**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



# **Đặng Văn Tuấn**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý DU LỊCH THEO NGỮ CẢNH**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

**Ngành: Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản**

**HÀ NỘI - 2022**

# g

# **Đặng Văn Tuấn**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý DU LỊCH THEOĐặng Văn TuấnÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

**Ngành: Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản**

**HÀ NỘI - 2022**

# 

# g

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



# **Đặng Văn Tuấn**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý DU LỊCH THEO NGỮ CẢNH**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

**Ngành: Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản**

**Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hồng Nhạn**

**HÀ NỘI - 2022**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



# **Đặng Văn Tuấn**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý DU LỊCH THEO NGỮ CẢNH**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

**Ngành: Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản**

**Cán bộ hướng dẫn: TS. Vũ Thị Hồng Nhạn**

**HÀ NỘI - 2022**

**LỜI CẢM ƠN**

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả thầy cô trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã tận tình truyền đạt kiến thức quý báu của mình cho em trong những năm học tập ở trường. Em luôn tự hào vì được học tập và phát triển bản thân trong môi trường đầy đủ cơ sở vật chất cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và đầy nhiệt huyết giúp đỡ mọi sinh viên.

Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Vũ Thị Hồng Nhạn đã tận tình giảng dạy, giúp em định hướng và có những đóng góp quý báu giúp em có thể hoàn thành khóa luận này một cách tốt nhất.

Cuối cùng em xin được gửi lời cảm ơn đến gia đình, tập thể lớp K63J đã cùng nhau gắn bó và giúp đỡ nhau trong suốt quá trình học tập tại trường

Em xin chân thành cảm ơn!

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG GỢI Ý DU LỊCH THEO NGỮ CẢNH**

# **Tóm tắt khóa luận**

**Tóm tắt:** Trong cuộc sống hiện nay với sự phát triển về công nghệ đời sống con người xã hội ngày càng phát triển. Cùng với sự tiến bộ của xã hội thì nhu cầu về du lịch cũng ngày càng tăng. Trong những năm gần đây du lịch trở thành ngành dịch vụ mang lại lợi nhuận rất lớn cho các quốc gia. Mặc dù có rất nhiều địa điểm du lịch thú vị, nhưng du khách vẫn rất đau đầu cho việc lựa chọn địa điểm du lịch phù hợp với từng nhu cầu của mỗi người. Tuy các thông tin về địa điểm du lịch đã có rất nhiều trên các trang mạng nhưng họ vẫn không thể chọn lọc được thông tin và xác định được địa điểm phù hợp với mình. Dựa trên suy nghĩ đó tôi đã xây dựng một hệ thống đáp ứng cho nhu cầu tiên quyết của du khách. Theo đó khóa luận của tôi tiến hành xây dựng một **Hệ thống gợi ý du lịch theo ngữ cảnh.** Hệ thống được xây dựng và phát triển bởi Framework **React,** ngôn ngữ **Nodejs** cùng với **Google Map** để đưa ra gợi ý các địa điểm phù hợp nhất với sở thích, hoàn cảnh của từng cá nhân trong một thời gian ngắn ngày.

***Từ khóa:*** Hệ thống gợi ý du lịch theo ngữ cảnh, Reactjs, Nodejs

# **LỜI CAM ĐOAN**

Tôi xin cam đoan bài khóa luận này đều do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn và giám sát của TS. Vũ Thị Hồng Nhạn. Tất cả các tài liệu liên quan trong quá trình nghiên cứu đều được ghi rõ nguồn gốc ở cuối luận văn. Tôi xin cam kết không sao chép tài liệu, công trình nghiên cứu của người khác. Tất cả kết quả thực nghiệm đều được lấy ra từ chương trình mà tôi phát triển. Nếu sai sự thật tôi xin chịu mọi trách nhiệm của trường.

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022

Tác giả khóa luận

Đặng Văn Tuấn

**MỤC LỤC**

Table of Contents

[**Đặng Văn Tuấn** 1](file:///D:\Khóa%20học\tctravel\Xây%20dựng%20hệ%20thống%20gợi%20ý%20du%20lịch%20theo%20ngữ%20cảnh.docx#_Toc118101847)

[g 1](file:///D:\Khóa%20học\tctravel\Xây%20dựng%20hệ%20thống%20gợi%20ý%20du%20lịch%20theo%20ngữ%20cảnh.docx#_Toc118101848)

[**Đặng Văn Tuấn** 1](file:///D:\Khóa%20học\tctravel\Xây%20dựng%20hệ%20thống%20gợi%20ý%20du%20lịch%20theo%20ngữ%20cảnh.docx#_Toc118101849)

[g 1](file:///D:\Khóa%20học\tctravel\Xây%20dựng%20hệ%20thống%20gợi%20ý%20du%20lịch%20theo%20ngữ%20cảnh.docx#_Toc118101850)

[**Đặng Văn Tuấn** 2](file:///D:\Khóa%20học\tctravel\Xây%20dựng%20hệ%20thống%20gợi%20ý%20du%20lịch%20theo%20ngữ%20cảnh.docx#_Toc118101851)

[**Đặng Văn Tuấn** 2](file:///D:\Khóa%20học\tctravel\Xây%20dựng%20hệ%20thống%20gợi%20ý%20du%20lịch%20theo%20ngữ%20cảnh.docx#_Toc118101852)

[**Tóm tắt khóa luận** 1](#_Toc118101853)

[**LỜI CAM ĐOAN** 2](#_Toc118101854)

[**DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT** 5](#_Toc118101855)

[**DANH MỤC CÁC BẢNG** 6](#_Toc118101856)

[**DANH MỤC CÁCH HÌNH** 7](#_Toc118101857)

[**Chương 1: Lời mở đầu** 8](#_Toc118101858)

[**Chương 2: Cơ sở lý luận** 10](#_Toc118101859)

[**2.1 Giới thiệu** 10](#_Toc118101860)

[**2.1.1. Đề tài** 10](#_Toc118101861)

[**2.1.2. Mục tiêu** 10](#_Toc118101862)

[**2.1.3. Phạm vi** 10](#_Toc118101863)

[**2.1.4. Phương pháp tiếp cận** 11](#_Toc118101864)

[**2.2. Tổng quan về hệ thống gợi ý** 11](#_Toc118101865)

[**2.2.1. Hệ thống gợi ý truyền thống** 11](#_Toc118101866)

[**2.2.2. Hệ thống gợi ý trên ngữ cảnh** 11](#_Toc118101867)

[**2.2.3. Bài toán gợi ý trên ngữ cảnh** 12](#_Toc118101868)

[**2.2.4. Cách thức hoạt động của hệ thống gợi ý.** 14](#_Toc118101869)

[**2.2.5. Tính ứng dụng của hệ thống gợi ý** 16](#_Toc118101870)

[**Chương 3: Thực trạng** 18](#_Toc118101871)

[**3.1. Phương pháp lọc ngữ cảnh trước** 18](#_Toc118101872)

[**3.2. Phương pháp lọc ngữ cảnh sau** 31](#_Toc118101873)

[**3.3. Phân chia gợi ý theo ngữ cảnh** 33](#_Toc118101874)

# **DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT**

|  |  |
| --- | --- |
| **KÝ HIỆU** | **DIỄN GIẢI** |
| CF | Collaborative Filtering (Lọc cộng tác) |
| NBCF | Neighborhood-based Collaborative Filtering (Lọc cộng tác dựa trên láng giềng) |
| IBF | Item-base Filter (Lọc dựa trên độ giống nhau của sản phẩm – địa điểm) |
| IR | Information retrieval (Thu thập thông tin) |
| IF | Information filtering (Lọc thông tin) |
| MF | Matrix Factorization (Phân rã ma trận) |
| UT | Utility Matrix |

# **DANH MỤC CÁC BẢNG**

[Bảng 2.1 Bảng dữ liệu đánh giá chứa thông tin ngữ cảnh 12](#_Toc117256543)

[Bảng 3.1 Bảng đánh giá người dùng với địa điểm du lịcch trong các điều kiện ngữ cảnh 19](#_Toc117256544)

# **DANH MỤC CÁCH HÌNH**

[Hình 2.1 Minh họa cho không gian gợi ý ba chiều 13](#_Toc117257089)

[Hình 2.2.Các thành phần chính của hệ thống gợi ý 14](#_Toc117257090)

[Hình 2.3 Quá trình hoạt động chi tiết của hệ thống 14](#_Toc117257091)

[Hình 3.1 Phương pháp lọc ngữ cảnh trước 17](#_Toc117257092)

# **Chương 1: Lời mở đầu**

Trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, dẫn tới sự phát triển không ngừng của xã hội, theo đó là các ngành nghề, dịch vụ trong và ngoài nước cũng liên tục bùng nổ, tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế, nhu cầu đời sống cũng vì thế mà tăng cao. Dễ thấy được trong các lĩnh vực như: học tập, kinh doanh, giải trí, ăn uống,… đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Cũng do ảnh hưởng bởi việc làm việc không ngừng nghỉ để phát triển nền kinh tế, vì thế mà nhu cầu trong việc nghỉ ngơi, đầu tư thời gian vào việc giải trí để “xả stress” của người dân cũng tăng cao.

Theo cách truyền thống, người dùng thường lựa chọn sản phẩm, các gói dịch vụ dựa trên sở thích, gợi ý của người thân hay những người dùng khác. Tuy nhiên với phương pháp truyền thống này có rất nhiều hạn chế khi phải lựa chọn quá nhiều, không phản ánh được sở thích của bản thân người dùng, mà nó giống một “phép thử” hơn, vì thế mà độ hài lòng trên từng sản phẩm cũng sẽ không thực tế.

Theo thống kê được đăng tải, Amazon năm 2018 có hơn 500 triệu sản phẩm được bán thuộc các lĩnh vực khác nhau. Netflix có hơn 30000 phim đang có sẵn trên trang này. Một con số rất lớn.

