**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

---------------o0o---------------



**ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**XÂY DỰNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ XẾP THỜI KHÓA BIỂU CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA DỰA TRÊN NỀN TẢNG CÔNG CỤ UNITIME**

**GVHD:** PGS.TS. Bùi Hoài Thắng

**GVHT:** ThS. Bùi Công Tuấn

**GVPB:** Trương Thị Thái Minh

**---🙜🙞---**

**SVTH 1:** Lý Phúc Lợi 1833577

**SVTH 2:** Lý Gia Huệ 1833041

**SVTH 3:** Nguyễn Hoàng Thanh Long 1833060

**Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 07/2021**

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em cam đoan những nội dung trong báo cáo này là do các thành viên trong nhóm cùng nhau tìm hiểu, nghiên cứu và tổng hợp lại và có sự giúp đỡ của thầy BÙI HOÀI THẮNG và thầy BÙI CÔNG TUẤN. Những thông tin tham khảo chúng tôi sẽ trích nguồn gốc rõ rang, nếu có gì sai phạm chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Hội Đồng và Ban Giám Hiệu nhà trường.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy BÙI HOÀI THẮNG đã định hướng và cùng với thầy BÙI CÔNG TUẤN đã tận tình hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp.

Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến góp ý, nhận xét của các bạn và quý Thầy Cô về những vấn đề được đề cập trong luận văn này.

Chúng em xin chân trọng cảm ơn!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2021 | | |
| **Sinh viên** | **Sinh viên** | **Sinh viên** |
|  |  |  |
| **Lý Phúc Lợi** | **Nguyễn Hoàng Thanh Long** | **Lý Gia Huệ** |

**MỤC LỤC**

[Chương 1. Giới thiệu 1](#_Toc92716669)

[1.1. Lý do 1](#_Toc92716670)

[1.2. Mục tiêu 1](#_Toc92716671)

[1.3. Phạm vi nghiên cứu 2](#_Toc92716672)

[1.4. Bài toán lập lịch 2](#_Toc92716673)

[Chương 2. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan 3](#_Toc92716674)

[2.1. Các khái niệm cơ bản 3](#_Toc92716675)

[2.2. Bài toán xếp Thời khóa biểu 5](#_Toc92716676)

[2.2.1. Bản chất công việc xếp Thời khóa biểu 5](#_Toc92716677)

[2.2.2. Phân loại mô hình xếp Thời khóa biểu 5](#_Toc92716678)

[2.2.3. Phân loại dạng Thời khóa biểu ở các Trường Đại học Việt Nam 7](#_Toc92716679)

[2.2.4. Quy trình xếp Thời khóa biểu thủ công 8](#_Toc92716680)

[2.2.5. Các đặc thù mô hình Thời khóa biểu tại Việt Nam 8](#_Toc92716681)

[2.2.6. Mô hình tổng quát Chương trình đào tạo 9](#_Toc92716682)

[2.2.7. Độ phức tạp của việc lập Thời khóa biểu 10](#_Toc92716683)

[2.2.8. Các khó khăn chính của bài toán xếp Thời khóa biểu ở các Trường Đại học Việt Nam 11](#_Toc92716684)

[2.3. Các loại ràng buộc trong việc chuẩn bị Thời khóa biểu ở các Trường học 11](#_Toc92716685)

[2.3.1. Ràng buộc cứng 11](#_Toc92716686)

[2.3.2. Ràng buộc mềm 13](#_Toc92716687)

[2.4. Một số giải thuật xếp Thời khóa biểu 14](#_Toc92716688)

[2.4.1. Kỹ thuật tìm kiếm cục bộ (Local Search) 14](#_Toc92716689)

[2.4.2. Giải thuật tô màu đồ thị (Graph Coloring) 14](#_Toc92716690)

[2.4.3. Giải thuật leo đồi (Hill Climbing Algorithm) 15](#_Toc92716691)

[2.4.4. Giải thuật mô phỏng luyện kim (Simulated Annealing Algorithm) 17](#_Toc92716692)

[2.4.5. Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm - GAs) 19](#_Toc92716693)

[2.4.6. Một số phần mềm xếp Thời khóa biểu 21](#_Toc92716694)

[Chương 3. Mô hình bài toán 25](#_Toc92716695)

[3.1. Bài toán xếp Thời khóa biểu ở Bách Khoa 25](#_Toc92716696)

[3.1.1. Sơ lược quy trình xếp Thời khóa biểu của Trường 25](#_Toc92716697)

[3.1.2. Những vấn đề khó khăn đang gặp phải 25](#_Toc92716698)

[3.2. Công cụ Unitime 27](#_Toc92716699)

[3.2.1. Giới thiệu 27](#_Toc92716700)

[3.2.2. Các thành phần chính của Unitime 28](#_Toc92716701)

[Chương 4. Phân tích và thiết kế hệ thống 32](#_Toc92716702)

[4.1. Sơ đồ tổng quan 32](#_Toc92716703)

[4.2. Hệ thống quản lý đào tạo hiện tại của trường 32](#_Toc92716704)

[4.2.1. Mô tả 32](#_Toc92716705)

[4.2.2. Chức năng cần dùng 32](#_Toc92716706)

[4.3. Hệ thống BK-App 33](#_Toc92716707)

[4.3.1. Mô tả 33](#_Toc92716708)

[4.3.2. Chức năng 33](#_Toc92716709)

[4.4. Hệ thống Unitime 34](#_Toc92716710)

[Chương 5. Kế hoạch thực hiện 35](#_Toc92716711)

[Chương 6. Hiện thực 37](#_Toc92716712)

[6.1. Hướng dẫn sử dụng 37](#_Toc92716713)

[6.1.1. Tạo đợt xếp Thời khóa biểu 37](#_Toc92716714)

[6.1.2. Dữ liệu cần nạp 38](#_Toc92716715)

[6.1.3. Thao tác dữ liệu và xuất XML 42](#_Toc92716716)

[6.1.4. Thao tác sử dụng Unitime 43](#_Toc92716717)

[6.1.5. Xuất kết quả đã xếp 47](#_Toc92716718)

[6.1.6. Xuất tập tin Excel 48](#_Toc92716719)

[6.2. Kết quả 49](#_Toc92716720)

[Chương 7. Đánh giá kết quả 51](#_Toc92716721)

[7.1. Kết quả đạt được 51](#_Toc92716722)

