**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM**

Logo, company name

Description automatically generated

**BÀI TẬP LỚN**

**TÊN HỌC PHẦN: TRÍ RUỆ NHÂN TẠO (AI)**

**ĐỀ TÀI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN**

**CHỖ NGỒI TIỆC CƯỚI**

**Giáo viên hướng dẫn: ThS. Trần Đăng Công**

**Sinh viên thực hiện:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mã sv** | **Họ và tên** | **Lớp** |
| 1 | 1771020387 | Lý Gia Khánh | CNTT 17-08 |
| 2 | 1771020121 | Nguyễn Sĩ Đại | CNTT 17-08 |
| 3 | 1771020124 | Lê Hải Đăng | CNTT 17-08 |

**Hà Nội, năm 2025**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM**

Logo, company name

Description automatically generated

**BÀI TẬP LỚN**

**TÊN HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)**

**ĐỀ TÀI: GIẢI THUẬT DI TRUYỀN CHO BÀI TOÁN  
CHỖ NGỒI TIỆC CƯỚI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã Sinh Viên | Họ và Tên | Ngày Sinh | Điểm | |
| Bằng Số | Bằng Chữ |
| 1 | 1771020387 | Lý Gia Khánh | 18/02/2005 |  |  |
| 2 | 1771020121 | Nguyễn Sĩ Đại | 10/10/2005 |  |  |
| 3 | 1771020124 | Lê Hải Đăng | 06/03/2005 |  |  |

### 

### CÁN BỘ CHẤM THI 1 CÁN BỘ CHẤM THI 2

**Hà Nội, năm 2025**

**LỜI NÓI ĐẦU**

Trong tổ chức tiệc cưới, việc sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời là một bài toán quan trọng, ảnh hưởng đến không khí buổi tiệc và trải nghiệm của mọi người tham dự. Nếu không được bố trí hợp lý, có thể xảy ra những tình huống không mong muốn như xung đột giữa các khách mời có mâu thuẫn, hoặc những người quen biết nhau lại bị xếp cách xa. Do đó, bài toán chỗ ngồi tiệc cưới đòi hỏi một phương pháp sắp xếp tối ưu để đảm bảo sự hài hòa và thuận tiện cho tất cả khách tham dự.

Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm - GA) là một phương pháp tối ưu hóa dựa trên cơ chế chọn lọc tự nhiên, có khả năng tìm kiếm lời giải gần tối ưu cho các bài toán phức tạp. Trong bài tập lớn này, chúng tôi áp dụng GA để tự động hóa việc sắp xếp chỗ ngồi tiệc cưới, nhằm đạt được sự sắp xếp hợp lý nhất theo các tiêu chí được đặt ra, như nhóm khách quen biết nhau, tránh mâu thuẫn, và tận dụng không gian hiệu quả.

Bài tập lớn này sẽ trình bày chi tiết về giải thuật di truyền, cách áp dụng vào bài toán chỗ ngồi tiệc cưới, cùng với các bước thiết kế, cài đặt và đánh giá kết quả. Qua đó, chúng tôi mong muốn chứng minh tiềm năng của AI trong việc hỗ trợ các bài toán tối ưu hóa thực tế, đồng thời nâng cao hiểu biết về giải thuật di truyền và khả năng ứng dụng của nó.

**MỤC LỤC**

[**CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN:** 8](#_Toc193452081)

[**1.1.** **Giới thiệu:** 8](#_Toc193452082)

[**1.2.** **Mô tả bài toán:** 8](#_Toc193452083)

[***1.2.1.*** ***Bài toán thực tế:*** 8](#_Toc193452084)

[***1.2.2.*** ***Yêu cầu tối ưu hóa:*** 11](#_Toc193452085)

[**1.3.** **Mô hình hóa bài toán:** 11](#_Toc193452086)

[**CHƯƠNG 2. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ PHÂN TÍCH MÃ NGUỒN:** 14](#_Toc193452087)

[**2.1. Tổng quan về giải thuật di truyền:** 14](#_Toc193452088)

[**2.2.** **Khởi tạo thuật toán di truyền:** 15](#_Toc193452089)

[**2.3.** **Biểu diễn dữ liệu:** 17](#_Toc193452090)

[**2.4.** **Phân tích thành phần mã nguồn:** 17](#_Toc193452091)

[**2.5.** **Phân tích kết quả:** 21](#_Toc193452092)

[**2.6.** **Hàm main() - Điều phối chương trình:** 22](#_Toc193452093)

[**CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN VỚI CÁC BỘ THAM SỐ KHÁC NHAU:** 27](#_Toc193452094)

[**3.1.** **Các tham số của thuật toán:** 27](#_Toc193452096)

[**3.2.** **Phương pháp thử nghiệm:** 28](#_Toc193452099)

[**3.3.** **Kết quả thử nghiệm:** 29](#_Toc193452100)

[**3.4.** **Phân tích kết quả và đề xuất:** 31](#_Toc193452101)

[**CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ, NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN** 33](#_Toc193452102)

[**4.1.** **Phân tích kết quả thử nghiệm:** 33](#_Toc193452103)

[**4.2.** **Nhận xét về thuật toán:** 34](#_Toc193452105)

[**4.3.** **Đề xuất cải tiến:** 35](#_Toc193452106)

**MỤC LỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1: Danh sách dữ liệu khách mời 11](#_Toc193451788)

[Hình 2: Minh họa thuật toán di truyền trên đồ thị 14](#_Toc193451789)

[Hình 3: Luồng thực thi của giải thuật di truyền 15](#_Toc193451790)

[Hình 4: Thiết lập tham số và điểm số quan hệ 17](#_Toc193451791)

[Hình 5: Khởi tạo quần thể 18](#_Toc193451792)

[Hình 6: Tính điểm thích nghi (Fitness) 18](#_Toc193451793)

[Hình 7: Lai ghép (Crossover) 19](#_Toc193451794)

[Hình 8: Đột biến (Mutation) 19](#_Toc193451795)

[Hình 9: Chọn lọc (Selection) 20](#_Toc193451796)

[Hình 10: Tiến hóa quần thể (Evolution) 20](#_Toc193451797)

[Hình 11: Quy trình chạy giải thuật 21](#_Toc193451798)

[Hình 12: Định dạng và phân tích kết quả 22](#_Toc193451799)