Cụ thể với ngành công nghiệp điện ảnh, theo thống kê của IMDb mỗi năm có hơn 10000 phim mới được phát hành trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chúng ta khoảng 50 phim ra rạp trong mỗi năm và khoảng hơn 100 phim tính trên toàn thế giới. Với các kênh truyền hình. Chúng ta có gần 200 kênh truyền hình được phát sóng, với tổng số lượng chương trình lên tới hơn một nghìn chương trình được phát thường xuyên. Trong khi đó, chúng ta có trung bình khoảng 2 tiếng cho việc giải trí, xem phim. Một con số quá ít với tổng số thời lượng của phim. Điều này gây rất nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nội dung cho người dùng. Chúng ta không biết được bộ phim hay chương trình nào phù hợp với sở thích của mình. Với ngành du lịch nói riêng, năm 2018, nước ta đón 15,6 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ trên 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 620.000 tỷ đồng. Các địa phương là trung tâm du lịch lớn của cả nước như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Đà Nẵng… có tốc độ tăng trưởng mạnh. Số lượng khách sạn 4-5 tăng nhanh, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được đẩy mạnh ở nhiều thị trường.

Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, Việt Nam là một nước có nhiều danh lam thắng cảnh, từ đó thu hút không ít khách du lịch cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, khách du lịch thường gặp phải rất nhiều khó khăn khi đi đến những thành phố lạ lẫm. Họ cần phải nhờ đến sự trợ giúp của hướng dẫn viên du lịch hoặc ít nhất là phải dựa vào sách hướng dẫn hay bản đồ để có được những thông tin mà họ cần tìm. Tuy nhiên những sự trợ giúp này cũng có những hạn chế nhất định như: Khách du lịch sẽ có thể khó tìm thấy những thông tin chi tiết về những địa điểm du lịch cần tham quan để có sự chuẩn bị cần thiết. Hoặc là, những hướng dẫn viên du lịch thường hướng dẫn cho cả đoàn khách, họ đi theo những tour du lịch đã được định sẵn và chỉ được tham quan những điểm du lịch chính, trong khi những điểm du lịch thú vị lại không được tham quan, mặc dù cách địa điểm chính rất gần. Như vậy, làm thế nào để hỗ trợ khách khi du lịch có thể dễ dàng tìm thấy những địa điểm phù hợp với họ, phù hợp với những điều kiện ngữ cảnh xung quanh (như thời tiết, tâm trạng, bạn đồng hành,…).

Một số công cụ tìm kiếm với từ khóa, điển hình như Google, Bing, Cốc Cốc... hay các công cụ tìm kiếm trong các website du lịch giúp ta rất nhiều trong việc tìm kiếm các nội dung. Nhưng với lượng thông tin tăng lên nhanh chóng, các công cụ tìm kiếm theo từ khóa cũng đang dần tỏ ra không hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của chúng ta, khi các nội dung ngày một tăng dẫn đến sự trùng lặp về nội dung. Hơn nữa việc đôi khi người dùng không thể mô tả được nội dung, sở thích của mình thành từ khóa cụ thể để search. Do đó việc tìm kiếm phim phù hợp gặp rất nhiều khó khăn.

Vậy làm sao để người dùng có thể tiếp cận được đến những nội dung phù hợp với mình?

Để đáp ứng được nhu cầu người dùng có thể tìm được địa điểm du lịch nhanh chóng, phù hợp với sở thích, hoàn cảnh thì tư tưởng về hệ thống khuyến nghị được ra đời. Hệ thống đóng vai trò trung gian như một nhà tư vấn hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định. Hệ thống này có khả năng thu thập dữ liệu người dùng, sau đó sử dụng dữ liệu đó để phân tích và giúp người dùng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu cá nhân của mỗi người. Kết hợp vào đó là các yếu tố ngữ cảnh có thể sẽ cho được kết quả phù hợp nhất.

Khóa luận đưa ra một giải pháp xây dựng hệ thống gợi ý dựa trên ngữ cảnh, sau đó ứng dụng giải pháp này cho bài toán gợi ý các điểm du lịch. Hệ thống được vận hành trên nền Web để hỗ trợ khách du lịch nhằm đem lại sự thoải mái và sự tiện dụng tối đa cho họ khi tham gia vào hệ thống. Để thực hiện, em đã nghiên cứu các phương pháp hiện có và đề xuất phương pháp xây dựng hệ thống bằng cách kết hợp phương pháp gợi ý dựa trên ngữ cảnh vào (contextual pre-filtering), tích hợp với kỹ thuật phân rã ma trận (matrix factorization) và xử lý ngữ cảnh đầu ra (contextual post-filtering), đồng thời tìm hiểu và đề xuất hướng khắc phục vấn đề người dùng mới trong hệ thống. Sau khi xây dựng hệ thống hoàn chỉnh, em thu thập ý kiến từ người dùng thực, từ đó đánh giá hiệu quả của hệ thống đã xây dựng.

# **Chương 2: Cơ sở lý luận**

Nội dung chính của chương gồm: giới thiệu tổng quan về đề tài, phạm vi của đề tài cùng các phương pháp tiếp cận vấn đề. Trong chương này trình bày thêm về bố cục của khóa luận và tổng quan về hệ thống gợi ý.

## **2.1 Giới thiệu**

### **2.1.1. Đề tài**

Nghiên cứu hệ thống gợi ý dựa trên ngữ cảnh. Và ứng dụng hệ thống gợi ý vào các hệ thống online giúp nâng cao chất lượng trải nghiệm của người dùng. Cụ thể ở đây là hệ thống gợi ý địa điểm du lịch. Hệ thống gợi ý giúp giải quyết vấn đề làm cách nào để người dùng có thể chọn được địa điểm du lịch phù hợp với sở thích của mình tại một ngữ cảnh nhất định (gần với người dùng nhất,…). Như vậy việc đưa ra gợi ý phải dựa trên cơ sở cá nhân của mỗi người để lựa chọn ra những địa điểm thích hợp nhất trong hàng trăm nghìn địa điểm có trong hệ thống.

Yêu cầu đặt ra phải xây dựng hệ thống có khả năng gợi ý các địa điểm có khả năng phù hợp với sở thích, ngữ cảnh của người dùng.

Để làm rõ hơn các yêu cầu, chúng ta sẽ thu hẹp phạm vi nghiên cứu bằng cách trả lời các câu hỏi: Hệ thống gợi ý dựa nên phương pháp nào? Và tính chính xác của hệ thống gợi ý là bao nhiêu?

### **2.1.2. Mục tiêu**

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu hệ thống gợi ý dựa trên ngữ cảnh: tầm quan trọng của hệ thống, các thức hoạt động, mô hình, phương pháp của hệ gợi ý.

Xây dựng và triển khai hệ thống gợi ý cùng với website có khả năng đưa ra những địa điểm du lịch cho người dùng tham khảo.

### **2.1.3. Phạm vi**

Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm:

* Hệ khuyến nghị và ứng dụng triển khai trên nền tảng website để đưa ra những địa điểm du lịch phù hợp cho người dùng tham khảo.
* Đối tượng gợi ý: Các địa điểm du lịch trong cơ sở dữ liệu.
* Đối tượng được gợi ý: Người dùng có tài khoản (hoặc truy cập) trên hệ thống và có dữ liệu được lưu trên hệ thống.
* Nội dung gợi ý: Là tập các địa điểm được hệ thống cho là phù hợp nhất với người dùng.

### **2.1.4. Phương pháp tiếp cận**

Trong khóa luận, hệ thống gợi ý sử dụng phương pháp lọc trước, bộ dữ liệu đánh giả địa điểm du lịch Tourpedia.

## **2.2. Tổng quan về hệ thống gợi ý**

Trong cuộc sống thường ngày, có rất nhiều trường hợp người ta phải đưa ra các lựa chọn dựa trên những ý kiến, lời khuyên của mọi người xung quanh, có thể là qua lời nói, sách báo, các bản đánh giá sản phẩm, v..v.. Nhưng trong kỉ nguyên internet, kỉ nguyên của thông tin, hàng triệu thông tin được đưa lên mạng mỗi ngày, điều này dẫn tới yêu cầu phải có các phương pháp tự động thu thập thông tin và đưa ra lời khuyên để hỗ trợ các phương pháp truyền thống trên. Hệ thống gợi ý là một giải pháp như vậy. Hệ thống này đưa ra gợi ý dựa trên những gì người dùng đã làm trong quá khứ, hoặc dựa trên tổng hợp ý kiến từ những người dùng khác. Hệ thống gợi ý đã trở thành một ứng dụng quan trọng và thu hút được sự quan tâm lớn của các nhà nghiên cứu cũng như các doanh nghiệp.

### **2.2.1. Hệ thống gợi ý truyền thống**

Hệ thống gợi ý là một công cụ cung cấp một cách tự động và thông minh các gợi ý về sản phẩm, thực thể mà người dùng có thể quan tâm, hoặc các sản phẩm liên quan đến sản phẩm mà người dùng đang xem. Hệ thống gợi ý cũng được gọi là hệ thống hỗ trợ quyết định cho người dùng có thể mua sản phẩm, quan tâm đến một thực thể nào đó. Để đưa ra gợi ý cho người dùng, hệ thống sẽ dựa trên những đánh giá, những lần mua sắm trước, hoặc dựa trên câu hỏi của người dùng và kho tri thức.

Hệ thống gợi ý được áp dụng phổ biến trong rất nhiều các hệ thống như Youtube (gợi ý video người dùng có thể quan tâm), Amazon (gợi ý sản phẩm), Netflix (gợi ý phim) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Mặc dù phổ biến nhưng hệ thống gợi ý vẫn đang được quan tâm để cải thiện các thuật toán nhằm tăng hiệu năng xử lý của hệ thống, và quan trọng hơn đó chính là tăng tính hiệu quả, độ chính xác trong gợi ý. Điển hình là rất nhiều contest được tổ chức trong đó có contest Netflix Prize do Netflix tổ chức với mục đích nâng cao tính chính xác của thuật toán.

