” dùng để lấy các hàng lẻ của ma trận A ra và gán vào ma trận c.
* Cú pháp lát cắt “0:10:2” có nghĩa là "bắt đầu từ vị trí thứ 0, kết thúc tại vị trí thứ 9 và có bước nhảy là 2 trong đoạn [0, 9], Ký hiệu “ : ” sau dấu phẩy có nghĩa là "bao gồm tất cả các cột".
* Sau cùng là in giá trị của c ra màn hình

## Lưu các số lẻ của ma trận A thành một ma trận mới và in kết quả đó ra màn hình.

* Lấy tất cả các phần tử trong mảng “A” có giá trị là số lẻ và lưu trữ chúng trong mảng “d”. Sau đó chuyển mảng d thành vector bằng phương thức có trong thư viện numpy “np.array()”. Cuối cùng là in vector d ra màn hình.

## Lưu các số nguyên tố của ma trận A thành một ma trận mới và in kết quả đó ra màn hình.

* Đầu tiên, định nghĩa một hàm kiểm tra số nguyên tố isPrime() có tham số là một số nguyên:
* Số nguyên tố là số chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Cho nên, đoạn code này hoạt động bằng cách:
* Đầu tiên, so sánh số nguyên cần được kiểm tra với 1, nếu số đó nhỏ hơn số 1 thì ta trả về “False”.
* Sau đó, ta chạy vòng lặp for với biến i nằm trong khoảng từ 2 đến làm tròn chữ số nguyên của . Nếu như số cần kiểm tra (n) chia hết cho i, thì ta trả về “False”.
* Khi chạy xong vòng lặp, cuối cùng thì ta trả về “True”.
* khai báo list rỗng e.
* Sau đó, Sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng phần tử của ma trận A. Cụ thể, với mỗi giá trị của i từ 0 đến A.shape[0] (số dòng của ma trận), và với mỗi giá trị của j từ 0 đến A.shape[1] (số cột của ma trận), điều kiện lọc “isPrime (A[i, j]) == True” kiểm tra xem giá trị phần tử đó có là số nguyên tố không. Nếu có, giá trị đó được thêm vào list e bằng phương thức “append()”.
* Kết quả cuối cùng của đoạn code này là danh sách e chứa tất cả các giá trị là số nguyên tố trong ma trận A.
  + Sau cùng, dùng phương thức “np.array()” để chuyển list e thành mảng numpy và in ra màn hình bằng câu lệnh “print()”.

## Cho một ma trận D = CB, đảo ngược các phần tử trong các hàng lẻ của ma trận D và in kết quả ra màn hình.

* Để có được ma trận D, nhân hai ma trận C với B với nhau thông qua phương thức ( C.dot(B) – đây là hàm nhân ma trận có trong thư viện numpy )
* Tiếp đến, khai báo một list rỗng “D\_rev”
* Sau đó, dùng vòng lặp để duyệt qua từng hàng của D. Cụ thể, với mỗi giá trị của i từ 0 đến D.shape[0] (số dòng của ma trận). Nếu “i == 0” hoặc “i % 2 == 0” (với i là số chẳn) thì đảo ngược các phần tử của dòng đó bằng câu lệnh “np.flip()”, sau đó dùng câu lệnh “append” để cho dòng đã được đảo ngược vào trong list rỗng “D\_rev”. Ngược lại, nếu i không phải là số chẳn thì ta dùng câu lệnh “append” để cho dòng không đảo ngược vào list rỗng “D\_rev”.
* Tiếp đến, sử dụng phương thức “np.array()” để biến list “D\_rev” trở thành mảng numpy.
* Cuối cùng, in giá trị của mảng numpy “D\_rev” ra màn hình.

## Đối với ma trận A, hãy tìm các hàng có số nguyên tố nhiều nhất và in các hàng đó ra màn hình

* Khai báo biến “maxCount” để giữ giá trị số lượng số nguyên tố lớn nhất của mảng
* Khai báo một list rỗng “resultant” để lưu các dòng có nhiều số nguyên tố nhất
* Tiếp đến, duyệt qua từng hàng của ma trận A.
* Khởi tạo giá trị cho biến count bằng 0
* Duyệt qua từng phần tử trong hàng đó
* Kiểm tra xem phần tử đó có phải là số nguyên tố không bằng lời gọi hàm “isPrime(num)” đã được định nghĩa ở câu 1e, nếu phần tử đó là số nguyên tố thì tăng giá trị của “count” lên 1.
* Sau khi duyệt qua các phần tử của dòng đó, biến count sẽ lưu giữ giá trị số lượng số nguyên tố trong dòng đó.
* Nếu “count” lớn hơn giá trị của “maxCount”, thì gán giá trị của “maxCount” bằng “count” và gán giá trị của “resultant” bằng mảng chứa “row”.
* Nếu “count” bằng giá trị của “maxCount”, thì thêm “row” vào mảng “resultant” bằng phương thức “append”.
* Sau cùng, in giá trị của Resultant ra màn hình.
* Tiếp đến, sử dụng phương thức “np.array()” để biến list “resultant” trở thành mảng numpy
* Cuối cùng, sử dụng vòng lặp để in từng dòng của mảng numpy “resultant” ra màn hình


## Đối với ma trận A, hãy tìm các hàng có dãy số lẻ liền kề dài nhất và in các hàng đó ra màn hình.

* Khai báo biến “maxCount” để lưu giữ giá trị số lượng các số lẻ nguyên liên tiếp lớn nhất.
* Khai báo một list rỗng “results” để lưu giữ các dòng các số lẻ nguyên liên tiếp nhiều nhất.
* Tiếp đến, sử dụng vòng lặp duyệt qua từng hàng của ma trận A.
* Khởi tạo giá trị cho biến count bằng 0
* Tiếp đến, sử dụng vòng lặp duyệt qua từng cột của hàng hiện tại của ma trận A.
* Nếu duyệt đến phần tử cuối cùng của dòng thì bỏ qua
* Nếu hai phần tử liền kề đều là số lẻ thì tăng giá trị của “count” lên 1.
* Nếu “count” lớn hơn giá trị của “maxCount”, thì gán giá trị của “maxCount” bằng “count” và gán giá trị của “resultant” bằng mảng chứa “A[i]”.
* Nếu “count” bằng giá trị của “maxCount”, thì thêm “A[i]” vào mảng “results” bằng phương thức “append”.
* Sau cùng, in giá trị của Results ra màn hình.
* Tiếp đến, sử dụng phương thức “np.array()” để biến list “results” trở thành mảng numpy
* Cuối cùng, sử dụng vòng lặp để in từng dòng của mảng numpy “results” ra màn hình


# CHƯƠNG 2 : Source code và output




Source code




Output







Source code

Output










Source code

Output







Source code

Output




Source code


Output






Source code


Output






Source code

Output





Source code

Output