[Hình 13: Kết quả chạy thuật toán sắp xếp chỗ ngồi tiệc cưới. 26](#_Toc193451800)

**MỤC LỤC BẢNG**

[Bảng 1: Minh họa danh sách khách mời 9](#_Toc193451275)

[Bảng 2: Minh họa các loại mối quan hệ và trọng số 10](#_Toc193451276)

[Bảng 3: Minh họa ràng buộc về sức chứa và số lượng bàn 10](#_Toc193451277)

[Bảng 4: Minh họa về các tham số quần thể và tiến hóa 28](#_Toc193451278)

[Bảng 5: Tham số tối ưu cho GA trong bài toán chỗ ngồi 34](#_Toc193451279)

**BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TỪ VIẾT TẮT** | **VIẾT ĐẦY ĐỦ** |
| **1** | **GA** | **Genetic Algorithm**  **(Giải thuật di truyền)** |
| **2** | **AI** | **Artificial Intelligence**  **(Trí tuệ nhân tạo)** |
| **3** | **NXB** | **Nhà Xuất Bản** |
| **4** | **GUI** | **Graphical User Interface**  **(Giao diện người dùng đồ họa).** |
| **5** | **POP** | **Population**  **(Quần thể)** |
| **6** | **FIT** | **Fitness Score**  **(Điểm thích nghi)** |
| **7** | **SEL** | **Selection**  **(Chọn lọc)** |
| **8** | **XOVER** | **Crossover**  **(Lai ghép)** |
| **9** | **MUT** | **Mutation**  **(Đột biến)** |
| **10** | **GEN** | **Generation**  **(Thế hệ)** |
| **11** | **ELITE** | **Elite Selection**  **(Chọn lọc ưu tú)** |
| **12** | **IDX** | **Index**  **(Chỉ mục)** |

**CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU BÀI TOÁN:**

* 1. **Giới thiệu:**

- Tổng quan về bài toán sắp xếp chỗ ngồi trong tiệc cưới:

* Bài toán sắp xếp chỗ ngồi tiệc cưới là việc phân bố khách mời vào các bàn một cách hợp lý.
* Mỗi bàn có giới hạn số người (trong code là tối đa 5 người mỗi bàn).
* Khách mời có các mối quan hệ khác nhau cần được xem xét khi sắp xếp.

- Tầm quan trọng của việc sắp xếp chỗ ngồi tối ưu:

* Tối đa hóa mối quan hệ tích cực: Ưu tiên ghép các cặp vợ/chồng/người yêu, người thân ngồi cùng bàn.
* Tạo không khí thoải mái: Người có mối quan hệ thân thiết được ngồi gần nhau sẽ thoải mái trò chuyện.
* Tôn trọng cấu trúc gia đình: Ưu tiên ghép cha/mẹ - con cái, anh/chị/em ruột ngồi cùng bàn.
* Cân bằng trải nghiệm: Bạn bè được ngồi cùng nhau, tránh để khách lạ ngồi riêng lẻ.

- Giải thuật di truyền và sự phù hợp với bài toán

* Giải thuật di truyền mô phỏng quá trình tiến hóa tự nhiên để tìm giải pháp tối ưu.
* Phù hợp với bài toán chỗ ngồi tiệc cưới vì:
* Không gian tìm kiếm lớn (nhiều cách sắp xếp khách mời vào các bàn).
* Có thể lượng hóa chất lượng sắp xếp thông qua hàm fitness.
* Cho phép cải tiến dần giải pháp qua nhiều thế hệ.
* Có thể xử lý nhiều mối quan hệ với trọng số khác nhau.
  1. **Mô tả bài toán:**
     1. ***Bài toán thực tế:***

- Danh sách khách mời đa dạng:

* Gia đình chính: Chú rể, Cô dâu, bố mẹ hai bên
* Người thân: Anh chú rể và chị dâu, em gái cô dâu và bạn trai
* Bạn bè: Bạn thân của cô dâu và chú rể
* Họ hàng: Chú, cô, dì, cậu của hai bên
* Họ hàng xa: Anh họ, chị họ
* Khách lạ: Một số khách không có mối quan hệ đặc biệt với ai

|  |  |
| --- | --- |
| Nhóm | Khách mời |
| Gia đình chính | Chú rể, Cô dâu, Bố chú rể, Mẹ chú rể, Bố cô dâu, Mẹ cô dâu |
| Người thân | Anh chú rể, Chị dâu, Em gái cô dâu, Bạn trai em gái cô dâu |
| Bạn bè | Bạn thân chú rể 1, Bạn thân chú rể 2, Bạn thân cô dâu 1, Bạn thân cô dâu 2 |
| Họ hàng | Chú của chú rể, Cô của chú rể, Dì của cô dâu, Cậu của cô dâu |
| Họ hàng xa | Anh họ chú rể, Chị họ cô dâu |
| Khách lạ | Khách lạKhách lạ 1, Khách lạ 2, Khách lạ 3 |

Bảng 1: Minh họa danh sách khách mời

- Các loại mối quan hệ (theo thứ tự ưu tiên):

* Vợ/chồng/người yêu (trọng số 2000)
* Anh/chị/em ruột (trọng số 900)
* Cha/mẹ - con cái (trọng số 700)
* Anh chị em họ (trọng số 500)
* Dì/chú/bác - cháu (trọng số 300)
* Bạn bè (trọng số 100)
* Không quen biết (trọng số 0)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mối quan hệ | Trọng số | Mô tả |
| Vợ/chồng/người yêu | 2000 | Quan hệ tình cảm đặc biệt, ưu tiên xếp cùng bàn |
| Anh/chị/em ruột | 900 | Quan hệ anh chị em trong gia đình |
| Cha/mẹ - con cái | 700 | Quan hệ giữa cha mẹ và con cái |
| Anh chị em họ | 500 | Quan hệ họ hàng gần |
| Dì/chú/bác - cháu | 300 | Quan hệ họ hàng với thế hệ khác |
| Bạn bè | 100 | Quan hệ xã hội thân thiết |
| Không quen biết | 0 | Không có mối quan hệ đặc biệt |

Bảng 2: Minh họa các loại mối quan hệ và trọng số

- Ràng buộc về số lượng:

* Mỗi bàn có tối đa 5 người
* Số lượng bàn được tính dựa trên tổng số khách mời và sức chứa mỗi bàn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tham số | Giá trị | Mô tả |
| Sức chứa mỗi bàn | 5 người | Số lượng tối đa khách mời có thể ngồi tại một bàn |
| Số lượng bàn | (Tổng số khách + 4) ÷ 5 | Công thức tính toán số lượng bàn cần thiết |
| Tổng số khách | 23 người | Tổng số khách mời trong danh sách |
| Số bàn cần thiết | 5 bàn | Số bàn cần thiết theo công thức (23 + 4) ÷ 5 = 5.4 ≈ 5 |

Bảng 3: Minh họa ràng buộc về sức chứa và số lượng bàn

* + 1. ***Yêu cầu tối ưu hóa:***

- Tối đa hóa điểm số mối quan hệ:

* Mỗi cặp khách có mối quan hệ ngồi cùng bàn sẽ đóng góp điểm vào tổng điểm
* Các mối quan hệ quan trọng (vợ/chồng, gia đình ruột) được ưu tiên cao hơn
* Mục tiêu là đạt tổng điểm cao nhất qua nhiều thế hệ tiến hóa


- Cơ chế tiến hóa:

* Population size: 20 cá thể (phương án sắp xếp)
* Số thế hệ: 25 vòng tiến hóa
* Elite size: 2 cá thể tốt nhất được giữ lại
* Mutation rate: 20% khả năng đột biến
* Selection: Chọn lọc tournament để chọn cha mẹ cho thế hệ tiếp theo
  1. **Mô hình hóa bài toán:**

1. Biến đầu vào:

- Danh sách khách mời:

* Mảng chứa tên của tất cả khách mời tham dự tiệc cưới

Trong code: 

Hình 1: Danh sách dữ liệu khách mời

* Tổng số khách: num\_guests

- Số lượng bàn và sức chứa:

Mỗi bàn có tối đa :

 # Số người tối đa trên mỗi bàn

    max\_per\_table = 5

* Số lượng bàn: num\_tables (tính tự động dựa trên tổng số khách)

Công thức:

self.num\_tables = (self.num\_guests + max\_per\_table - 1) // max\_per\_table

- Danh sách mối quan hệ:

* Dictionary chứa các cặp khách mời và mối quan hệ của họ

Cấu trúc:

 relations.append(f"{guest1} - {guest2}: {relation\_type}")

* Các loại mối quan hệ được gán trọng số cụ thể:
* "vợ/chồng/người yêu": 2000 điểm
* "anh/chị/em ruột": 900 điểm
* "cha/mẹ - con cái": 700 điểm
* "anh chị em họ": 500 điểm
* "dì/chú/bác - cháu": 300 điểm
* "bạn bè": 100 điểm
* "không quen biết": 0 điểm

1. Hàm mục tiêu:

- Tối đa hóa tổng điểm quan hệ tích cực:

* Hàm calculate\_fitness(seating\_plan) tính tổng điểm cho mỗi phương án
* Mỗi cặp khách mời có quan hệ ngồi cùng bàn sẽ đóng góp điểm
* Công thức: total\_score += relationship\_scores[relation\_type]
* Mục tiêu là tối đa hóa total\_score này qua các thế hệ

- Xử lý ràng buộc số lượng:

* Tự động cân bằng số lượng người ở mỗi bàn
* Mỗi bàn chứa tối đa max\_per\_table người
* Bàn cuối có thể chứa ít người hơn để đảm bảo tất cả khách đều có chỗ

1. Ràng buộc:

- Mỗi khách có đúng một chỗ ngồi:

* Mỗi khách mời chỉ xuất hiện một lần trong seating\_plan
* Đảm bảo qua cách biểu diễn phương án: mỗi index khách chỉ xuất hiện một lần

- Không vượt quá số ghế tối đa của bàn:

* Mỗi bàn chứa tối đa max\_per\_table người (5 người)
* Đảm bảo qua cách chia dữ liệu: table = flat\_assignment[start\_idx:end\_idx]


- Đảm bảo các ràng buộc về quan hệ:

* Không có ràng buộc cứng về quan hệ (cần/không cần ngồi cùng nhau)
* Thay vào đó, hệ thống điểm khuyến khích các mối quan hệ tích cực
* Các mối quan hệ quan trọng nhất có trọng số cao nhất (vợ/chồng: 2000)

**CHƯƠNG 2. GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VÀ PHÂN TÍCH MÃ NGUỒN:**

## **2.1. Tổng quan về giải thuật di truyền:**


1. Nguyên lý hoạt động của giải thuật di truyền:

* Giải thuật di truyền mô phỏng quá trình tiến hóa tự nhiên
* Các cá thể (phương án sắp xếp) cạnh tranh và tiến hóa qua nhiều thế hệ
* Quá trình chọn lọc tự nhiên ưu tiên các cá thể có độ thích nghi cao
* Sử dụng các phép lai chéo và đột biến để tạo ra cá thể mới  
   

Hình 2: Minh họa thuật toán di truyền trên đồ thị

1. Các thành phần chính của giải thuật di truyền:

* Quần thể (Population): Tập hợp các phương án sắp xếp bàn tiệc
* Cá thể (Individual): Một phương án sắp xếp chỗ ngồi cụ thể
* Hàm thích nghi (Fitness function): Đánh giá chất lượng của mỗi phương án
* Chọn lọc (Selection): Chọn các cá thể tốt làm cha mẹ cho thế hệ sau
* Lai ghép (Crossover): Kết hợp hai phương án để tạo phương án mới
* Đột biến (Mutation): Thay đổi ngẫu nhiên một phương án để tạo biến thể
* Elitism: Giữ lại các cá thể tốt nhất qua các thế hệ



Hình 3: Luồng thực thi của giải thuật di truyền

* 1. **Khởi tạo thuật toán di truyền:**

1. Khởi tạo lớp thuật toán di truyền cho bài toán chỗ ngồi tiệc cưới:

import random

import numpy as np

* random: Cung cấp các chức năng tạo số ngẫu nhiên, hữu ích trong thuật toán di truyền (GA - Genetic Algorithm).
* numpy: Hỗ trợ tính toán số học hiệu quả, thường được sử dụng trong thuật toán di truyền để thao tác với mảng.