### **2.2.2. Hệ thống gợi ý trên ngữ cảnh**

Hệ tư vấn truyền thống vẫn chỉ quan tâm tới hai đối tượng của hệ tư vấn là người dùng (user) và sản phẩm (item) để đưa ra dự đoán một danh sách ngắn các sản phẩm mà người dùng có thể quan tâm. Tuy nhiên trên thực tế, sở thích của người dùng lại không cố định. Ví dụ một người lúc buồn thích nghe những bản nhạc R&B, bolero, lúc vui lại thích nghe indie, rap battle. Lúc trời mưa thích đi chơi ở siêu thị, lúc khô sẽ đi chơi ở công viên, đi phượt, leo núi. Có thể nói sở thích của người dùng bị tác động nhiều bởi những yếu tố ngữ cảnh bên ngoài. Như vậy, nếu ta sử dụng dữ liệu của ngữ cảnh để phân tích sẽ cho kết quả tốt hơn hệ tư vấn truyền thống.

### **2.2.3. Bài toán gợi ý trên ngữ cảnh**

Bài toán gợi ý được mô tả như sau

Gọi tập (U) là tập tất cả các người dùng, (I) là tập các sản phẩm có thế được gợi ý. Kích thước của các tập đều rất lớn, có thể từ vài trăm nghìn (hệ thống phim, sách, nhạc, v..v..) cho đến vài triệu sản phẩm (hệ thống thương mại điện tử, v.v.).

Tập các ngữ cảnh (C) thể hiện các ngữ cảnh ảnh hướng đến đánh giá của người dùng. Hàm r (u, i, c) là dự đoán đánh giá của người dùng u với sản phẩm i trong điểm ngữ cảnh c. Nhiệm vụ của hệ thống gợi ý là tìm ra sản phẩm i’∈ (I) cho người dừng u’∈ (U) tại c sao cho hàm r(u, i, c) đạt giá trị lớn nhất.

Trong hệ thống gợi ý, đánh giá của người dùng với mỗi một sản phẩm được đo bằng điểm, ví dụ người dùng A đánh giá bộ phim “Avengers: End game” với điểm số là 4/5 điểm. Điểm số này thể hiện mức độ hài lòng của người dùng đó với bộ phim. Thông qua đó phần nào thể hiện được sở thích cũng người dùng.


Mỗi người dùng trong không gian (U) được biểu diễn bằng một hồ sơ người dùng. Trong hồ sơ này định danh với mỗi người dùng là ID của người dùng (userid). Tương tự với mỗi địa điểm giải trí - du lịch trong không gian (I) được xác định bởi một mã số sản phẩm (itemid) và các đặc trưng của địa điểm đó. Ví dụ trong hệ thống gợi ý địa điểm du lịch, các đặc trưng có thể là: tên địa điểm, vị trí, thể loại, v..v..

Trong hệ thống gợi ý địa điểm du lịch, hàm r không được xác định trên toàn không gian (U) x (I) x (C) mà chỉ xác định trong một miền nhỏ của không gian này (mỗi người dùng đánh giá một phần của tập (I) ). Vì vậy hàm r phải dự đoán phần còn lại chưa được đánh giá của người dùng. Độ tương tự được tính toán dựa trên tập các sản phẩm đã được đánh giá trước đó. Từ những thông tin đó, hệ thống gợi ý phải dự đoán điểm cho các địa điểm chưa được người dùng đánh giá và đưa ra những gợi ý phù hợp nhất.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Userid | ItemId | Điểm | Thời gian | Thời tiết | Người đồng hành |
| 1 | 2 | 1 | Cuối tuần | Trời nắng | Một mình |
| 1 | 5 | 1 | Cuối tuần | Trời âm u | Gia đình |
| 1 | 3 | 1 | Lễ - tết | Trời trong xanh | Một mình |
| 2 | 2 | 2 | Ngày trong tuần | Trời nắng | Bạn bè |
| 2 | 4 | 3 | Lễ - tết | Trời trong xanh | Bạn bè |
| 3 | 6 | 3 | Cuối tuần | Trời nắng | Bạn bè |
| 4 | 1 | 2 | Lễ - tết | Trời mưa | Một mình |

Bảng 2.1 Bảng dữ liệu đánh giá chứa thông tin ngữ cảnh

Không gian gợi ý ba chiều có thể được mô tả trong khối lập phương (Hình 1). Ô tô đậm cho biết chỉ số R(101,7,1) = 6 có ý nghĩa là người dùng có mã số 101 đánh giá sản phẩm có mã số 7 trong điều kiện thời gian có mã số 1 với giá trị đánh giá là 6. Trong khối lập phương này, không phải ô nào cũng có giá trị, những ô không có giá trị là do người dùng chưa đánh giá. Mục tiêu của hệ thống gợi ý là dự đoán giá trị tại những ô còn thiếu đó, từ đó đưa ra lời gợi ý đến với người dùng.




Hình 2.1 Minh họa cho không gian gợi ý ba chiều

Các phương pháp tiếp cận trong hệ thống gợi ý đa chiều:

* Xử lý ngữ cảnh đầu vào (Contextual pre-filterling): Trong tiếp cận này, thông tin về ngữ cảnh được sử dụng để lựa chọn hoặc xây dựng các thiết lập có liên quan đến dữ liệu (xếp hạng). Sau khi lọc thông tin ngữ cảnh, hệ thống đa chiều sẽ trở thành hệ thống hai chiều và ta có thể sử dụng bất kỳ phương pháp gợi ý truyền thống nào trên các dữ liệu đã chọn.
* Xử lý ngữ cảnh đầu ra (Contextual post-filtering): Trong tiếp cận này, ngữ cảnh thông tin ban đầu bị bỏ qua và xếp hạng được dự đoán bằng cách sử dụng bất kỳ phương pháp gợi ý truyền thống trên toàn bộ dữ liệu. Sau đó, các gợi ý được điều chỉnh cho mỗi người sử dụng bằng cách sử dụng các thông tin theo ngữ cảnh.
* Mô hình hóa ngữ cảnh (Contextual modeling): Phương pháp này xây dựng một mô hình dự đoán. Ví dụ, mô hình này có thể đưa ra xác suất một người dùng cụ thể chọn một sản phẩm cụ thể trong một bối cảnh cụ thể là bao nhiêu. Sau đó xác suất này được dùng để điều chỉnh và tìm ra gợi ý phù hợp.

### **2.2.4. Cách thức hoạt động của hệ thống gợi ý.**

Các thành phần của hệ thống gợi ý được mô tả như hình bên dưới:



Hình 2.2.Các thành phần chính của hệ thống gợi ý

* Thông tin người dùng (User Data): thông tin về người dùng như là danh tính, email, username, password, v..v..
* Thông tin về sản phẩm (Item Data): các thông tin về sản phẩm là kết quả gợi ý cho người dùng. Bao gồm các đặc tính của sản phẩm. Có thể là các địa điểm giải trí – du lịch, bản nhạc, bài báo, sách, tạp chí, v..v..
* Thông tin về đánh giá (Rating Data): là các thông tin đầu vào của việc gợi ý. Dữ liệu là số điểm đánh giá của người dùng về địa điểm giải trí – du lịch, ngành hàng trong hệ thống.
* Bộ máy gợi ý (Recommender Engine): là chương trình thực hiện phân tính, tính toán dữ liệu dựa trên các thông tin có sẵn. Dựa vào các thuật toán nhất định để đưa được ra các kết quả tốt nhất với người dùng.
* Kết quả gợi ý (Recommendation): là kết quả của việc tính toán của bộ máy gợi ý. Kết quả đó chính là thông tin của các sản phẩm trong không gian sản phẩm được cho là phù hợp nhất với người dùng.
* Quá trình hoạt động của hệ thống được mô tả chi tiết dưới hình như sau:

Diagram

Description automatically generated

Hình 2.3 Quá trình hoạt động chi tiết của hệ thống

Quá trình hoạt động của hệ thống bao gồm các bước như sau:

Tập hợp thông tin (Information Recollection): Bao gồm các thông tin cá nhân người sử dụng, lịch sử sử dụng các sản phẩm, các địa điểm đã du lịch (tự khai), lịch sử các giao dịch, thông tin về sự ưu tiên của người dùng (user preference), và thông tin về sản phẩm như đặc tính sản phẩm. Bước này đóng một vai trò quan trọng vì nó là cơ sở cho toàn bộ quá trình hệ gợi ý thực hiện dự đoán và đưa ra gợi ý cho người dùng. Nếu thông tin thu thập không đầy đủ, có sai sót hay mâu thuẫn hệ thống gợi ý sẽ dự đoán sai hoặc không thể thực hiện chức năng dự đoán.

Lựa chọn thông tin (Selection): Bao gồm việc xác định những thông tin liên quan trực tiếp đến quá trình xử lý, dự đoán. Cách lựa chọn tập thông tin phụ thuộc vào phương pháp tiếp cận của hệ thống. Từ tập thông tin lựa chọn giúp chúng ta xác định được độ tương tự giữa hai sản phẩm bất kì hoặc độ tương tự giữa hai người dùng.

Chuyển đổi thông tin (Transformation): mục tiêu chính của bước chuyển đổi là thực hiện các biến đổi thông tin, xây dựng các mô hình, các hàm từ dữ liệu đã được xử lý trong hai bước đầu, biểu diễn thông tin dưới dạng quy định của hệ gợi ý để có thể thực hiện các dự đoán.