[7.2. Các vấn đề hạn chế 51](#_Toc92716723)

[7.3. Những công việc cần giải quyết trong tương lai 52](#_Toc92716724)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 53](#_Toc92716725)

[NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 54](#_Toc92716726)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

[Hình 1. Thời khóa biểu mẫu của một Trường học[3] 3](#_Toc92717056)

[Hình 2. Thời hạn kết thúc cho các hoạt động [3] 4](#_Toc92717057)

[Hình 3. Một số cột mốc nổi bật của các công nghệ [8] 5](#_Toc92717058)

[Hình 4. Quy trình xếp Thời khóa biểu thủ công 8](#_Toc92717060)

[Hình 5. Chương trình đào tạo khung 9](#_Toc92717061)

[Hình 6. Sơ đồ thực hiện giải thuật di truyền đơn giản 21](#_Toc92717062)

[Hình 7. Ảnh chụp giao diện của phần mềm TKBU [3] 22](#_Toc92717063)

[Hình 8. Ảnh chụp giao diện phần mềm ascTimetables [4] 23](#_Toc92717064)

[Hình 9. Ảnh chụp giao diện phần mềm Unitime [5] 24](#_Toc92717065)

[Hình 10. Vòng đời của một kỳ xếp Thời khóa biểu [5] 28](#_Toc92717066)

[Hình 11. Ví dụ về vấn đề xung đột giữa các lớp học [5] 29](#_Toc92717067)

[Hình 12. Ví dụ minh họa về cấu trúc của một môn học [5] 30](#_Toc92717068)

[Hình 13. Sơ đồ quy trình giao tiếp giữa các hệ thống phục vụ cho việc xếp Thời khóa biểu hiện tại ở Bách Khoa 32](#_Toc92717069)

[Hình 14. Tạo đợt xếp Thời khóa biểu 37](#_Toc92717074)

[Hình 15. Trang chi tiết 38](#_Toc92717075)

[Hình 16. Tải tập tin cấu trúc mẫu 39](#_Toc92717076)

[Hình 17. Nạp dữ liệu cách 1 40](#_Toc92717077)

[Hình 18. Nạp dữ liệu cách 2 41](#_Toc92717078)

[Hình 19. Thao tác dữ liệu 42](#_Toc92717079)

[Hình 20. Xuất tập tin XML 42](#_Toc92717080)

[Hình 21. UniTime 43](#_Toc92717082)

[Hình 22. Nạp dữ liệu 44](#_Toc92717083)

[Hình 23. Chọn đợt nạp 44](#_Toc92717084)

[Hình 24. Thao tác xếp lớp 45](#_Toc92717085)

[Hình 25. Thao tác xếp sinh viên 46](#_Toc92717086)

[Hình 26. Xuất danh sách môn học đã xếp 47](#_Toc92717087)

[Hình 27. Xuất danh sách sinh viên 47](#_Toc92717088)

[Hình 28. Xuất tập tin excel 48](#_Toc92717089)

[Hình 29. Kết quả xếp môn học 49](#_Toc92717090)

[Hình 30. Kết quả xếp sinh viên 50](#_Toc92717091)

DANH MỤC BẢNG

[Bảng 1. So sánh sự khác nhau giữa lớp niên chế và lớp tín chỉ 7](#_Toc92717059)

[Bảng 2. Mô tả chức năng Hệ thống Quản lý đào tạo hiện tại của Trường 33](#_Toc92717070)

[Bảng 3. Mô tả chức năng Hệ thống BK-APP 34](#_Toc92717071)

[Bảng 4. Mô tả chức năng Hệ thống Unitime 34](#_Toc92717072)

[Bảng 5. Kế hoạch thực hiện 36](#_Toc92717073)

[Bảng 6. Kế hoạch thực hiện 43](#_Toc92717081)

1. Giới thiệu
   1. Lý do
      * + 1. Công việc xếp Thời khóa biểu là công việc trung tâm và nặng nề nhất của các Trường Đại học nói chung và Trường Đại học Bách Khoa nói riêng.
          2. Mặc dù bài toán xếp Thời khóa biểu được rất nhiều nhà khoa học quan tâm, nhu cầu xếp Thời khóa biểu là rất lớn, tính tại thời điểm hiện tại số lượng các phần mềm hỗ trợ xếp Thời khóa biểu tại Việt Nam cũng như trên thế giới xuất hiện không nhiều. Hầu hết các trường đại học Việt Nam cũng như trên thế giới hiện giờ vẫn phải xếp Thời khóa biểu bằng cách thủ công.
          3. Hiện tại Trường Bách Khoa đã có một chương trình xếp Thời khóa biểu, nhưng chương trình này đã không còn đáp ứng đủ các yêu cầu hiện tại của trường. Vì vậy cần phải có một chương trình mới thay thế.
          4. Hơn nữa trước tình tình dịch bệnh Covid-19 với các yêu cầu, kế hoạch có thể thay đổi theo từng ngày thậm chí từng giờ. Cần có một phương án giúp cho công việc xếp Thời khóa biểu có thể đáp ứng một cách linh hoạt các mục tiêu đã đề ra, hỗ trợ đa phương thức giảng dạy (ví dụ: ngoài học lý thuyết, thực hành có thể xếp thêm các buổi học hangout, livestream, …), đa loại hình đào tạo (các loại hình đào tạo như: Chính quy, chất lượng cao, quốc tế, vừa học vừa làm).
   2. Mục tiêu
      * + 1. Chương trình mới phải giao tiếp được với hệ thống thông tin hiện có của Trường mà không phải yêu cầu xây dựng lại mới.
          2. Giải quyết được các bài toán mà chương trình hiện tại không đáp ứng được.
          3. Đáp ứng linh hoạt các tình huống có thể xảy ra trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại.
          4. Giảm lượng công việc phải làm của người xếp Thời khóa biểu xuống mức thấp nhất.
          5. Khi chương trình đã chạy ổn định trong ngữ cảnh của Trường, có thể mô hình hóa bài toán lên mức tổng quát hơn để có thể giải quyết bài toán xếp Thời khóa biểu chung của các Trường Đại học ở Việt Nam.
   3. Phạm vi nghiên cứu
      * + 1. Tìm hiểu về các yêu cầu cơ bản của bài toán xếp Thời khóa biểu.
          2. Tìm hiểu về các yêu cầu, các vấn đề gặp phải trong quy trình xếp Thời khóa biểu của Phòng Đào tạo.
          3. Tìm hiểu một số phần mềm xếp Thời khóa biểu hiện có.
          4. Tìm hiểu về các thành phần, chức năng và cách sử dụng của công cụ Unitime.
   4. Bài toán lập lịch
      * + 1. Lập lịch có thể được định nghĩa là một bài toán tìm kiếm chuỗi tối ưu để thực hiện một tập các hoạt động chịu tác động của một tập các ràng buộc cần phải được thỏa mãn. Người lập lịch thường cố gắng thử đến mức tối đa sự sử dụng các tài nguyên và tối thiểu thời gian đòi hỏi để hoàn thành toàn bộ quá trình nhằm sắp xếp lịch. Vì thế bài toán lập lịch là một vấn đề rất khó để giải quyết.
          2. Các đặc tính của bài toán lập lịch:

Tài nguyên: đó là các nguồn dữ liệu đầu vào của bài toán. Các tài nguyên này có thể phục hồi hoặc không.

Tác vụ: được đánh giá qua các tiêu chuẩn thực hiện như thời gian thực hiện, chi phí, mức tiêu thụ nguồn tài nguyên.

Ràng buộc: đây là những điều kiện cần thỏa mãn để bài toán có thể đưa ra lời giải tốt nhất.

Mục tiêu: đánh giá độ tối ưu của lịch trình lời giải của bài toán. Khi các mục tiêu được thỏa mãn thì các ràng buộc cũng phải được thỏa mã.


1. Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan
   1. Các khái niệm cơ bản
      * + 1. Thời gian biểu (Timetable): là quỹ thời gian được kê khai để thực hiện các sự việc khác nhau trong ngày, tuần, tháng. Các đối tượng được lập thời gian biểu sẽ theo đúng quy định về thời gian mà thực hiện nhằm quản lý hiệu quả thời gian. Việc lập thời gian biểu sẽ giúp mang lại những lợi ích tuyệt vời sau đây:

Giải quyết công việc theo trình tự, đảm bảo tiến độ đúng với quy định và cho hiệu quả công việc cao.

Tất cả các công việc được giải quyết hoàn toàn, sẽ không còn ứ đọng lượng việc cho ngày tiếp theo hay tuần tiếp theo

* + - * 1. Một số dạng thời gian biểu thường gặp:

Thời gian biểu của Trường học (School timetable): Là bảng biểu để điều phối học sinh, giáo viên, phòng và các tài nguyên khác



Hình . Thời khóa biểu mẫu của một Trường học [3]

Thời hạn (Time horizon): Là một mốc thời gian cố định ở tương lai mà tại thời điểm đó các quá trình nhất định được đề cập tới sẽ được đánh giá hoặc giả định là kết thúc.

Graphical user interface, table

Description automatically generated

Hình . Thời hạn kết thúc cho các hoạt động [3]

Dòng thời gian (Timeline): Được dùng để hiển thị các sự kiện trong một khoảng thời gian thường là một biểu đồ có 1 thanh dài được gắn nhãn ngày, tháng, năm và các sự kiện sẽ được gắn nhãn ở những điểm mà dòng thời gian sẽ diễn ra.

Timeline

Description automatically generated

Hình . Một số cột mốc nổi bật của các công nghệ [8]

* 1. Bài toán xếp Thời khóa biểu
     1. Bản chất công việc xếp Thời khóa biểu
        + 1. Thông thường việc lập Thời khóa biểu của các Trường học được diễn ra ở đầu học kỳ. Người lập lịch cần phải xem xét một lượng lớn các thông tin như các khóa học, lớp học, giảng viên, số lượng buổi lên lớp cho mỗi khóa học ở mỗi tuần… Để đảm bảo hai mục tiêu chính yếu cần phải được đáp ứng:

Tạo một thời gian biểu ít xung đột nhất để sinh viên có thể chọn bất kỳ khóa học nào họ quan tâm và tham gia các khóa học mà không có bất kỳ xung đột nào trong thời gian biểu của họ.

Tạo một thời gian biểu cần xem xét tính khả dụng nguồn giảng viên của Khoa, để sắp xếp các lớp học sử dụng hiệu quả thời gian của giảng viên mà không cần lên kế hoạch cho các lớp bổ sung.

Liên kết chính xác các lớp ghép, tách.

Bảo đảm tiến độ môn học hợp lý.

* + - * 1. Để đáp ứng các yếu tố trên cần có dữ liệu thể hiện các biến số dưới đây:

Học viên

Giảng viên

Phòng

Các khóa học được mở

Sức chứa của lớp học

Thời gian phân bổ cho môn học hay tiết học

Các ngày nghỉ lễ

Các ràng buộc đặc biệt khác

* + - * 1. Thời khóa biểu cấp Trung học và thời khóa biểu cấp Đại học thường được tạo theo chu kỳ hàng tuần hoặc hai tuần một lần. Sau khi thời khóa biểu hàng tuần được tạo ra, có thể được lặp lại theo mô hình lặp đi lặp lại trong suốt một học kỳ hoặc một năm học.
    1. Phân loại mô hình xếp Thời khóa biểu
       1. Phân loại theo khuôn dạng Thời khóa biểu
          1. Mô hình Thời khóa biểu 1 tuần: Các tiết học phân bổ như nhau cho tất cả các tuần của học kỳ hoặc năm học. Đây là mô hình chuẩn của Thời khóa biểu, tuy nhiên ít trường dùng mô hình này.
          2. Mô hình Thời khóa biểu học kỳ: Các tiết học phân bổ cho từng ngày trong suốt học kỳ các trường quân sự thường áp dụng mô hình này.
          3. Mô hình Thời khóa biểu 2 tuần: Phân biệt TKB của tuần chẵn và tuần lẻ trong học kỳ.
          4. Mô hình Thời khóa biểu từng tuần trong một học kỳ: Mỗi học kỳ TKB được xếp nhiều lần, mỗi lần là một TKB tuần. Một số trường có mô hình đào tạo phức tạp, cần đi thực tế hoặc thực hành nhiều sẽ áp dụng mô hình này.
       2. Phân loại theo lớp niên chế hoặc tín chỉ
          1. Lớp niên chế (Normal Class): Lớp học được xác định cố định trong suốt thời gian TKB có hiệu lực. Môn học sẽ được gán cho các lớp này.
          2. Lớp tín chỉ (Credit Class): Lớp học được xác định theo chương trình giảng dạy của giáo viên. Học sinh tự đăng ký theo học các lớp này.
          3. So sánh sự khác nhau giữa lớp niên chế và tín chỉ:

|  |  |
| --- | --- |
| Lớp niên chế | Lớp tín chỉ |
| - Cần phân lớp cho mỗi đầu năm học.  - Phân công giảng dạy cho lớp học dễ dàng.  - Xếp Thời khóa biểu rất phức tạp.  - Quản lý học sinh dễ dàng.  - Tổ chức lớp ghép, tách rất phức tạp.  - Yêu cầu về hội trường lớn và phức tạp. | - Không cần phân lớp, học sinh tự đăng ký học.  - Phân bổ lớp tín chỉ khá phức tạp.  - Xếp Thời khóa biểu dễ dàng.  - Quản lý học sinh rất khó và phức tạp.  - Không cần ghép hay tách lớp.  - Yêu cầu hội trường đơn giản. |
|  |  |

Bảng . So sánh sự khác nhau giữa lớp niên chế và lớp tín chỉ

* + - * 1. Ở Việt Nam hiện nay, các trường Đại học đang dần chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ. Hình thức đào tạo này có nhiều ưu điểm hơn so với đào tạo niên chế tuy nhiên việc xếp thời khóa biểu vẫn là một gánh nặng thực sự cho các trường, đặc biệt là các trường có quy mô đào tạo lớn.
      1. Phân loại theo các tiêu chí xếp loại khác
         1. Xếp loại theo cách nhà trường xếp Thời khóa biểu: theo một hoặc nhiều giai đoạn.
         2. Xếp loại theo cách nhà trường quản lý các đối tượng thông tin chính của Thời khóa biểu, ví dụ môn học được giao về cho Khoa hay Bộ môn.
         3. Xếp loại theo cách thể hiện thông tin trên Thời khóa biểu.
    1. Phân loại dạng Thời khóa biểu ở các Trường Đại học Việt Nam
       - 1. (WEEKLY) - Mô hình TKB một tuần: các tiết học phân bổ như nhau cho tất cả các tuần của học kỳ hoặc năm học. Đây là mô hình chuẩn của Thời khóa biểu, tuy nhiên ít trường dùng mô hình này.
         2. (KEYWEEK) - Mô hình TKB tuần được chia thành các giai đoạn. Mỗi lớp học có một giai đoạn riêng của mình. Đa số các trường Đại học Việt Nam dùng mô hình này
         3. (ALL WEEK) - Mô hình TKB từng tuần trong một học kỳ. Một số nhà trường Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp dùng mô hình này.
         4. (DAILY) - Mô hình TKB theo ngày trong suốt một học kỳ. Nhiều trường quân sự của Việt Nam đang sử dụng mô hình này.
    2. Quy trình xếp Thời khóa biểu thủ công

Diagram

Description automatically generated

Hình . Quy trình xếp Thời khóa biểu thủ công

* + - * 1. Có hai kiểu xếp Thời khóa biểu

Xếp Thời khóa biểu một lần: Phòng đào tạo thực hiện toàn bộ công việc xếp Thời khóa biểu.

Xếp Thời khóa biểu nhiều bước:

Phòng đào tạo chuẩn bị kế hoạch chi tiết, xếp sơ bộ tại các Khoa/Bộ môn và hoàn thiện tại Phòng đào tạo.

Xếp sơ bộ tại Phòng đào tạo, xếp chi tiết tại Khoa/Bộ môn và kiểm tra lại tại Phòng đào tạo.

* + 1. Các đặc thù mô hình Thời khóa biểu tại Việt Nam
       - 1. - Hệ thống thông tin bắt nguồn từ Chương trình đào tạo KHUNG và CHI TIẾT.
         2. - Mô hình Thời khóa biểu theo buổi học: Sáng-Chiều-Tối, các tiết học được đánh số từ 1 theo từng buổi học.
         3. - Mỗi buổi học không quá 6 tiết, việc xếp tiết được tiến hành theo đơn vị là 2 hoặc 3 tiết liên tục.
         4. - Phần lớn các nhà trường Việt Nam có mô hình TKB theo lớp niên chế.
         5. - Sự phức tạp của tính chất môn học tạo nên những khó khăn chính của công việc xếp Thời khóa biểu.
         6. - Hoàn toàn không có khuôn mẫu thống nhất, mỗi trường có một mô hình Thời khóa biểu riêng.
    2. Mô hình tổng quát Chương trình đào tạo
       - 1. Chương trình Đào tạo là cốt lõi thông tin đào tạo của các Phòng Đào tạo các nhà trường Đại học & Cao đẳng, là thông tin gốc từ điển của mô hình bài toán Thời khóa biểu.
         2. Chương trình khung:

Graphical user interface, diagram

Description automatically generated

Hình . Chương trình đào tạo khung

* + - * 1. (Mẫu) chương trình đào tạo tương đối ổn định, ít thay đổi theo thời gian.
        2. Một chương trình có thể áp dụng cho nhiều lớp theo nhiều thời gian khác nhau.
        3. Cho phép tính toán nhanh chóng và hoàn toàn tự động các bảng phân công giảng dạy cho các lớp (niên chế) trong nhà trường.
        4. Mô hình chương trình và quản lý chương trình đào tạo tại các trường ĐH, CĐ của Việt Nam rất khác nhau.
        5. Mô hình lý tưởng: CTĐT bao gồm phân bổ toàn bộ chương trinh học hoàn chỉnh trong cả thời gian học tập.
        6. Mô hình thực tế: CTĐT được hiểu là một phần hay một giai đoạn, hay một nhóm môn học của một chương trình đào tạo hoàn chỉnh.
    1. Độ phức tạp của việc lập Thời khóa biểu
       - 1. Bài toán xếp thời khóa biểu thuộc lớp các bài toán NP-đầy đủ vì vậy có thể không tìm ra được lời giải tối ưu. Đây là một bài toán không mới và đã có nhiều giải thuật được đưa ra để giải quyết như giải thuật nhánh cận, giải thuật leo đồi, giải thuật luyện thép, giải thuật tô màu đồ thị, giải thuật xấp xỉ,… Có rất nhiều các ràng buộc được đặt ra trong bài toán này như ràng buộc về đối tượng tham gia (giảng viên, lớp học, sinh viên), ràng buộc về tài nguyên phục vụ giảng dạy (phòng học lý thuyết, phòng thực hành,…), ràng buộc về thời gian (số tiết học, số lần học, số tiết mỗi lần), ràng buộc về chuyên môn và rất nhiều các ràng buộc khác tùy thuộc vào từng trường. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng một thời khóa biểu thỏa mãn tất cả các ràng buộc trên đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên phục vụ giảng dạy.
         2. Việc lập lịch biểu ở các trường Trung học và Tiểu học thường rất đơn giản vì các các yêu cầu có cấu trúc đơn giản. Việc lập lịch biểu ở các Trường Đại học thì phức tạp hơn rất nhiều, vì có rất nhiều các biến số, hàm mục tiêu cần được xem xét để giảm sự xung đột, giảm chi phí hoạt động trong quá trình lập lịch.
         3. Ở các Trường Tiểu học, Trung học và Trung học phổ thông; Học sinh không được lựa chọn một học nào, điều này làm cho việc xếp Thời khóa biểu dễ dàng hơn rất nhiều, các học sinh trong cùng lớp học có lịch học là như nhau và trong một khối có tiến độ là như nhau. Học sinh ngồi tại lớp học của mình và Giáo viên thì sẽ luân phiên đổi lớp khi tới tiết dạy của môn mà mình phụ trách. Các yếu tố cần quan tâm:

Lớp học: Gồm các học sinh học có cùng một thời khóa biểu và được quản lý trực tiếp bởi 1 giáo viên chủ nhiệm (VD: Lớp 8A)

Khối lớp học: Là khái niệm dùng để gom nhóm các lớp học có cùng một chương trình giảng dạy (VD: Khối lớp 8)

* + - * 1. Các ràng buộc cần quan tâm ở các Trường Đại học:

Dữ liệu các môn học được đăng ký bởi sinh viên.

Các Khoa có trong Trường.

Phòng học (các vị trí trong khuôn viên của Trường đều cần được xem xét, ví dụ sân bóng dành cho các hoạt động ngoài trời).

Các khóa học được mở trong một học kỳ.

Các ràng buộc về lớp học (lớp học đó cần phòng có bao nhiêu chỗ ngồi? Phòng có những tính năng gì?).

Thời gian phân bổ cho các môn học hay cho các tiết học là bao nhiêu.

Các ngày nghỉ lễ.

Các ràng buộc đặc biệt khác (đáp ứng các nhu cầu của Giảng viên về thời gian rảnh, sở thích giảng dạy của họ…).

* + 1. Các khó khăn chính của bài toán xếp Thời khóa biểu ở các Trường Đại học Việt Nam
       - 1. - Mô hình các môn học không thống nhất, đa dạng và có quá nhiều đặc thù phụ thuộc vào từng ngành nghề và từng nhà trường.
         2. - Mô hình lớp học (niên chế) rất đa dạng, các kiểu học ghép, tách phụ thuộc chặt chẽ vào giáo viên, môn học và phòng học.
         3. - Chương trình đào tạo không thống nhất cùng với tính chất đa dạng, phức tạp của môn học gây rất nhiều khó khăn cho việc xếp Thời khóa biểu.
         4. - Khuôn dạng Thời khóa biểu không thống nhất. Yêu cầu giáo viên đa dạng và mâu thuẫn.
  1. Các loại ràng buộc trong việc chuẩn bị Thời khóa biểu ở các Trường học
     1. Ràng buộc cứng
        + 1. Ràng buộc cứng là những ràng buộc tuyệt đối không thể thương lượng được. Công cụ lập lịch sẽ phải tôn trọng các ràng buộc này, điều này có nghĩa là hoặc là lịch biểu đáp ứng được ràng buộc này hoặc là không có lịch biểu nào được lập ra. Đây là loại ràng buộc gây khó khăn nhất cho các công cụ lập lịch vì sẽ làm giảm khả năng tìm thấy một lịch biểu đáp ứng ràng buộc khi mà tài nguyên về ràng buộc này ngày càng ít đi.
          2. Mỗi ràng buộc cứng là một yếu tố của thời gian biểu có trọng số như nhau và phải được tuân thủ. Nói một cách đơn giản – nếu bị hỏng thì thời gian biểu sẽ không hoạt động. Tùy vào cách vận hành khác nhau của mỗi Trường thì sẽ có những ràng buộc cứng khác nhau, nhưng một số rang buộc cứng thường thấy là:

Số lượng Phòng học: Có thể thấy rằng một lớp học sẽ chỉ được tổ chức ở một phòng học nào đó còn trống, khi không còn phòng nào trống thì lớp này sẽ không thể diễn ra.

Khung thời gian giảng dạy /tuần: Ví dụ khung thời gian giảng dạy trong một tuần là từ Thứ 2 – Thứ 6 và từ 07h30 – 17h00, bộ lập lịch phải đảm bảo các môn học diễn ra đều phải nằm trong khung thời gian này.

Số tuần /học kỳ: Bộ lập lịch phải đảm bảo không có hoạt động nào diễn ra bên ngoài các tuần giảng dạy mà tổ chức đào tạo đã lên kế hoạch trước đó.

Đụng độ Sinh viên: Đây có thể coi là sự kết hợp của cả ràng buộc cứng và mềm, tuy nhiên nếu một học sinh phải tham gia hai khóa học diễn ra trùng thời gian với nhau thì bộ lập lịch phải nhận ra rằng không được phép xảy ra cùng một lúc – tức đây là một ràng buộc cứng.

Đụng độ Giảng viên: Cũng giống như Sinh viên, Giảng viên không thể cùng dạy ở hai nơi cùng lúc, bộ lập lịch phải tôn trọng điều này

Sức chứa Phòng học: Nếu một phòng có sửa chứa 100 chỗ ngồi thì chỉ có thể xếp các lớp có số lượng Sinh viên <= 100 vào phòng này, do đó đây thường được xem là một hạn chế khó khăn. Tuy nhiên có thể linh hoạt điều này hơn nếu dự đoán được chính xác một tỷ lệ phần trăm nhất định số Sinh viên sẽ không có mặt đồng thời và do đó sẵn sàng cho phép bộ lập lịch kiểm tra ràng buộc này với một biên độ (ví dụ biên độ là 5%, cho phép bộ lập lịch có thể xếp lớp có 105 Sinh viên vào phòng này)

Khoảng cách địa lý: Quan tâm đến thời gian di chuyển của Sinh viên / Giảng viên khi họ di chuyển giữa các lớp học.