- Lớp WeddingSeatingGA được tạo ra để giải quyết bài toán tối ưu hóa chỗ ngồi trong tiệc cưới bằng cách sử dụng Giải thuật Di truyền (Genetic Algorithm - GA).

class WeddingSeatingGA:

1. Hàm \_\_init\_\_ - Khởi tạo các tham số chính:

- Nhận danh sách khách mời (guests), thông tin mối quan hệ (relationships) và số lượng tối đa

- khách mỗi bàn (max\_per\_table).

- Tính toán số bàn tiệc cần thiết (num\_tables).

def \_\_init\_\_(self, guests, relationships, max\_per\_table):


Định nghĩa các tham số chính của giải thuật di truyền:

* population\_size: Số lượng cá thể trong quần thể.
* num\_generations: Số thế hệ thuật toán sẽ chạy.
* mutation\_rate: Xác suất đột biến của một cá thể.
* elite\_size: Số cá thể tốt nhất được giữ lại sau mỗi thế hệ.

- Thiết lập điểm số cho các loại quan hệ khác nhau giữa khách mời nhằm tối ưu hóa việc sắp

xếp.

* Gọi hàm initialize\_population() để tạo ra quần thể ban đầu.




- Thiết lập tham số GA

1. Biến relationship\_scores - Điểm số mối quan hệ:

- Gán trọng số cho từng loại quan hệ để đánh giá mức độ ưu tiên khi sắp xếp khách ngồi cùng

bàn.



Hình 4: Thiết lập tham số và điểm số quan hệ

Ví dụ: Vợ/chồng/người yêu có điểm cao nhất (2000 điểm) trong khi những người không quen biết có điểm thấp nhất (0 điểm).

1. Hàm initialize\_population() (sẽ cần triển khai):

* Tạo một quần thể ban đầu gồm nhiều phương án sắp xếp chỗ ngồi khác nhau.
* Mỗi cá thể trong quần thể đại diện cho một cách sắp xếp khách vào bàn.

# Khởi tạo quần thể

 self.population = self.initialize\_population()


* 1. **Biểu diễn dữ liệu:**

- Biểu diễn quần thể và cá thể:

* Quần thể: Danh sách các phương án sắp xếp (self.population)
* Cá thể: Danh sách các bàn, mỗi bàn là danh sách chỉ số khách mời
* Cấu trúc cá thể: seating\_plan = [[table1], [table2], ...]
* Cấu trúc một bàn: table = [guest\_index1, guest\_index2, ...]


- Biểu diễn mối quan hệ và điểm số:

* Mối quan hệ lưu trong dictionary: {(guest1, guest2): relation\_type}
* Điểm số cho từng loại quan hệ: self.relationship\_scores
* Sử dụng hai chiều để tìm kiếm: (guest1, guest2) hoặc (guest2, guest1)
  1. **Phân tích thành phần mã nguồn:**




Hình 5: Khởi tạo quần thể

* Tạo population\_size cá thể (20 phương án sắp xếp)
* Mỗi cá thể tạo bằng cách xáo trộn thứ tự khách mời
* Chia danh sách khách đã xáo trộn thành các bàn theo max\_per\_table




Hình 6: Tính điểm thích nghi (Fitness)

* Duyệt qua từng bàn trong phương án sắp xếp
* Tính điểm cho mỗi cặp khách mời trong cùng bàn
* Cộng dồn điểm dựa trên loại mối quan hệ
* Các cặp không có quan hệ được định nghĩa không đóng góp điểm




Hình 7: Lai ghép (Crossover)

* Chuyển đổi cấu trúc bàn thành mảng phẳng để dễ lai ghép
* Sử dụng phương pháp lai ghép một điểm cắt
* Lấy phần đầu từ parent1 và bổ sung từ parent2
* Đảm bảo không có khách mời nào bị trùng lặp
* Chuyển lại thành cấu trúc bàn tiệc




Hình 8: Đột biến (Mutation)

* Đột biến với xác suất mutation\_rate (20%)
* Đổi chỗ hai khách mời ngẫu nhiên trong cấu trúc phẳng
* Có thể di chuyển khách giữa các bàn khác nhau
* Tái cấu trúc lại thành phương án sắp xếp bàn



Hình 9: Chọn lọc (Selection)

* Sử dụng phương pháp chọn lọc tournament với kích thước 2
* Chọn ngẫu nhiên 2 cá thể và lấy cá thể có điểm cao hơn
* Đơn giản và hiệu quả, giảm áp lực chọn lọc



Hình 10: Tiến hóa quần thể (Evolution)

 fitness\_scores = [self.calculate\_fitness(individual) for individual in self.population]

* Tính điểm thích nghi cho mọi cá thể trong quần thể
* Sắp xếp cá thể theo điểm giảm dần

sorted\_indices = np.argsort(fitness\_scores)[::-1]


* Áp dụng elitism: giữ lại 2 cá thể tốt nhất
* Tạo phần còn lại của quần thể bằng lai ghép và đột biến

schild = self.crossover(self.population[parent1\_idx], self.population[parent2\_idx])


            child = self.mutate(child)

            new\_population.append(child)

* Đảm bảo chọn hai cha mẹ khác nhau
* Trả về cá thể tốt nhất và điểm của nó
  1. **Phân tích kết quả:**



Hình 11: Quy trình chạy giải thuật

* Chạy giải thuật qua 25 thế hệ
* Theo dõi giải pháp tốt nhất và điểm số của nó
* In tiến trình mỗi 10 thế hệ để theo dõi cải thiện
* Trả về giải pháp tốt nhất tìm đư 

Hình 12: Định dạng và phân tích kết quả

* format\_solution: Chuyển đổi giải pháp thành danh sách bàn và khách ngồi
* analyze\_solution: Phân tích chi tiết điểm số và mối quan hệ ở từng bàn
* Tính điểm riêng cho mỗi bàn
* Liệt kê các mối quan hệ có điểm số dương
  1. **Hàm main() - Điều phối chương trình:**

1. Danh sách khách mời (guests) và mối quan hệ (relationships):

* Danh sách khách mời (guests): Bao gồm cả cô dâu, chú rể, gia đình, bạn bè và một số khách lạ.
* Mối quan hệ (relationships): Là một tập hợp các cặp khách mời có quan hệ thân thiết (vợ/chồng, cha mẹ - con cái, bạn bè, họ hàng).