Cấu trúc thông tin (Structuring): Cấu trúc thông tin có liên quan đến việc tổ chức thông tin khi người dùng xem qua các thông tin gợi ý đưa ra. Bước này bao gồm các hoạt động như phân nhóm các sản phẩm, phân loại, xếp hạng các sản phẩm…

Trình bày thông tin (Presentation): bước cuối cùng trong quá trình gợi ý là đưa ra các thông tin gợi ý cho người dùng theo các tiêu chuẩn: sắp xếp, bố trí, định dạng tài liệu, màu sắc, phông chữ... Đây là bước cuối cùng trong quá trình gợi ý, đưa ra kết quả cho người dùng cụ thể.

Thông tin phản hồi: Thu nhận các thông tin phản hồi là một bước thêm vào, tùy theo mỗi hệ thống gợi ý. Bước này giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện hoạt động, nâng cao kết quả của hệ gợi ý. Phản hồi của người dùng được hệ thống ghi nhận với hai dạng tiềm ẩn (implicit), hoặc rõ ràng (explicit):

* Phản hồi rõ ràng (explicit feedback): người sử dụng cung cấp các thông tin thể hiện mức độ ưu tiên với các sản phẩm liên quan như đánh giá, cho điểm sản phẩm.
* Phản hồi tiềm ẩn (implicit feedback): có được bằng cách thu thập, phân tích các hành vi người dùng như: lịch sử duyệt các sản phẩm, số lần viếng thăm, thời gian lưu lại…

### **2.2.5. Tính ứng dụng của hệ thống gợi ý**

Hệ thống gợi ý là công cụ phần mềm có khả năng đưa ra các gợi ý cho người dùng về các sản phẩm, dịch vụ, phim ảnh, ca nhạc mà có thể họ thích dựa trên thói quen và sở thích của mỗi người. Dưới đây là một số lợi của hệ thống gợi ý

Tăng số lượng các mặt hàng bán ra cho hệ thống thương mại điện tử. Đây là chức năng quan trọng nhất của hệ thống gợi ý. Thay vì người dùng chỉ mua một sản phẩm mà họ cần, họ được gợi ý mua những sản phẩm “có thế họ quan tâm” mà bản thân họ không nhận ra. Hệ thống gợi ý tìm ra những “mối quan tâm ẩn” qua các tương tác của người dùng. Bằng cách đỏ, hệ thống gợi ý làm gia tăng nhu cầu của người dùng, mở rộng thông tin và gia tăng số lượng mặt hàng bán ra.

Tăng độ tin cậy của người dùng: Khi hệ thống gợi ý cho người dùng những lựa chọn và họ hài lòng về những gợi ý đó thì lòng tin của họ đối với hệ thống sẽ được nâng lên. Hệ thống gợi ý hoạt động dựa trên những xếp hạng thật từ chính bản thân người dùng trong quá khứ. Do đó, khi người dùng càng tin cậy vào hệ thống, đưa ra những đánh giá trung thực cho các sản phẩm, hệ thống sẽ mang lại cho người dùng nhiều gợi ý chính xác hơn, phù hợp với nhu cầu, sở thích của họ.

Tăng sự hài lòng của người dùng: Hệ thống gợi ý được xây dựng để tìm hiểu nhu cầu, sở thích của người dùng, gợi ý cho họ những thứ họ có thể cần. Chính vì vậy hệ thống gợi ý tăng sự hài lòng của người dùng đối với hệ thống.


**Kết luận**

Như đã trình bày ở trên hệ thống gợi ý mang lại rất nhiều lợi ích cho các hệ thống thương mại, dịch vụ,... Để có thể xây dựng được một hệ thống gợi ý chúng ta phải giải quyết được bài toán đã đặt ra. Chương 3 sẽ trình bày các thuật toán để giải quyết bài toán về hệ thống gợi ý.

# **Chương 3: Thực trạng**

Nội dung chính của chương này là trình bày một số các phương pháp để giải quyết bài toán gợi ý dựa trên ngữ cảnh. Trình bày về cách thức dự đoán của thuật toán phân rã ma trận.

## **3.1. Phương pháp lọc ngữ cảnh trước**



Hình 3.1 Phương pháp lọc ngữ cảnh trước

Khi phương pháp lọc trước khi gợi ý, hệ thống sẽ lấy ngữ cảnh hiện tại của người dùng để so sánh với từng đánh giá đã có trong ngữ cảnh như thế, từ đó loại bỏ những đánh giá ở ngữ cảnh khác. Ví dụ như người dùng đăng nhập vào cuối tuần và sắp xem phim với bạn bè, hệ thống sẽ loại bỏ tất những đánh giá với điều kiện ngữ cảnh người dùng đăng nhập vào thời điểm trong tuần. Sau đó bài toán sẽ trở thành bài toán gợi ý truyền thống với hai đối tượng là người dùng và sản phẩm.

Trong phương pháp này, dữ liệu ban đầu được mô tả bằng ma trận nhiều chiều. Số lượng chiều từ chiều thứ 3 phụ thuộc vào số ngữ cảnh mà ta đang xét. Trong phạm vi của khóa luận, ta nghiên cứu trên 3 chiều ngữ cảnh là Time, Weather, Companion.

Như vậy để giải quyết bài toán gợi ý này, ta cần chuyển đổi ma trận nhiều chiều User-Item-Context thành ma trận ma trận hai chiều User-Item để thực hiện tính toán độ tương tự

Bảng dưới đây mô tả một mảnh nhỏ dữ liệu đánh giá của người dùng trong hệ thống gợi ý có kết hợp yếu tố ngữ cảnh.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Userid** | **Itemid** | **Rating** | **Time** | **Weather** | **Companion** |
| 0 | u1 | i1 | 2 | Weekday | Sunny | Family |
| 1 | u1 | i1 | 4 | Holiday | Rainy | Alone |
| 2 | u1 | i1 | 5 | Weekday | Cloudy | Partner |
| 3 | u1 | i1 | 4 | Weekday | Rainy |  |
| 4 | u1 | i1 | 1 | Holiday | Cloudy | Family |
| 5 | u1 | i1 | 2 | Weekday | Sunny | Alone |
| 6 | u1 | i1 | 3 | Weekend | Nice | Partner |
| 7 | u1 | i1 | 2 | Weekday | Sunny |  |
| 8 | u1 | i1 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 9 | u1 | i1 | 1 | Weekday |  | Alone |
| 10 | u1 | i1 | 2 | Weekend |  | Partner |
| 11 | u1 | i1 | 3 | Weekend |  |  |
| 12 | u1 | i1 | 4 | Weekend | Sunny | Family |
| 13 | u1 | i1 | ? | Holiday | Sunny | Alone |
| 14 | u1 | i1 | 2 | Weekend | Cloudy | Partner |
| 15 | u1 | i1 | 3 | Holiday | Rainy |  |
| 16 | u1 | i1 | ? | Weekend | Sunny | Family |
| 17 | u1 | i1 | 2 | Weekend | Rainy | Alone |
| 18 | u1 | i1 | 3 | Weekday | Sunny | Partner |
| 19 | u1 | i1 | ? | Weekend | Cloudy |  |
| 20 | u1 | i1 | 2 | Weekday |  | Family |
| 21 | u1 | i1 | 2 | Holiday |  | Alone |
| 22 | u1 | i1 | ? | Weekday |  | Partner |
| 23 | u1 | i1 | ? | Weekend |  |  |
| 24 | u1 | i1 | ? |  |  | Family |
| 25 | u1 | i1 | 3 |  |  | Alone |
| 26 | u1 | i1 | 3 |  |  | Partner |
| 27 | u1 | i1 | 4 |  |  |  |

Bảng 3.1 Bảng đánh giá người dùng với địa điểm du lịcch trong các điều kiện ngữ cảnh

Đối với hệ thống lọc ngữ cảnh trước, khi người dùng đăng nhập vào ngày lễ, trời nắng và đi với gia đình. Khi đó dữ liệu sẽ được lọc dựa trên ba điều kiện của ngữ cảnh là Time = Holiday, Weather = Sunny, Companion = Family. Như trong mảnh dữ liệu trên hệ thống gợi ý sẽ lọc ra được bản ghi của người dùng u1 với item i1 như sau.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Index** | **UserId** | **ItemId** | **Rating** | **Time** | **Weather** | **Companion** |
| 8 | u1 | i1 | 1 | Holiday | Sunny | Family |

Bảng 3.2 Bảng dữ liệu của một người dùng sau khi sử dụng phương pháp lọc trước

Như vậy sau khi sử dụng lọc ngữ cảnh trước, tất cả các ngữ cảnh không thuộc ngữ cảnh hiện tại sẽ không được đưa vào bộ data đang xét làm đầu vào dữ liệu để tính toán độ tương tự. Như vậy từ ma trận đánh giá nhiều chiều chúng ta đã đưa được về ma trận đánh giá hai chiều để thực hiện tính toán độ tương tự.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **userid** | **itemid** | **Rating** | **Time** | **Weather** | **Companion** |
| 1067 | tt0356910 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 1067 | tt3793764 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 1067 | tt0111161 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 1067 | tt0120338 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 1067 | tt1099212 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 1018 | tt0110357 | 4 | Holiday | Sunny | Family |
| 1018 | tt0111161 | 5 | Holiday | Sunny | Family |
| 1018 | tt0169547 | 5 | Holiday | Sunny | Family |
| 1018 | tt0367594 | 5 | Holiday | Sunny | Family |
| 1018 | tt0133093 | 5 | Holiday | Sunny | Family |
| 1009 | tt0454876 | 4 | Holiday | Sunny | Family |
| 1009 | tt0181689 | 4 | Holiday | Sunny | Family |
| 1009 | tt1453405 | 5 | Holiday | Sunny | Family |
| 1009 | tt0993846 | 4 | Holiday | Sunny | Family |
| 1009 | tt0211915 | 5 | Holiday | Sunny | Family |
| 1057 | tt1637706 | 2 | Holiday | Sunny | Family |
| 1057 | tt0378194 | 5 | Holiday | Sunny | Family |
| 1057 | tt0376541 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 1057 | tt0088763 | 4 | Holiday | Sunny | Family |
| 1057 | tt0133093 | 3 | Holiday | Sunny | Family |
| 1074 | tt0356910 | 4 | Holiday | Sunny | Family |
| 1074 | tt1657301 | 3 | Holiday | Sunny | Family |
| 1074 | tt2251217 | 4 | Holiday | Sunny | Family |
| 1074 | tt0114369 | 1 | Holiday | Sunny | Family |
| 1074 | tt0993846 | 1 | Holiday | Sunny | Family |

Bảng 3.3 Dữ liệu đánh giá của người dung sau khi lọc ngữ cảnh

Sau khi lọc được toàn bộ các dữ liệu theo chiều ngữ cảnh xác định, ta có thể dễ dàng chuyển đổi dữ liệu thành ma trận hai chiều User-Item thể hiện đánh giá của người dùng như trong phương pháp gợi ý truyền thống.