* + 1. Ràng buộc mềm
       - 1. Ràng buộc mềm là những ràng buộc có thể thương lượng được trong quá trình lập lịch. Công cụ lập lịch vẫn sẽ tôn trọng các ràng buộc này nhưng sẽ có trường hợp ngoại lệ khi không tìm được giải pháp để thỏa ràng buộc này. Khi chỉ định một ràng buộc mềm cho bộ lập lịch điều này có nghĩa rằng bộ lập lịch cố gắng đáp ứng ràng buộc này tốt nhất có thể chứ không bắt buộc hoàn toàn nhằm cho một lịch biểu tối ưu nhất.
         2. Ràng buộc mềm có thể được bộ lập lịch bỏ qua, thì có một lịch biểu hoạt động nhưng không phải là một lịch biểu khiến ta hài lòng. Không thể yêu cầu các ràng buộc này đều đáp ứng đủ ngay cả khi còn trống tài nguyên về không gian, thời gian. Do đó những ràng buộc mềm thường sẽ được xếp hạng theo mức độ ưu tiên và bộ lập lịch sẽ xét theo độ ưu tiên này.
         3. Bằng cách xếp hạng các ràng buộc mềm, bộ lập lịch biết mức độ quan trọng của từng ràng buộc mềm này so với nhau. Khi làm như vậy, bộ lập lịch sẽ cố gắng tuân theo tất cả các ràng buộc cứng và mềm khi tạo thời gian biểu, nhưng nếu không thể hoàn thành tất cả sẽ cố gắng đáp ứng càng nhiều các ràng buộc mềm được xếp hạng càng cao càng tốt.
         4. Một số ràng buộc mềm:

Thời gian ưu tiên /tuần: Hạn chế xếp lịch vào những ngày hoặc thời gian cụ thể trong tuần.

Phân vùng Phòng học: Các Khoa/Phòng ban có mong muốn các khóa học do họ phụ trách sẽ được xếp ở trong phạm vi các phòng mà họ chỉ định.

Nhu cầu Sinh viên:

Sinh viên mong muốn có 1 giờ nghỉ trưa trong khoảng từ 12h00-14h00 [Rank 7]

Sinh viên mong muốn học tối đa 6 giờ trong một ngày [Rank 8]

Sinh viên mong muốn không phải học quá 4 giờ liên tục [Rank 4]

Nhu cầu Giảng viên:

Giảng viên không muốn dạy quá 3 giờ liên tục [Rank 5]

Giảng viên mong muốn số ngày lên lớp tối đa trong một tuần là 4 ngày [Rank 6]

* 1. Một số giải thuật xếp Thời khóa biểu
     1. Kỹ thuật tìm kiếm cục bộ (Local Search)
        + 1. Tìm kiếm cục bộ (local search) là một kỹ thuật tổng quan dùng để tìm kiếm và tối ưu hóa lời giải của một bài toán. Tìm kiếm cục bộ không đảm bảo là sẽ tìm được kết quả tối ưu nhất vì thực sự khái niệm “tối ưu nhất” chỉ mang tính tương đối; tuy nhiên kỹ thuật này hoạt động dựa trên phương thức ngẫu nhiên, không có hệ thống trong không gian các lời giải cho đến khi nào điều kiện dừng của bài toán được thỏa mãn.
          2. Tìm kiếm cục bộ có thể sử dụng trong các bài toán mà có thể được tính bằng cách tìm một giải pháp tối đa hóa một tiêu chí nào đó trong số các giải pháp được đưa ra. Giải thuật tìm kiếm cục bộ chuyển từ giải pháp này đến giải pháp khác trong không gian các giải pháp được đưa ra (không gian tìm kiếm) bằng cách áp dụng những thay đổi cục bộ cho đến khi một giải pháp được coi là tối ưu được tìm thấy hoặc thời gian giới hạn trôi qua.
     2. Giải thuật tô màu đồ thị (Graph Coloring)
        + 1. Tô màu (đỉnh) đồ thị là việc thực hiện gán màu cho mỗi đỉnh của đồ thị, sao cho hai đỉnh kề nhau không cùng một màu, và số màu được sử dụng là ít nhất. Số màu ít nhất có thể sử dụng để tô màu đồ thị được gọi là sắc số của đồ thị đó.
          2. Bài toán xếp lịch thi được mô hình hóa thành bài toán tô màu đồ thị như sau: lập đồ thị có các đỉnh là các môn thi, hai môn thi kề nhau nếu có một sinh viên thi cả hai môn này. Thời điểm thi của mỗi môn được biểu thị bằng các màu khác nhau.
          3. Mô tả thuật toán – mã giả (Input: đồ thị G = (V, E). Output: đồ thị G = (V, E) có các đỉnh đã được gán màu)

(B1) Lập danh sách các đỉnh của đồ thị E’:=[v1,v2,...,vn] được sắp xếp theo thứ tự bậc giảm dần: d(v1) ≥ d(v2) ≥ ... ≥ d(vn)

Đặt i := 1

(B2) Tô màu i cho đỉnh đầu tiên trong danh sách. Duyệt lần lượt các đỉnh tiếp theo và tô màu i cho đỉnh không kề đỉnh đã được tô màu i.

(B3) Nếu tất cả các đỉnh đã được tô màu thì kết thúc, đồ thị được tô bằng i màu. Ngược lại, sang bước 4.

(B4) Loại khỏi E’ các đỉnh đã tô màu. Sắp xếp lại các đỉnh trong E’ theo thứ tự bậc giảm dần. Đặt i := i + 1 và quay lại bước 2.