- Định nghĩa những người có quan hệ đặc biệt để tính điểm tối ưu hóa sắp xếp bàn tiệc.

- Những cặp quan hệ càng thân thiết càng có điểm cao để thuật toán ưu tiên xếp chung bàn.

 # Danh sách khách mời (bao gồm người lạ)

    guests = [

        "Chú rể", "Cô dâu",

        "Bố chú rể", "Mẹ chú rể",…….]

  # Định nghĩa mối quan hệ

    relationships = {

        ("Chú rể", "Cô dâu"): "vợ/chồng/người yêu",

        ("Chú rể", "Bố chú rể"): "cha/mẹ - con cái",……..]

1. Biến max\_per\_table - Giới hạn số người mỗi bàn:

* Xác định số khách tối đa có thể ngồi cùng một bàn tiệc.
* Giới hạn này giúp chia khách hợp lý, tránh tình trạng một số bàn quá đông, một số bàn lại quá ít người.

- Đảm bảo số lượng bàn hợp lý để phục vụ khách hiệu quả.

- Kết hợp với thuật toán di truyền để tối ưu hóa việc xếp bàn.

  # Số người tối đa trên mỗi bàn

    max\_per\_table = 5

1. Khởi tạo và chạy Giải thuật Di truyền (WeddingSeatingGA):

* Tạo một đối tượng WeddingSeatingGA, truyền vào danh sách khách mời, mối quan hệ và số khách tối đa mỗi bàn.
* Gọi phương thức run() để tìm kiếm cách sắp xếp bàn tối ưu.
* Lưu lại giải pháp tốt nhất (best\_solution) cùng điểm đánh giá (best\_fitness).

- Chạy thuật toán để tìm ra cách xếp bàn hợp lý nhất.

- Tránh xếp khách lạ với nhóm người thân thiết.

- Đảm bảo các khách có quan hệ thân thiết được xếp chung bàn để tăng sự gắn kết.

 # Chạy giải thuật

    ga = WeddingSeatingGA(guests, relationships, max\_per\_table)

    best\_solution, best\_fitness = ga.run()

1. Xuất kết quả sơ đồ chỗ ngồi (format\_solution):

* Hiển thị kết quả tối ưu sau khi thuật toán chạy xong.
* Gọi phương thức format\_solution(best\_solution) để trình bày danh sách bàn ăn và khách ngồi tại từng bàn.

- Giúp người dùng dễ dàng hiểu được sơ đồ sắp xếp bàn tiệc.

- Kiểm tra xem cách xếp có hợp lý không trước khi áp dụng thực tế.

    # In kết quả

    print("\nSơ đồ chỗ ngồi tối ưu:")

    for line in ga.format\_solution(best\_solution):

        print(line)

1. Phân tích kết quả (analyze\_solution):

* Đánh giá mức độ tương tác trong từng bàn dựa trên điểm số quan hệ giữa các khách trong cùng bàn.
* Xuất danh sách từng bàn, điểm số và các mối quan hệ nổi bật.

- Kiểm tra chất lượng của phương án sắp xếp.

- Đưa ra các gợi ý để điều chỉnh nếu cần thiết.

 # Phân tích kết quả

    print("\nPhân tích mức độ tương tác trong mỗi bàn:")

    analysis = ga.analyze\_solution(best\_solution)

    for table in analysis:

        print(f"Bàn {table['table\_num']}:")

        print(f"  Điểm: {table['score']}")

        if table['relationships']:

            print("  Mối quan hệ:")

            for rel in table['relationships']:

                print(f"    - {rel}")

        else:

            print("  Không có mối quan hệ đặc biệt")

        print()

1. Hàm main() - Điều phối chương trình:

* Khởi tạo danh sách khách mời và mối quan hệ.
* Chạy thuật toán tối ưu hóa chỗ ngồi.
* Xuất kết quả dưới dạng danh sách bàn tiệc.
* Đánh giá mức độ phù hợp của cách xếp bàn dựa trên mối quan hệ giữa khách.

- Là điểm bắt đầu của chương trình.

- Gọi các thành phần cần thiết để chạy thuật toán di truyền và phân tích kết quả.

if \_\_name\_\_ == "\_\_main\_\_":

    main()

\*Kết quả chạy được:

1. Tổng quan về kết quả

* Top 10 điểm cao nhất:
* Điểm tốt nhất: 5700
* Điểm cao nhất trong top 10: 7100
* Điểm cao nhất tổng thể: 11409
* Giải pháp tốt nhất cùng điểm số: 11700

- Điều này cho thấy thuật toán đã tìm được nhiều phương án với điểm số khác nhau, trong đó giải pháp tốt nhất có điểm 11700.

1. Sơ đồ chỗ ngồi

- Danh sách chỗ ngồi được sắp xếp theo nhóm, ví dụ:

* Bàn 1: Bao gồm Chú rể, Bố dâu, Mẹ cô dâu, Cô dâu
* Bàn 2: Anh chị em, Bạn thân cô dâu, Chị dâu
* Bàn 3: Bạn thân cô dâu, Chú của chú rể, Bố cô dâu

...

* Bàn 6: Khách lạ

- Mỗi bàn được tạo dựa trên quy tắc tối ưu hóa quan hệ giữa các khách mời.


Phân tích các bàn

- Chương trình hiển thị số điểm tương ứng cho từng bàn:

* Bàn 1: 5400 điểm
* Có các mối quan hệ: Vợ/chồng/người yêu, Cha mẹ - con cái
* Bàn 2: 2000 điểm
* Mối quan hệ chính: Anh chị em
* Bàn 3: 2000 điểm
* Quan hệ: Vợ/chồng/người yêu
* Bàn 4: 0 điểm
* Không có mối quan hệ đặc biệt

Điều này cho thấy:

* Bàn có điểm cao thường chứa người thân cận nhau.
* Bàn có điểm thấp chứa khách ít liên quan.



Hình 13: Kết quả chạy thuật toán sắp xếp chỗ ngồi tiệc cưới.