Bảng dưới đây thể hiện sự đánh giá của các User với các Item sau khi thực hiện

lọc ngữ cảnh Holiday – Sunny – Family.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tt0356910 | tt3793764 | tt0111161 | tt0120338 | tt1099212 | tt0110357 | tt0169547 |
| 1067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1018 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1074 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bảng 3.4 Bảng dữ liệu User-Item sau khi lọc ngữ cảnh

Như vậy, với mỗi điểm ngữ cảnh, ta sẽ có một tập dữ liệu riêng cho từng điểm ngữ cảnh đó. Rõ ràng, chúng ta không thể biết trước được ngữ cảnh mà người dùng yêu cầu gợi ý. Nếu như mỗi khi người dùng gửi request lấy gợi ý ta thực hiện lọc ngữ cảnh ngay lúc đó, chuẩn hóa, tính toán lại dữ liệu thì sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cho hệ thống. Vấn đề đầu tiên ta có thể nhìn thấy đó là thời gian phản hồi của hệ thống sẽ cực kì thấp bởi vì chi phí để chuẩn hóa dữ liệu cũng như là tính toán độ tương tự là rất lớn. Vấn đề thứ hai là không thể đáp ứng cho nhiều người dùng nếu như ta thực hiện tính toán ngay khi người dùng yêu cầu. Do vậy để giải quyết hai vấn đề trên, ta phải có phương pháp để chuẩn bị dữ liệu đã được tính toán cho người dùng.

Trong nghiên cứu này, khóa luận đề xuất một phương pháp chuẩn bị chia tách dữ liệu thành các mảnh nhỏ, mỗi mảnh ứng với mỗi điểm ngữ cảnh khác nhau. Giả sử với trường hợp người dùng yêu cầu gợi ý tại điểm ngữ cảnh là Holiday – Weather – F. Ta cần chuẩn bị sẵn tập dữ liệu đã được lọc theo điểm ngữ cảnh này và thực hiện huấn luyện. Khi đó bộ dữ liệu này sẽ là độc lập với các dữ liệu ở ngữ cảnh khác và đã được tính toán độ tương tự của các user hay item trong hệ thống tùy thuộc vào cách xây dựng hệ thống.

Tuy nhiên nhược điểm của giải pháp này là sẽ tạo ra nhiều mảnh dữ liệu. Số lượng mảnh dữ liệu sẽ phụ thuộc vào các điều kiện ngữ cảnh mà ta đang xét đến trong hệ thống. Khi đó, số lượng mảnh dữ liệu được sinh ra sẽ là tổ hợp của các điều kiện ngữ cảnh. Nhưng với điều kiện thực tế, số lượng điều kiện ngữ cảnh mà các hệ thống xét đến thường không quá lớn. Do đó phương pháp này mang lại hiệu quả khá cao về việc cải thiện hiệu năng của hệ thống.

Dưới đây là ví dụ về các mảnh dữ liệu trong phạm vi nghiên cứu của khóa luận.

Text

Description automatically generated

Hình 3.2 Các mảnh dữ liệu ngữ cảnh

* **Giải thuật lọc cộng tác**

Lọc cộng tác là một giải thuật mạnh và được cho là đem lại hiểu quả cao cho nhiều hệ thống gợi ý. Về cơ bản, hệ lọc cộng tác sẽ tự động hóa việc gợi ý dưới hình thức tính toán dựa vào sở thích của những người dùng trước trong hệ thống nhằm dự đoán mối quan tâm của người dùng đó với sản phẩm mới, hoặc gợi ý cho họ về những sản phẩm này.

Trong hệ lọc cộng tác cụ thể, chúng ta đưa ra tập U người dùng và một tập sản phẩm. Với mỗi người dùng ui có thể đưa ra đánh giá về một tập sản phẩm Iui. Hệ lọc cộng tác đưa ra những sản phẩm được cho là phù hợp với nhất với người dùng dựa hai yếu tố sau:

* Dự đoán (Prediction) là các giá trị bằng số, biểu thị giá trị đã được dự đoán cho item mà người dùng gợi ý. Các giá trị được dự đoán phải nằm trong khoảng cho phép (tùy theo quy ước của hệ thống đánh giá, trong khóa luận này là từ 1 – 5).
* Gợi ý (Recommendation) là danh sách các items, mà người dùng có thể quan tâm đến. Danh sách này phải nằm trong những item chưa được người dùng đánh giá.

Dưới đây là hình thể hiện tiến trình của hệ lọc cộng tác

Word

Description automatically generated with medium confidence

Hình 3.3 Tiến trình lọc cộng tác

Thuật toán CF biểu diễn toàn bộ dữ liệu của ma trận U x I (user-item) như là một ma trận trọng số đánh giá A. Mỗi thực thể a trong A là một điểm thể hiện mối quan tâm (hay chính là đánh giá) của một người dùng về một sản phẩm. Các đánh giá này được đặt trong một khoảng quy định trước và cũng có thể bằng 0 nếu người dùng dó chưa từng biết đến (chưa đánh giá) sản phẩm đó.

* **Kỹ thuật phân rã ma trận**

Mỗi item được mô tả bằng vector **x** được gọi là item profile. Trong phương pháp này, ta cần tìm một vector hệ số **w** tương ứng với mỗi user sao cho rating đã biết mà user đó cho item xấp xỉ với:

y ≈ **xw**

Với cách làm trên, *Utility Matrix* **Y** (ma trận đánh giá), giả sử đã được điền hết, sẽ xấp xỉ với:


Graphical user interface

Description automatically generated with low confidence

với ***M, N*** lần lượt là số items và số users

Ở ma trận trên, x được xây dựng dựa trên thông tin mô tả của item và quá trình xây dựng này độc lập với quá trịnh đi tìm hệ số phù hợp cho mỗi user. Như vậy, việc xây dựng item profile đóng vai trò rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp lên hiệu năng của mô hình. Thêm nữa, việc xây dựng từng mô hình riêng lẻ cho mỗi user dẫn đến kết quả chưa thực sự tốt vì không khai thác được đặc điểm của những users gần giống nhau.

Bây giờ, giả sử rằng ta không cần xây dựng từ trước các item profile **x**mà vector đặc trưng cho mỗi item này có thể được huấn luyện đồng thời với mô hình của mỗi user (ở đây là 1 vector hệ số). Điều này nghĩa là, biến số trong bài toán tối ưu là cả **X** và **W**; trong đó, **X** là ma trận của toàn bộ item profiles, mỗi **hàng** tương ứng với 1 item, **W** là ma trận của toàn bộ user models, mỗi **cột** tương ứng với 1 user. Như vậy*, Utility Matrix* **Y** ∈ ℝ***MxN*** bằng tích của hai ma trận **X** ∈ ℝ***MxK***  và **W** ∈ ℝ***KxN***  với **K << M, N**



Hình 3.4 Utility matrix Y được phân tích thành tích hai ma tran low rank X và W

Ý tưởng của thuật toán dựa trên sự tồn tại của các *latent features (tính chất ẩn) – mô tả sự liên quan giữa các items và users.* Ví dụ với hệ thống gợi ý các địa điểm du lịch, tính chất ẩn có thể là các loại địa điểm như: khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, di tích lịch sử,…Mỗi item sẽ mang tính chất ẩn ở một mức độ nào đó tương ứng với các hệ số trong vector **x** của nó, hệ số càng cao tương ứng với việc mang tính chất đó càng cao. Xu hướng thích tính chất ẩn đó ở mỗi user cũng được mô tả bởi các hệ số trong vector **w**. Hệ số càng cao nếu các thành phần tương ứng của **x** với **w** đều cao. Dựa vào đó, ta sẽ biết được user thích item nào để gợi ý.

Kỹ thuật phân rã ma trận *(Matrix Factorization)* được xếp vào dạng Collaborative Filtering bởi vì hàm mất mát mà chúng ta sắp xây dựng cần tìm nghiệm để tối ưu, muốn vậy, ta phải lần lượt đi tìm **X** và **W** khi thành phần còn lại được cố định. Như vậy, mỗi hàng của **X** sẽ phụ thuộc vào toàn bộ các cột của **W**. Ngược lại, mỗi cột của **W** lại phục thuộc vào toàn bộ các hàng của **X**. Như vậy, có những mỗi quan hệ ràng buộc chằng chịt giữa các thành phần của hai ma trận trên. Tức chúng ta cần sử dụng thông tin của tất cả để suy ra tất cả. Vậy nên phương pháp này cũng được xếp vào Collaborative Filtering.

Với kỹ thuật phân rã ma trận, việc learning có thể phức tạp hơn Neighborhood-based Collaborative Filtering, nhưng việc inference đơn giản hơn vì ta chỉ cần lấy tích của hai vector xw, mỗi vector có độ dài **K** là một số nhỏ hơn nhiều so với **M**, **N**. Vậy nên quá trình inference không yêu cầu khả năng tính toán cao. Việc này khiến nó phù hợp với các mô hình có tập dữ liệu lớn.