* + 1. Giải thuật leo đồi (Hill Climbing Algorithm)
       - 1. Trong khoa học máy tính, giải thuật leo đồi (Hill Climbing) là một kỹ thuật tối ưu toán học (mathematical optimization) thuộc họ tìm kiếm cục bộ (local search). Thực hiện tìm một trạng thái tốt hơn trạng thái hiện tại để mở rộng. Để biết trạng thái tiếp theo nào là lớn hơn, dùng một hàm H để xác định trạng thái nào là tốt nhất.
         2. Hill Climbing dễ dàng tìm thấy một giải pháp tốt cục bộ (local optimum) nhưng khó tìm thấy giải pháp tốt nhất (global optinum) trong tất cả các giải pháp được đưa ra (search space). Hill Climbing phù hợp để giải các bài toán “convex” như là tìm kiếm đơn giản (simplex programming) trong lập trình tuyến tính, tìm kiếm nhị phân.
         3. Tính đơn giản của giải thuật trở thành lựa chọn đầu tiên trong số các giải thuật tối ưu. Được sử dụng rất nhiều trong trí tuệ nhân tạo, dùng cho mục đích đi đến trạng thái đích từ một node bắt đầu. Việc chọn node tiếp theo và node bắt đầu có thể thay đổi nhiều giải thuật khác nhau.
         4. Mô tả thuật toán – mã giả:

B1: Xét trạng thái đầu: Nếu là đích => dừng. Ngược lại, thiết lập trạng thái bắt đầu = trạng thái hiện tại.

B2: Lựa một luật để áp dụng vào trạng thái hiện tại để sinh ra một trạng thái mới.

B3: Xem xét trạng thái mới này: Nếu là đích => dừng. Nếu không phải là đích nhưng tốt hơn trạng thái hiện tại thì thiết lập trạng thái hiệu t là trạng thái mới. Nếu không tốt hơn thì đến trạng thái mới tiếp theo. Lặp đến khi: gặp đích hoặt không còn luật nào nữa chưa được áp dụng vào trạng thái hiện tại.

* + - * 1. Vấn đề lớn nhất mà giải thuật Hill Climbing là dễ rơi vào vùng tối ưu cục bộ, đó là lúc leo lên một đỉnh mà không thể tìm láng giềng nào tốt hơn được nữa nhưng đỉnh này lại không phải là đỉnh cao nhất. Để giải quyết vấn đề này, khi leo đến một đỉnh tối ưu cục bộ, để tìm được lời giải tốt hơn nữa có thể lặp lại thuật toán leo đồi với nhiều điểm xuất phát khác nhau được chọn ngẫu nhiên và lưu lại kết quả tốt nhất ở mỗi lần lặp. Nếu số lần lặp đủ lớn thì có thể tìm được đỉnh tối ưu toàn cục, tuy nhiên tới những bài toán có không gian tìm kiếm khổng lổ (chẳng bạn như bài toán xếp lịch) không thể đưa ra số lần lặp đủ lớn để đảm bảo tìm được lời giải tối ưu. Cho nên đây là phương pháp giải quyết không mang lại nhiều hiệu quả trong trường hợp này.
        2. Như vậy hiệu quả của bài toán phụ thuộc rất nhiều vào “bề mặt” của không gian tìm kiếm. Nếu bài toán chỉ có và đỉnh tối ưu cục bộ thì giải thuật sẽ tìm ra lời giải rất nhanh. Tuy nhiên, trong trường hợp không gian tìm kiếm quá lồi lõm, giải thuật sẽ bị lặp trong vùng tối ưu cục bộ và có thể không tìm ra lời giải tối ưu của bài toán.
        3. Một số vấn đề của giải thuật:

Chóp nhọn (Ridges and Alleys):

Ridges là một vấn đề thách thức cho các “nhà leo núi” để tối ưu hóa trong không gian liên tục. Bởi vì Hill Climbing chỉ điều chỉnh một phần tử trong vector tại một thời điểm, mỗi bước sẽ di chuyển theo hướng trục liên kết. Nếu mục tiêu tạo ra một sườn núi hẹp mà leo lên theo một hướng thì các nhà leo núi chỉ có thể đi lên theo sườn núi (hoặc xuống hẻm) bằng zig-zagging.

Nếu các bên của sườn núi (hoặc hẻm) là rất dốc, các nhà leo núi đồi có thể bị buộc phải thực hiện các bước rất nhỏ vì đoạn zích zắc hướng tới một vị trí tốt hơn. Như vậy, có thể mất một thời gian không hợp lý của thời gian để đi lên sườn núi (hoặc xuống hẻm).

Cao nguyên (Plat): Một vấn đề khác mà đôi khi xảy ra với leo đồi là của một cao nguyên. Một cao nguyên hiểu là không gian tìm kiếm là bằng phẳng, hoặc đủ phẳng mà giá trị trả về của hàm mục tiêu là không thể phân biệt giá trị trả lại cho các khu vực lân cận do sự chính xác được sử dụng bởi các máy tính để đại diện cho giá trị. Trong trường hợp như vậy, các nhà leo núi có thể không có khả năng xác định, trong đó hướng nên bước, và có thể đi lang thang trong một hướng mà không bao giờ dẫn đến cải thiện.

* + - * 1. Nhận xét giải thuật:

Ưu điểm: Nhanh, đơn giản, hiệu quả trong không gian tìm kiếm nhỏ, ít lồi lõm.

Khuyết điểm: Khó tìm thấy trạng thái đích nếu như không gian tìm kiếm lớn, có nhiều điểm tối ưu cục bộ.