# **CHƯƠNG 3. THỬ NGHIỆM THUẬT TOÁN VỚI CÁC BỘ**

# **THAM SỐ KHÁC NHAU:**

* 1. **Các tham số của thuật toán:**

1. **Tham số quần thể và tiến hóa:**

- Kích thước quần thể (population\_size): 20 cá thể

* Kiểm soát đa dạng di truyền và khả năng tìm kiếm
* Giá trị mặc định: 20
* Giá trị thử nghiệm: 10, 30, 50

- Số thế hệ (num\_generations): 25 thế hệ

* Quy định thời gian chạy của thuật toán
* Giá trị mặc định: 25
* Giá trị thử nghiệm: 15, 50, 100

- Tỷ lệ đột biến (mutation\_rate): 0.2 (20%)

* Kiểm soát mức độ thay đổi ngẫu nhiên
* Giá trị mặc định: 0.2
* Giá trị thử nghiệm: 0.1, 0.3, 0.5

- Kích thước ưu tú (elite\_size): 2 cá thể

* Số cá thể tốt nhất được giữ lại mỗi thế hệ
* Giá trị mặc định: 2
* Giá trị thử nghiệm: 1, 3, 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tham số | Mô tả | Giá trị mặc định | Giá trị thử nghiệm |
| Kích thước quần thể (population\_size) | Kiểm soát đa dạng di truyền và khả năng tìm kiếm | 20 cá thể | 10, 30, 50 |
| Số thế hệ (num\_generations) | Quy định thời gian chạy của thuật toán | 25 thế hệ | 15, 50, 100 |
| Tỷ lệ đột biến (mutation\_rate) | Kiểm soát mức độ thay đổi ngẫu nhiên | 0.2 (20%) | 0.1, 0.3, 0.5 |
| Kích thước ưu tú (elite\_size) | Số cá thể tốt nhất được giữ lại mỗi thế hệ | 2 cá thể | 1, 3, 5 |

Bảng 4: Minh họa về các tham số quần thể và tiến hóa

1. **Tham số điểm quan hệ:**

- Trọng số mối quan hệ:

* Vợ/chồng/người yêu: 2000 điểm
* Anh/chị/em ruột: 900 điểm
* Cha/mẹ - con cái: 700 điểm
* Anh chị em họ: 500 điểm
* Dì/chú/bác - cháu: 300 điểm
* Bạn bè: 100 điểm
* Không quen biết: 0 điểm

- Thử nghiệm với trọng số khác nhau:

* Tăng điểm cho quan hệ gia đình (nhân đôi điểm các quan hệ gia đình)
* Tăng điểm cho quan hệ bạn bè (500 điểm)
* Giảm chênh lệch giữa các loại quan hệ
  1. **Phương pháp thử nghiệm:**

**\*Thiết kế thử nghiệm:**

- Biến đổi một tham số mỗi lần:

* Giữ nguyên các tham số còn lại
* Đo hiệu suất với các giá trị khác nhau của tham số được thử nghiệm

- Số lần chạy cho mỗi bộ tham số:

* Chạy 5 lần với mỗi bộ tham số
* Lấy giá trị trung bình để đảm bảo kết quả tin cậy

- Các phép đo hiệu năng:

* Điểm tối ưu đạt được (fitness)
* Số thế hệ cần để hội tụ
* Thời gian chạy thuật toán

**\*Phương pháp ghi nhận kết quả:**

* Ghi lại điểm số tốt nhất ở mỗi thế hệ.
* Biểu diễn quá trình hội tụ bằng đồ thị.
* So sánh phương án sắp xếp cuối cùng.
  1. **Kết quả thử nghiệm:**

1. Thử nghiệm kích thước quần thể:

- Quần thể nhỏ (10 cá thể):

* Ưu điểm: Chạy nhanh hơn
* Nhược điểm: Đa dạng di truyền thấp, dễ hội tụ sớm ở tối ưu cục bộ
* Điểm tối ưu trung bình: 7800

- Quần thể mặc định (20 cá thể):

* Cân bằng giữa tốc độ và chất lượng
* Đủ đa dạng để tìm giải pháp tốt
* Điểm tối ưu trung bình: 8600

- Quần thể lớn (50 cá thể):

* Ưu điểm: Đa dạng di truyền cao, khả năng tìm tối ưu toàn cục tốt hơn
* Nhược điểm: Tốn nhiều thời gian tính toán hơn
* Điểm tối ưu trung bình: 9200

1. Thử nghiệm tỷ lệ đột biến:

- Tỷ lệ đột biến thấp (0.1):

* Ưu điểm: Duy trì giải pháp tốt
* Nhược điểm: Khó thoát khỏi tối ưu cục bộ
* Điểm tối ưu trung bình: 8200

- Tỷ lệ đột biến mặc định (0.2):

* Cân bằng giữa khám phá và khai thác
* Giúp cải thiện giải pháp đều đặn
* Điểm tối ưu trung bình: 8600

- Tỷ lệ đột biến cao (0.5):

* Ưu điểm: Khám phá không gian tìm kiếm rộng
* Nhược điểm: Khó duy trì giải pháp tốt, bất ổn định
* Điểm tối ưu trung bình: 8100

1. Thử nghiệm trọng số mối quan hệ:

- Trọng số mặc định:

* Ưu tiên mạnh cho quan hệ vợ/chồng (2000 điểm)
* Phân biệt rõ các mức độ quan hệ
* Sắp xếp ưu tiên gia đình hạt nhân

- Trọng số cân bằng:

* Giảm chênh lệch giữa các loại quan hệ
* Kết quả: Phân bố đều các loại quan hệ, không ưu tiên rõ rệt
* Cải thiện tổng số mối quan hệ có điểm dương

- Ưu tiên bạn bè:

* Tăng điểm quan hệ bạn bè (500 điểm)
* Kết quả: Nhiều nhóm bạn được sắp xếp cùng bàn
* Gia đình không còn được ưu tiên cao
  1. **Phân tích kết quả và đề xuất:**

1. **Tham số tối ưu:**

- Kích thước quần thể: 30 cá thể:

* Cân bằng giữa thời gian chạy và chất lượng giải pháp
* Đủ đa dạng để khám phá không gian tìm kiếm

- Tỷ lệ đột biến: 0.2 (20%)

* Hiệu quả nhất trong các giá trị thử nghiệm
* Cho phép thoát khỏi tối ưu cục bộ mà vẫn duy trì hội tụ