Song song với đó, việc lưu trữ hai ma trận X và W yêu cầu lượng bộ nhớ nhỏ hơn. Với MF, bộ nhớ cần để chứa là **K(M+N)** còn với NBCF là **M2** hoặc **N2**

* **Xây dựng hàm mất mát**

Vì X, M đều là một dải giá trị, nên hàm mất mát có thể tính được thông qua mô hình tuyến tính Linear Regression.

Giả sử rằng số *users* là **N**, số *items* là **M**, UT được mô tả bởi ma trận **Y**. Thành phần ở hàng thứ *m*, cột thứ *n* của **Y** là mức độ quan tâm (giá trị đã rate) của *user* thứ *n* lên sản phẩm thứ *m* mà hệ thống thu thập được. Ma trận **Y** bị khuyết rất nhiều thành phần tương ứng với các giá trị mà hệ thống cần dự đoán. Thêm nữa, gọi **R** là ma trận rated or not thể hiện việc một user đã rated một item hay chưa. Cụ thể, *rij* bằng 1 nếu *item* thứ *i* đã được rated bởi *user* thứ *j*, bằng 0 trong trường hợp ngược lại.

Giả sử rằng ta có thể tìm được một mô hình cho mỗi user, minh họa bởi vector cột hệ số wi sao cho mức độ quan tâm của một user tới một item có thể tính được bằng một hàm tuyến tính:

y = **xmwn**

(Với item tương tự vector x)

Xét một user (item) thứ n (m) bất kỳ, nếu ta coi training set là một tập hợp các thành phần đã được điền của yn(m), ta có thể xây dựng hàm mất tương tự như Ride Regression như sau:

(1)

Trong đó là *Frobineous norm*, tức căn bậc hai của ma trận (giống với norm 2 trong vector), s là toàn bộ số *ratings* đã có. Thành phần thứ nhất là trung bình sai số của mô hình. Thành phần thứ hai trong hàm mất mát phía trên là *l2 regularization*, giúp tránh *overfitting*.

Giá trị ratings thường là các giá trị đã được chuẩn hóa, bằng cách trừ mỗi hàng của Utility Matrix đi trung bình cộng của các giá trị đã biết của hàng đó (item-based) hoặc trừ mỗi cột đi trung bình cộng của các giá trị đã biết trong cột đó (user\_based). Trong một số trường hợp nhất định, ta không cần chuẩn hóa ma trận này, nhưng kèm theo đó phải có thêm các kỹ thuật khác để giải quyết vấn đề *thiên lệch* trong khi *rating.*

* **Tối ưu hàm mất mát**

Việc tối ưu đồng thời **X**, **W** là tương đối phức tạp, thay vào đó, phương pháp được sử dụng là lần lượt tối ưu một ma trận trong khi cố định ma trận kia, tới khi hội tụ.

Khi cố định **X**, việc tối ưu **W** được đưa về tối ưu hàm:

(2)

Khi cố định **W**, việc tối ưu **X** được đưa về tối ưu hàm:

(3)

Để tối ưu hai hàm trên, ta sẽ sử dụng *Gradient Descent*.

Dễ thấy rằng, hàm (2) có thể tách thành **N** bài toán nhỏ, mỗi bài toán ứng với việc đi tối ưu một cột của ma trận **W**:

(4)

Vì biểu thức trong dấu ∑ chỉ phụ thuộc vào các items đã được rated bởi user đang xét, ta có thể đơn giản nó bằng cách đặt là ma trận được tạo bởi các hàng tương ứng với các items đã được rated đó, và là các ratings tương ứng. Khi đó:

(5)

và đạo hàm của nó:

(6)

**Vậy công thức cập nhật cho mỗi cột W là:**

(7)

Tương tự như thế, mỗi cột của **X**, tức vector cho mỗi *item*, sẽ được tìm bằng cách tối ưu:

(8)

Đặt là ma trận được tạo bởi các cột tương ứng với các *users* đã rate cho *item* đó, và là các *ratings* tương ứng. Khi đó (8) trở thành:

(9)

Tương tự như trên, công thức cập nhật cho mỗi hàng của X sẽ có dạng:

(10)

* **Phương pháp đánh giá**
  + **Độ tin cậy của giải thuật**

Có nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để đánh giá giải thuật như: F-Measure, Area Under the ROC Curve (AUC),… mỗi phương pháp đánh giá sẽ thích hợp cho từng lĩnh vực cụ thể. Trong RS, độ đo lỗi RMSE (Root Mean Squared Error) là độ đo phổ biến mà cộng đồng người dùng trong lĩnh vực RS thường sử dụng. RMSE hay được dùng cho bài toán dự đoán xếp hạng (Rating Prediction). RMSE được xác định bằng các công thức sau:

RMSE (Root Mean Square Error) là giá trị bình phương trung bình lỗi lấy căn thường xuyên được sử dụng trong đánh giá độ khớp của mô hình so với dữ liệu huấn luyện. Được tính bằng căn bậc hai của giá trị tuyệt đối của hệ số tương quan giữa giá trị thực và giá trị dự đoán. [6].

* **Áp dụng kiểm nghiệm**

Áp dụng kiểm nghiệm với hệ thống gợi ý với bộ dữ liệu. Có 10k xếp hạng (điểm số 0-5, rating 0 đồng nghĩa với việc người đó chưa rating cho địa điểm tương ứng) bởi 1000 người dùng trên 100 địa điểm trong các ngữ cảnh về thời gian, thời tiết, bạn đồng hành.


Ta sẽ thực hiện dự đoán cho toàn bộ dữ liệu đang có (tất cả ngữ cảnh), 80% dữ liệu sẽ được dùng để huấn luyện, 20% còn lại được dùng để đánh giá. Kiểm tra với người dùng với id bất kì (VD: ở đây ta lấy user có id 124), ta thu được kết quả sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **itemid** | **actual** | **predicted** |
| 1 | 4 | 2.459183 |
| 2 | 4 | 4.067507 |
| 3 | 2 | 3.685106 |
| 4 | 1 | 3.449183 |
| 5 | 4 | 2.5242 |
| 6 | 1 | 3.714869 |
| 7 | 2 | 1.716474 |
| 8 | 4 | 2.248005 |
| 9 | 0 | 2.42607 |
| 10 | 2 | 3.836276 |
| 11 | 3 | 4.21908 |
| 12 | 2 | 4.02709 |
| 13 | 0 | 1 |
| 14 | 3 | 1 |
| 15 | 1 | 3.238909 |
| 16 | 0 | 2 |
| 17 | 4 | 5 |
| 18 | 4 | 3.023607 |
| 19 | 1 | 4.038148 |
| 20 | 1 | 3.437161 |
| 21 | 4 | 4.27058 |
| 22 | 2 | 3.879009 |

Bảng 3.5 Kết quả kiểm nghiệm của hệ thống gợi ý


Ta sẽ thực hiện train dựa trên người dùng, ở đây, quá trình train lặp lại 100 lần, mỗi 10 lần ta sẽ in ra kết quả RMSE lúc đó, như ta thấy, giá trị hàm mất mát có chiều hướng giảm dần, giá trị RMSE có độ chênh lệch không đáng kể.

|  |  |
| --- | --- |
| RMSE | :1.5024 |



Hình 3.5 Kết quả kiểm nghiệm

## **3.2. Phương pháp lọc ngữ cảnh sau**



Hình 3.6 Phương pháp lọc ngữ cảnh sau

Khi sử dụng phương pháp lọc sau khi gợi ý, hệ thống sẽ áp dụng kỹ thuật tư vấn truyền thống để đưa ra những gợi ý. Sau đó sẽ tiến hành lọc loại bỏ những gợi ý mà không phù hợp với ngữ cảnh hiện tại của người dùng. Ví dụ hệ thống gợi ý địa điểm du lịch sẽ giới thiệu cho khách du lịch địa điểm gần họ nhất.

Để áp dụng kỹ thuật tư vấn truyền thống để đưa ra gợi ý, chúng ta cần chuyển đổi ma trận đánh giá nhiều chiều thành ma trận đánh giá hai chiều User-Item. Phương pháp lọc sau sẽ không tính toán độ tương tự dựa trên các tiêu chí của chiều ngữ cảnh. Do đo ta sẽ chiếu toàn bộ đánh giá của người dùng uj với item ik lên mặt phẳng hai chiều. Các đánh giá khác nhau tại mỗi điểm ngữ cảnh sẽ được lấy thành giá trị trung bình cho đánh giá.

Giá trị của Rating được cho bởi công thức

Trong đó


* R(uj,ik ) là giá trị đánh giá của uj với item ik
* p là số lượng chiều ngữ cảnh được xét trong hệ thống
* l là số lượng giá trị ngữ cảnh được xét trong chiều ngữ cảnh C(m)
* r là số lượng bản ghi của người dùng uj với item ik tại tất cả các điểm ngữ cảnh
* R (uj, ik, C(m,n)) là giá trị đánh giá của uj với item ik tại điểm ngữ cảnh là C(m,n)

Dữ liệu Bảng 3.1 của người dùng u1 và item i1 sau khi thực hiện chiếu lên mặt phẳng và tính lại giá trị rating. Dữ liệu được thể hiện như bảng bên dưới.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UserId** | **ItemId** | **Rating** |
| u1 | i1 | 2.63 |

Bảng 3.6 Bảng user-item sau khi chiếu lên mặt phẳng

Sau khi xử lý dữ liệu đánh giá. Kết quả ta thu được là rating của user-item được thể hiện bằng ma trận hai chiều. Khi đó ta sử dụng các phương pháp gợi ý truyền thống để thực hiện dự đoán và đưa ra gợi ý cho người dùng.

Hình 3.7 Quá trình hoạt động của hệ thống gợi ý truyền thống

Phương pháp lọc ngữ cảnh sau dùng hai yếu tố để tinh chỉnh kết quả nhằm đặt được hiểu quả tốt nhất là

* Lọc bỏ các gợi ý không liên quan đến ngữ cảnh đang áp dụng
* Hiệu chỉnh lại thứ tự xếp hạng các gợi ý trong danh sách.

## **3.3. Phân chia gợi ý theo ngữ cảnh**

Một kỹ thuật phổ biến và có hiệu quả để đưa ra dự đoán cho hệ tư vấn có tích hợp yếu tố ngữ cảnh là phân chia sản phẩm (Item splitting). Khi đó, nhiều bản ghi của một địa điểm sẽ được tạo ra, mỗi bản ghi ứng với một yếu tố ngữ cảnh khác nhau trong không gian ngữ cảnh đang xét của hệ thống. Ví dụ với hệ thống đánh giá địa điểm du lịch nhận được nhiều đánh giá khác nhau của địa điểm đó vào ngày nắng và nhiều mây. Từ đó hệ thống sẽ tạo ra những bản sao khác nhau về địa điểm đó ngày nắng và ngày nhiều mây là is và ic. Đánh giá vào ngày nắng sẽ được thể hiện là rs và ngày nhiều mây sẽ là rc

Lợi ích của cách tiếp cận này là nó không đòi hỏi một thuật toán tư vấn mới, một thuật toán làm việc trên ma trận hai chiều ban đầu cũng có thể được áp dụng cho ma trận mới được chuyển đổi.

Để hiểu rõ hơn cách tiếp cận chia tách, ta xem xét ví dụ về đề xuất địa điểm theo bảng dữ liệu dưới đây

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User** | **Item** | **Rating** | **Time** | **Weather** | **Companion** |
| U1 | I1 | 3 | Weekend | Sunny | Partner |
| U1 | I1 | 5 | Weekend | Cloudy | Partner |
| U1 | I1 | ? | Weekday | Cloudy | Family |

Bảng 3.7 Bảng dữ liệu đánh giá địa điểm trong ngữ cảnh

Bảng dữ liệu trên bao gồm một người dùng U1, một mục sản phẩm I1, hai giá trị đánh giá đã biết và một giá trị đánh giá cần được dự đoán, ba yếu tố ngữ cảnh (Time(Weekend, Weekday); Location(Sunny, C); Companion(Partner, Family).

Item splitting phân chia các sản phẩm theo những điều kiện ngữ cảnh. Việc phân chia nên được thực hiện khi thuật toán xác định được một điều kiện theo ngữ cảnh mà với từng giá trị của ngữ cảnh đó các sản phẩm được đánh giá khác biệt đáng kể. Trong ví dụ đánh giá các địa điểm du lịch ở trên, chiều ngữ cảnh Companion có 2 giá trị là: Partner, Family tương ứng có hai điều kiện thay “Partner và not Partner”, “Family và not Family”.

Item splitting lặp lại việc chia tách trên tất cả các điều kiện ngữ cảnh trong từng chiều ngữ cảnh và đánh giá hiệu quả của việc chia tách để lựa chọn điều kiện chia tách tốt nhất. Nó tìm kiếm cách chia tách tốt nhất cho mỗi sản phẩm để mỗi sản phẩm được chia tách thành hai loại mới và các ngữ cảnh được loại bỏ khỏi ma trận đánh giá ban đầu, ma trận đánh giá nhiều chiều trở thành ma trận đánh giá hai chiều. Giả sử rằng điều kiện ngữ cảnh tốt nhất để chia mục T1 trong Bảng 1.1 là “Weather = Sunny và not Sunny”, T1 có thể được chia thành T11 (địa điểm T1 lúc nắng) và T12 (địa điểm T1 không nắng). Ma trận đánh giá có thể được xác định lại như thể hiện trong Bảng 1.4 Ví dụ trên cho thấy một sự chia tách đơn giản, trong đó một điều kiện ngữ cảnh duy nhất được sử dụng để chia tách sản phẩm. Ngoài ra cũng có thể thực hiện việc phân chia phức tạp bằng cách sử dụng nhiều điều kiện trong nhiều ngữ cảnh.

**Kết luận**

Chương này khóa luận đã trình bày các phương pháp để giải quyết bài toàn đặt ra của hệ thống gợi ý, mỗi phương pháp đều có ưu điểm và nhược điểm.

Kỹ thuật phân rã ma trận đã được áp dụng thành công trong nhiều hệ thống, cách thực thi và cách thức để dự đoán ra kết quả phù hợp với người dùng hệ thống.

Đánh giá về độ chính xác của hệ thống gợi ý ngữ cảnh.

# **Chương 4: Giải pháp – Xây dựng ứng dụng**

Chương này thực hiện mô tả các thu thập dữ liệu sử dụng trong bài toán gợi ý có kết hợp yếu tố ngữ cảnh. Đồng thời đưa ra cách kiểm nghiệm tính chính xác của hệ thống. Và từng bước triển khai hệ thống gợi ý thành một hệ thống thực tế.

## **4.1. Tập dữ liệu**

Trong phạm vi khóa luận, tập dữ liệu được sử dụng để xây dựng hệ thống gợi ý là bộ dữ liệu Tourpedia. Là bộ dữ liệu về địa điểm du lịch được đánh giá ở nhiều các bối cảnh khác nhau.

### **4.1.1. Giới thiệu về tập dữ liệu**

Tập dữ liệu Tourpedia được thu thập từ khảo sát yêu cầu của khách du lịch trên nhiều hình thức: dựa trên trải nhiệm người dùng, thông qua các bản khảo sát,..v..v. dựa vào đó, chọn ra các đánh giá, dữ liệu quan trọng, cần thiết để tổng hợp lại, phục vụ cho các mục đích du lịch của các hãng.

Số lượng dữ liệu (các bản ghi lại đánh giá) rất nhiều, vì nó tổng hợp lại của tất cả các đánh giá về các địa điểm trên thế giới, vì thế, dựa trên những trường dữ liệu ta quan tâm, sẽ lọc ra được những bản ghi cần thiết. Trong khóa luận này, em sẽ lấy ra 10k bản ghi đánh giá (điểm số 1-5) bởi 100 người dùng trên 100 địa điểm du lịch tại Hà Nội, các đánh giá dựa trên các ngữ cảnh như thời gian, thời tiết, bạn đồng hành.

Ưu điểm của tập dữ liệu này là các dữ liệu: tạo độ địa điểm, thông tin người dùng, địa điểm, đánh giá.. đều được tổng hợp qua API của google nên tính chính xác khá cao, và nếu cần thiết, ta có thể tự làm mới dữ liệu dựa trên các trường dữ liệu cũ:

Table

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4.1 Bộ dữ liệu Tourpedia, kết hợp với Google

Cấu trúc mỗi bản ghi trong tập dữ liệu dùng trong hệ tự vấn gồm 5 trường: user\_id, addr\_id, rating, time, partner, weather.

* User\_id: Một số nguyên, là ID của người dùng được gán khi tham gia khảo sát.
* Addr\_id: Một số nguyên, là ID của địa điểm trên Cơ sở dữ liệu của Tourpedia.
* Rating: Là giá trị Rating của người dùng đó với địa điểm.
* Time: Là chuỗi ký tự mô tả thời gian thực hiện đánh giá bao gồm các giá trị như (Weekend, Weekday, Holiday)
* Weather: Là chuỗi ký tự mô tả về thời tiết của du khách khi đi du lịch tại các địa điểm đó (Sunny, nice, cloudy (ở đây ta sẽ quy chuẩn các điều kiện thời tiết khác thành 3 quy chuẩn trên)).
* Partner: Là chuỗi ký tự mô tả người đồng hành của du khách khi đi du lịch tại các địa điểm tương ứng (alone, family, friends)

### **4.1.2. Phương pháp thu thập dữ lieu**

Từ tập dữ liệu về các địa điểm download sẵn trên Tourpedia, ta sẽ lấy tọa độ của địa điểm, đánh giá dựa trên tập dữ liệu của Tourpedia.

Để làm sinh động thêm cho tập dữ liệu, ta sẽ kết hợp với dữ liệu của google API cho thêm gồm: thông tin người dùng, đánh giá, mô tả, ảnh địa điểm,.. bằng cách lấy tọa độ địa điểm ở tập dữ liệu của Tourpedia vào tra cứu bằng google map API.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 4.2 Dữ liệu địa điểm thu thập được bằng google map api

A picture containing table

Description automatically generated

Hình 4.3 Dạng JSON đánh giá của người dung

Dựa trên các dữ liệu thu thập được, ta sẽ tự làm mới, sinh ra, tích hợp lại thành các tập bản ghi để phục vụ cho mục đích sử dụng của khóa luận.

## **4.2. Tổng quan về hệ thống**

### **4.2.1. Các thành phần chính của hệ thống**

Các thành phần của hệ thống bao gồm:

* **Website TCTravel**

Ứng dụng TCTravel là website tương tác với người dùng được xây dựng bằng framework Reactjs. Website là một landing page, vừa hỗ trợ người dùng với trang chia sẻ kinh nghiệm các địa điểm du lịch, vừa thêm thông tin (ảnh, video) về các địa điểm mà người dùng đã đến, vừa cung cấp giao diện tương tác giữa người dùng với hệ thống gợi ý.

* **Hệ thống gợi ý – Web service**

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng nodejs xử lý toàn bộ yêu cầu truy vấn từ website và đưa ra dữ liệu api cho frontend xây dựng website.

### **4.2.2. Mô hình triển khai**

Diagram

Description automatically generated

Hình 4.4 Tổng quan về hệ thống

## **4.3. Yêu cầu hệ thống**

Website cung cấp giao diện cho người dùng tham khảo kinh nghiệm du lịch tại các địa điểm hot. Thêm ảnh, video kỉ niệm về các địa điểm đã tham quan. Cho phép người dùng tra cứu địa điểm du lịch theo các thông tin mà người dùng cung cấp như: thời gian, thời tiết, bạn đồng hành, vị trí gần nhất,…v..v.