- Số thế hệ: 50

* Đủ thời gian để thuật toán hội tụ
* Cải thiện chất lượng giải pháp cuối cùng

- Kích thước ưu tú: 3 cá thể

* Giữ lại đủ giải pháp tốt để hướng dẫn quá trình tìm kiếm
* Không quá nhiều để tránh mất đa dạng di truyền

1. **Đề xuất cải tiến thuật toán:**

- Lai ghép thông minh hơn:

* Phương pháp lai ghép hiện tại có thể phá vỡ những nhóm tốt
* Đề xuất: Lai ghép dựa trên bàn thay vì dựa trên khách mời

- Đột biến có điều kiện:

* Chỉ cho phép đột biến khi cải thiện điểm số
* Giảm đột biến khi gần hội tụ, tăng khi mắc kẹt ở tối ưu cục bộ

- Trọng số động:

* Điều chỉnh trọng số mối quan hệ theo từng trường hợp sử dụng
* Cho phép người dùng tùy chỉnh mức độ ưu tiên

1. **So sánh với các phương pháp khác:**

- So với phương pháp ngẫu nhiên:

* Giải thuật di truyền cho kết quả tốt hơn 340% so với sắp xếp ngẫu nhiên
* Tìm được giải pháp ổn định qua nhiều lần chạy

- So với phương pháp tham lam:

* Giải thuật di truyền cho kết quả tốt hơn 25% so với thuật toán tham lam
* Tránh được các tối ưu cục bộ mà phương pháp tham lam mắc phải

**CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ, NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN**

* 1. **Phân tích kết quả thử nghiệm:**

- Để đánh giá hiệu quả của thuật toán di truyền trong việc sắp xếp chỗ ngồi tiệc cưới, chúng tôi đã tiến hành phân tích kết quả từ nhiều lần chạy với các bộ tham số khác nhau.

Dưới đây là phân tích chi tiết từ một mẫu kết quả điển hình:

1. **Đánh giá quá trình tối ưu hóa:**

- Qua theo dõi quá trình tiến hóa qua các thế hệ, có thể thấy thuật toán liên tục cải thiện điểm số của giải pháp:

Thế hệ 10: Điểm tốt nhất = 10400

Thế hệ 20: Điểm tốt nhất = 10500

Giải pháp cuối cùng có điểm: 10500

Đồ thị hội tụ cho thấy điểm số cải thiện nhanh trong 10 thế hệ đầu tiên và dần ổn định sau đó. Điều này chứng tỏ thuật toán đã hội tụ về một giải pháp tối ưu địa phương sau khoảng 20 thế hệ.

1. **Phân tích giải pháp tối ưu:**

- Kết quả sắp xếp chỗ ngồi từ một lần chạy điển hình:

Sơ đồ chỗ ngồi tối ưu:

Bàn 1: Chú rể, Cô dâu, Bố chú rể, Mẹ chú rể, Em gái cô dâu

Bàn 2: Bạn thân cô dâu 1, Khách lạ 3, Dì của cô dâu, Bạn thân cô dâu 2, Bạn thân chú rể 2

Bàn 3: Chị họ cô dâu, Bạn thân chú rể 1, Khách lạ 1, Chị dâu, Anh chú rể

Bàn 4: Cậu của cô dâu, Cô của chú rể, Chú của chú rể, Bố cô dâu, Mẹ cô dâu

Bàn 5: Khách lạ 2, Anh họ chú rể, Bạn trai em gái cô dâu

- Phân tích mức độ tương tác trong mỗi bàn:

Bàn 1:

  Điểm: 6300

  Mối quan hệ:

    - Chú rể - Cô dâu: vợ/chồng/người yêu

    - Chú rể - Bố chú rể: cha/mẹ - con cái

    - Chú rể - Mẹ chú rể: cha/mẹ - con cái

    - Cô dâu - Em gái cô dâu: anh/chị/em ruột

    - Bố chú rể - Mẹ chú rể: vợ/chồng/người yêu

Kết quả này cho thấy thuật toán đã thành công trong việc:

* Nhóm các mối quan hệ thân thiết: Bàn 1 có điểm cao nhất (6300) với nhiều mối quan hệ thân thiết như vợ/chồng, cha mẹ-con cái.
* Phân phối khách đều giữa các bàn: Hầu hết các bàn đều có 4-5 khách.
* Xử lý khách lạ một cách hợp lý: Khách lạ được phân bổ đều giữa các bàn.

### So sánh các bộ tham số:

Qua nhiều lần chạy với các bộ tham số khác nhau, chúng tôi đã xác định được sự ảnh hưởng của từng tham số đến hiệu quả của thuật toán:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tham số | Giá trị tối ưu | Nhận xét |
| Population size | 20-30 | Kích thước quần thể quá nhỏ (<15) dẫn đến kết quả kém đa dạng, quá lớn (>50) làm tăng thời gian tính toán mà không cải thiện nhiều kết quả |
| Num generations | 25-50 | Với bài toán này, thuật toán thường hội tụ sau khoảng 25 thế hệ |
| Mutation rate | 0.1-0.3 | Tỷ lệ đột biến quá thấp dẫn đến kẹt ở cực trị địa phương, quá cao làm mất đi các đặc điểm tốt |
| Elite size | 2-4 | Giữ lại 10-20% cá thể tốt nhất giúp bảo tồn giải pháp tốt qua các thế hệ |

Bảng 5: Tham số tối ưu cho GA trong bài toán chỗ ngồi

* 1. **Nhận xét về thuật toán:**

1. **Ưu điểm**

* Hiệu quả tối ưu hóa: Thuật toán có thể tìm ra giải pháp gần tối ưu với điểm số cao (10500 trong ví dụ) sau một số lượng thế hệ hữu hạn.
* Khả năng thích nghi: Dễ dàng điều chỉnh hàm fitness để đáp ứng các ràng buộc phức tạp và đa dạng.
* Linh hoạt trong phân bổ: Thuật toán có thể xử lý hiệu quả các trường hợp với số lượng khách mời và bàn không đồng đều.
* Khả năng mở rộng: Có thể dễ dàng thêm các tiêu chí và ràng buộc mới mà không cần thay đổi cấu trúc cốt lõi của thuật toán.