### **4.3.1. Phân tích yêu cầu**

Yêu cầu người dùng

* Giao diện dễ sử dụng, có tính thẩm mĩ cao, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện tại.
* Cho phép khách hàng đăng nhập, đăng ký tài khoản.
* Xem kinh nghiệm du lịch từ những người đi trước.
* Xem lại, thêm mới bộ sưu tập về các địa điểm đã tới.
* Tra cứu hệ thống gợi ý du lịch

### **4.3.2. Xác định tác nhân**

Trong phạm vi của đồ án, tác nhân duy nhất ta xét đến người dùng. Tác nhân quản lý thao tác với hệ thống gợi ý ở một hệ thống khác ở backend. Không sử dụng trực tiếp ứng dụng trên.

Người dùng:

* Đăng nhập, xem các kinh nghiệm về địa điểm du lịch.
* Xem, thêm bộ sưu tập về các địa điểm đã đi.
* Tra cứu hệ thống gợi ý du lịch

### **4.3.3. Bảng thuật ngữ**


Việc xây dựng bảng thuật ngữ (Glossary) nhằm làm sáng tỏ các thuật ngữ được sử dụng cho một miền nào đó để mọi người hiểu, thống nhất được giữa các sản phẩm trong quá trình phát triển phần mềm.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tiếng Việt** | **Tiếng Anh** | **Giải thích** |
| 1 | Người dùng | User | Người truy cập vào hệ thống, thực hiện xem thông tin địa điểm du lịch, v..v.. |
| 2 | Sản phẩm (địa điểm du lịch) | Item | Là sản phẩm trong hệ thống gợi ý. Trong đồ án đó là địa điểm du lịch. |

Bảng 4.1 Bảng thuật ngữ

### **4.3.4. Biểu đồ ca sử dụng – Usecase Diagram**

Biểu đồ ca sử dụng (Usecase diagram) được dùng để chỉ ra quan hệ của các tác nhân với các ca sử dụng, cụ thể và quan hệ (relationship) giữa những ca sử dụng với nhau. Tuy nhiên, tác nhân duy trong phạm vi đồ án, tác nhân duy nhất được xét đến là người dùng.



Hình 4.5 Use Case tổng quát của hệ thống

### **4.3.5. Kịch bản**

Kịch bản – Scenario miêu tả chi tiết quá trình hiện thực hóa hệ thống, giúp người phát triển hình dung rõ hơn về hệ thống.

Kịch bản của người dùng:

* Người dùng đăng nhập

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Use Case** | **Đăng nhập** |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Điều kiện trước** | Người dùng chưa đăng nhập |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Hệ thống cho phép người dùng đăng nhập |
| **Điều kiện sau** | Nếu chức năng thành công, người dùng sẽ đăng nhập được vào hệ thống.  Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi. |
| **Chuỗi sự kiện chính:**   1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập ở cuối menu trên đầu của website. 2. Mở modal đăng nhập 3. Người dùng nhập email và mật khẩu của mình 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của email và mật khẩu 5. Đóng modal đăng nhập, người dùng tiếp tục sử dụng hệ thống | |
| **Ngoại lệ:**   1. Người dùng nhập email và mật khẩu sai  * Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại  1. Email người dùng đăng nhập không tồn tại  * Hệ thống thông báo lỗi. Yêu cầu tạo tài khoản mới | |

Bảng 4.2 Kịch bản người dùng đăng nhập

* Người dùng đăng ký tài khoản

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Use Case** | **Đăng ký** |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Điều kiện trước** | Người dùng chưa có tài khoản |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Hệ thống cho phép người dùng đăng ký |
| **Điều kiện sau** | Nếu chức năng thành công, người dùng sẽ đăng ký thành công tài khoản  Ngược lại, trạng thái hệ thống không thay đổi. |
| **Chuỗi sự kiện chính:**   1. Người dùng chọn chức năng đăng nhập ở cuối menu trên đầu của website. 2. Bấm vào text “đăng ký” ở cuối modal dòng “Bạn chưa có tài khoản” 3. Mở modal đăng ký 4. Người dùng nhập thông tin theo yêu cầu 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin 6. Đóng modal đăng ký, người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng | |
| **Ngoại lệ:**   1. Người dùng nhập email đã tồn tại  * Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại | |

Bảng 4.3 Kịch bản người dùng đăng ký

* Người dùng tra cứu hệ thống gợi ý du lịch

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Use Case** | **Hệ thống gợi địa điểm du lịch** |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Hệ thống báo lỗi. |
| **Điều kiện sau** | Nếu chức năng thành công, người dùng sẽ có thể sử dụng hệ thống gợi ý địa điểm du lịch.  Ngược lại, không thể sử dụng hệ thống. |
| **Chuỗi sự kiện chính:**   1. Người dùng truy cập website, chọn chức năng gợi ý trên menu. 2. Cung cấp các thông tin để tra cứu: thời gian, thời tiết, bạn đồng hành, vị trí 3. Hệ thống sẽ trả về các địa điểm gợi ý phù hợp trên website. | |
| **Ngoại lệ:**   1. Ứng dụng không lấy được kết quả.  * Ứng dụng thông báo lỗi | |

Bảng 4.4 Kịch bản người dùng tra cứu hệ thống gợi ý

* Xem kinh nghiệm du lịch

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Use Case** | **Xem kinh nghiệm du lịch** |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đăng nhập vào hệ thống |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Hệ thống báo lỗi truy cập |
| **Điều kiện sau** | Nếu chức năng thành công, người dùng sẽ thấy thông tin kinh nghiệm du lịch về các địa điểm nổi tiếng.  Ngược lại, hệ thống không hiển thị thông tin. |
| **Chuỗi sự kiện chính:**   1. Người dùng truy cập vào website. 2. Chọn chức năng kinh nghiệm trên menu 3. Hệ thống hiển thị giao diện chính có danh sách và tiêu đề của kinh nghiệm. 4. Bấm vào để xem chi tiết kinh nghiệm. | |
| **Ngoại lệ:**   1. Website không lấy được kết quả.  * Website thông báo lỗi | |

Bảng 4.5 Kịch bản người dùng xem kinh nghiệm người dùng

* Thêm, xem bộ sưu tập

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Use Case** | **Thêm, xem bộ sưu tập** |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đăng nhập vào hệ thống |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Hệ thống báo lỗi truy cập |
| **Điều kiện sau** | Nếu chức năng thành công, người dùng sẽ thấy được bộ sưu tập và thêm mới bộ sưu tập.  Ngược lại, hệ thống không hiển thị thông tin. |
| **Chuỗi sự kiện chính:**   1. Người dùng truy cập vào website. 2. Chọn chức năng bộ sưu tập trên menu 3. Hệ thống hiển thị giao diện chính có button thêm mới và danh sách bộ sưu tập về các địa điểm đã đi. 4. Bấm vào button thêm mới để sử dụng chức năng. | |
| **Ngoại lệ:**   1. Website không lấy được kết quả.  * Website thông báo lỗi  1. Hệ thống không thêm mới được bộ sưu tập | |

Bảng 4.6 Kịch bản người dùng thêm, xem bộ sưu tập

* Đánh giá địa điểm du lịch


Bảng 4.7 Kịch bản người dùng đánh giá

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên Use Case** | **Đánh giá** |
| **Tác nhân chính** | Người dùng |
| **Điều kiện trước** | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống |
| **Đảm bảo tối thiểu** | Hệ thống báo lỗi việc đánh giá |
| **Điều kiện sau** | Nếu chức năng thành công, người dùng sẽ thấy mức độ đánh giá của mình tương ứng với số lượng sao theo từng địa điểm.  Ngược lại, hệ thống sẽ báo lỗi. |
| **Chuỗi sự kiện chính:**   1. Người dùng truy cập vào website chọn chức năng gợi ý trên menu. 2. Chọn action đánh giá ở bảng các địa điểm được gợi ý theo yêu cầu đã chọn. 3. Hiển thị modal đánh giá. 4. Người dùng nhập điểm đánh giá để đưa ra mức độ ưa thích. 5. Hệ thống thực hiện gửi đi kết quả đánh giá của người dùng. 6. Hệ thống hiện thị đánh giá theo sự lựa chọn của người dùng. | |
| **Ngoại lệ:**   1. Hệ thống không thể gửi đi kết quả đánh giá của người dùng.  * Hệ thống thông báo lỗi việc xử lý. | |

## **4.4. Thiết kế hệ thống**

### **4.4.1. Sơ đồ tuần tự**

* Người dùng đăng nhập



Hình 4.6 Biểu đồ tuần tự - Người dùng đăng nhập

* Người dùng đăng ký

Timeline

Description automatically generated

Hình 4.7 Biểu đồ tuần tự - Người dùng đăng ký

* Người dùng tra cứu hệ thống gợi ý du lịch

Timeline

Description automatically generated

Hình 4.8 Biểu đồ tuần tự - Người dùng tra cứu hệ thống gợi ý du lịch

* Người dùng xem kinh nghiệm du lịch

Timeline

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4.9 Biểu đồ tuần tự - Người dùng xem kinh nghiệm du lịch

* Người dùng thêm, xem bộ sưu tập

Timeline

Description automatically generated

Hình 4.10 Biểu đồ tuần tự - Người dùng thêm, xem bộ sưu tập

* Người dùng đánh giá địa điểm

Timeline

Description automatically generated with low confidence

Hình 4.11 Biểu đồ tuần tự - Người dùng đánh giá địa điểm

### **Biểu đồ thực thể thiết kế**

Graphical user interface, table

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4.12 Biểu đồ thực thể

### **4.4.3. Lược đồ cơ sở dữ liệu**

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Hình 4.13 Lược đồ cơ sở dữ liệu

## **4.5. Kết quả**