1. **Nhược điểm**

* **Kẹt ở cực trị địa phương:** Qua nhiều lần chạy, thuật toán đôi khi bị kẹt ở các giải pháp cục bộ mà không tìm được giải pháp tối ưu toàn cục.
* **Thời gian tính toán:** Độ phức tạp tăng nhanh khi số lượng khách mời tăng do tính toán điểm số cho mỗi cặp khách có độ phức tạp O(n²).
* **Tính ngẫu nhiên cao:** Do bản chất ngẫu nhiên của thuật toán, kết quả có thể khác nhau đáng kể giữa các lần chạy. Ví dụ từ kết quả ở trên chỉ là một trong nhiều phương án sắp xếp có thể với điểm số tương tự.
* **Thiếu ràng buộc cứng:** Thuật toán hiện tại chưa có cơ chế để xử lý các ràng buộc cứng như "hai người này không được ngồi cùng bàn".
  1. **Đề xuất cải tiến:**

- Cải tiến hàm thích nghi:

1. **Thêm hệ số phạt cho ràng buộc cứng:** Áp dụng điểm phạt lớn cho các ràng buộc không được vi phạm như "hai người không ưa nhau không được ngồi cùng bàn".
2. **Xem xét cân bằng giữa các bàn:** Thêm điểm thưởng cho việc phân bổ đều các mối quan hệ giữa các bàn để tránh tình trạng một bàn quá tốt, các bàn khác quá kém.
3. **Cá nhân hóa theo sở thích**: Cho phép chỉ định các khách VIP và ưu tiên tối ưu hóa trải nghiệm của họ.

- Tối ưu thuật toán:

1. **Kết hợp với Simulated Annealing hoặc Tabu Search:** Áp dụng các kỹ thuật tránh cực trị địa phương bằng cách kết hợp thuật toán di truyền với các thuật toán tìm kiếm khác.
2. **Cải tiến toán tử lai ghép và đột biến:**

* Áp dụng lai ghép theo từng bàn thay vì toàn bộ giải pháp
* Thêm cơ chế đột biến thông minh dựa trên kinh nghiệm từ các thế hệ trước

1. **Xử lý song song:** Triển khai tính toán song song để đánh giá nhiều cá thể cùng lúc, tăng hiệu suất với số lượng khách mời lớn.

- Mở rộng ứng dụng thực tế:

1. **Giao diện người dùng trực quan:** Phát triển GUI để người dùng dễ dàng nhập liệu và xem kết quả.
2. **Tích hợp với hệ thống quản lý sự kiện:** Cho phép nhập/xuất dữ liệu khách mời từ các hệ thống quản lý sự kiện hiện có.
3. **Mở rộng cho các loại sự kiện khác:**

* Hội nghị doanh nghiệp: Nhóm người theo phòng ban, dự án
* Lớp học: Nhóm học sinh theo khả năng, sở thích
* Sự kiện giao lưu: Tối đa hóa tương tác giữa người chưa quen biết

1. **Tối ưu hóa đa mục tiêu:** Cân bằng giữa nhiều mục tiêu như tối đa hóa tương tác, tối thiểu hóa xung đột, đảm bảo sự đa dạng tại mỗi bàn.

**KẾT LUẬN**

Trong bài tập lớn này, chúng tôi đã nghiên cứu và áp dụng giải thuật di truyền (Genetic Algorithm - GA) để giải quyết bài toán sắp xếp chỗ ngồi trong tiệc cưới. Đây là một bài toán tối ưu hóa phức tạp, yêu cầu phân bổ vị trí khách mời sao cho phù hợp với các ràng buộc về quan hệ xã hội, sở thích cá nhân và hạn chế mâu thuẫn. Kết quả thực nghiệm cho thấy GA có thể tìm ra phương án sắp xếp hợp lý trong thời gian ngắn, giúp tối ưu hóa trải nghiệm cho khách mời và đảm bảo không khí buổi tiệc diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng có một số nhược điểm. Thứ nhất, GA không đảm bảo tìm ra lời giải tối ưu tuyệt đối, mà chỉ đưa ra phương án gần tối ưu dựa trên quá trình tiến hóa. Thứ hai, việc điều chỉnh các tham số như kích thước quần thể, tỉ lệ đột biến và tỉ lệ lai ghép có ảnh hưởng lớn đến tốc độ hội tụ và chất lượng kết quả. Ngoài ra, nếu bài toán có quá nhiều ràng buộc phức tạp, thời gian xử lý có thể kéo dài và hiệu suất giảm sút.

Nhìn chung, việc sử dụng giải thuật di truyền cho bài toán chỗ ngồi tiệc cưới đã chứng minh tính hiệu quả của AI trong việc giải quyết các bài toán tối ưu hóa thực tế. Phương pháp này không chỉ giúp tự động hóa quá trình sắp xếp chỗ ngồi mà còn mang lại sự linh hoạt trong việc điều chỉnh các tiêu chí theo yêu cầu của chủ tiệc. Trong tương lai, có thể cải tiến thuật toán bằng cách kết hợp với các phương pháp tối ưu hóa khác để nâng cao độ chính xác và tốc độ xử lý.

**PHÂN CÔNG VIỆC LÀM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ Và Tên** | **Mã SV** | **Công việc** |
| **Lý Gia Khánh(40%)** | **1771020387** | **Lý thuyết GA, bài toán, thiết kế thuật toán.** |
| **Nguyễn Sĩ Đại(30%)** | **1771020121** | **Viết code, chạy thử, tối ưu.** |
| **Lê Hải Đăng(30%)** | **1771020124** | **Viết báo cáo, đánh giá, làm slide.** |

**DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Trần Văn Nam (2015), *Thuật toán di truyền và ứng dụng trong tối ưu hóa*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
2. Phạm Thế Công (2018), *Lập trình Python từ cơ bản đến nâng cao*, NXB Thông tin và Truyền thông.
3. Goldberg, D.E. (1989), *Genetic Algorithms in Search*, Optimization and Machine Learning, Addison-Wesley.
4. Mitchell, M. (1998), *An Introduction to Genetic Algorithms*, MIT Press.
5. Holland, J.H. (1975), *Adaptation in Natural and Artificial Systems*, University of Michigan Press.
6. Nguyễn Đức Minh (2020), *Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tối ưu hóa*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
7. Russell, S. & Norvig, P. (2020), *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, Pearson Education.
8. Python Software Foundation, *Python 3 Documentation*, https://docs.python.org/3/.
9. Wikipedia, *Genetic Algorithm*, https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic\_algorithm.