* + 1. Giải thuật mô phỏng luyện kim (Simulated Annealing Algorithm)
       - 1. Tiền thân của SA là thuật toán Monte Carlo năm 1953 của nhóm Metropolis. Thuật toán SA được đề xuất bởi S. Kirk\_partrick năm 1982 và được công bố trước công chúng năm 1983. Nhóm German đã chứng minh đầu tiên một điều kiện cần và đủ cho sự hội tụ thuật toán tới tối ưu toàn cục năm 1984. Năm 1982 Cerny đã phát triển việc thực thi một giải thuật mô phỏng dựa trên nhiệt động lực học mà sau này cũng được gọi là SA. Tuy nhiên, ông không công bố việc này cho đến năm 1984, hai năm sau Kirl\_partich, nên nghiên cứu của ông không được đề cập rộng rãi. SA còn được đưa ra bởi C.D.Gelatt và M.P.Vechi năm 1983.
         2. SA có nguồn gốc từ cơ học hệ thống, SA thực thi đơn giản và tương tự quá trình luyện kim vật lý trong tự nhiên. Trong luyện kim vật lý người ta nung kim loại tới một nhiệt độ rất cao và làm lạnh từ từ để kết tinh ở cấu hình năng lượng thấp nhằm tăng kích thước của tinh thể và giảm những khuyết điểm. Nếu việc làm lạnh không diễn ra từ từ thì chất rắn không đạt được trạng thái có cấu hình năng lượng thấp và sẽ đông lạnh đến một trạng thái không ổn định (cấu trúc tối ưu địa phương).
         3. SA là một thuật toán tìm kiếm xác suất di truyền, là phương pháp tối ưu hóa, được áp dụng để tìm tối ưu hóa toàn cục của hàm chi phí và tránh tối ưu hóa địa phương bằng việc chấp nhận cả 2 di truyền uphill và downhill (chấp nhận một lời giải tồi hơn) với xác suất phụ thuộc vào nhiệt độ T.
         4. Gọi E là năng lượng của trạng thái s, E’ là trạng thái năng lượng của trạng thái s’ và ∆E = E’ – E là sự chệnh lệch nhiệt độ giữa trạng thái s’ và trạng thái s. Nếu ∆E ≤ 0 thì sự thay đổi kết quả được chấp nhận với xác suất trong đó T là nhiệt độ, kB là một hằng số vật lý được gọi là hằng số Boltzmann.
         5. SA sử dụng một biến điều khiển toàn cục là biến nhiệt độ T. Ban đầu T ở giá trị rất cao và sau đó được giảm dần xuống. Trong quá trình tìm kiếm SA thay lời giải hiện thời bằng cách chọn ngẫu nhiên lời giải láng giềng với một xác suất phụ thuộc vào sự chênh lệch giữa giá trị hàm mục tiêu và tham số điều khiển T.
         6. Quá trình tối ưu hoá được tiếp tục cho tới khi cực tiểu toàn cục được tìm thấy hoặc tổng số bước chuyển vượt quá một số tối đa các bước chuyển đã được định trước. Sự chuyển tiếp ở một nhiệt độ kết thúc khi đạt tới trạng thái cân bằng nhiệt. Sau khi đạt tới trạng thái cân bằng nhiệt thì nhiệt độ được giảm thấp hơn. Nếu hệ thống không đông lạnh và cũng không tìm được cực tiểu toàn cục thì vòng lặp vẫn tiếp tục và chỉ số k tăng. Hệ thống đông lạnh khi T tiến tới nhiệt độ T cuối do người dùng đưa ra.
         7. Mô tả thuật toán – mã giả:

s ← s0; e ← E(s) // Initial state, energy.

sbest ← s; ebest ← e // Initial "best" solution

k ← 0 // Energy evaluation count.

while k < kmax and e > emax // While time left & not good enough:

T ← temperature(k/kmax) // Temperature calculation.

snew ← neighbour(s) // Pick some neighbour.

enew ← E(snew) // Compute its energy.

if P(e, enew, T) > random() then // Should we move to it?

s ← snew; e ← enew // Yes, change state.

if e < ebest then // Is this a new best?

sbest ← snew; ebest ← enew // Save 'new neighbour' to 'best found'

k ← k + 1 // One more evaluation done

return sbest // Return the best solution found.

* + 1. Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm - GAs)
       - 1. Trong những năm gần đây, phương pháp tiếp cận di truyền đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trong đó có khoa học máy tính. Phương pháp này có nhiều đặc điểm nổi trội như không đòi hỏi tri thức, tránh tối ưu cục bộ, thực hiện tốt với các bài toán có không gian lời giải lớn và có thể áp dụng cho nhiều loại bài toán tối ưu khác nhau. Trên thế giới hiện nay, giải thuật di truyền kết hợp với tin học được ứng dụng để giải quyết những bài toán tối ưu một cách rất hiệu quả.
         2. GAs là một kỹ thuật của khoa học máy tính nhằm tìm kiếm giải pháp thích hợp cho các bài toán tối ưu tổ hợp (combinatorial optimization), là một phân ngành của giải thuật tiến hóa, vận dụng các nguyên lý của tiến hóa như: di truyền, đột biến, chọn lọc tự nhiên, và trao đổi chéo. Nó sử dụng ngôn ngữ máy tính để mô phỏng quá trình tiến hoá của một tập hợp những đại diện trừu tượng (gọi là những nhiễm sắc thể), của các giải pháp có thể (gọi là những cá thể) cho bài toán tối ưu hóa vấn đề. Tập hợp này sẽ tiến triển theo hướng chọn lọc những giải pháp tốt hơn.
         3. GAs cũng như các thuật toán tiến hoá, đều được hình thành dựa trên một quan niệm được coi là một tiên đề phù hợp với thực tế khách quan. Đó là quan niệm "Quá trình tiến hoá tự nhiên là quá trình hoàn hảo nhất, hợp lý nhất và tự nó đã mang tính tối ưu". Quá trình tiến hoá thể hiện tính tối ưu ở chỗ thế hệ sau bao giờ cũng tốt hơn thế hệ trước.

Diagram

Description automatically generated

Hình . Sơ đồ thực hiện giải thuật di truyền đơn giản

* + 1. Một số phần mềm xếp Thời khóa biểu
       1. Phần mềm TKBU
          1. Được phát triển bởi Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net, với phiên bản hỗ trợ mô hình xếp Thời khóa biểu cho nhà trường Đại học, Cao đẳng lần đầu tiên ra mắt năm 2004. Hiện tại đã cho ra phiên bản 4.5
          2. Phần mềm có tính phí (1 license dùng cho 1 máy), có bản sử dụng thử. Được phát triển dưới dạng Desktop Application
          3. Dữ liệu là độc lập ở mỗi máy, không hỗ trợ môi trường đa người dùng
          4. Liên kết tham khảo: <http://www.vnschool.net/ho-tro-xep-thoi-khoa-bieu-dai-hoc.html>
          5. Graphical user interface, application, table, Excel

             Description automatically generated

Hình . Ảnh chụp giao diện của phần mềm TKBU [3]

* + - 1. Phần mềm ascTimetables.
         1. Là một chương trình xếp thời khóa biểu mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Phần mềm đã đạt được nhiều Huy chương vàng trong các triển lãm quốc tế về giáo dục trên thế giới như: EDUKACIA, SCHOLA NOVA, PEDAGOGIKA... hiện nay ascTimetables đã được sử dụng tại hơn 114 nước trên thế giới.
         2. Một số tính năng nổi bật

Nhập dữ liệu dễ dàng

Tạo thời khóa biểu tự động

Kiểm thử thời khóa biểu

In ấn đa dạng

Điều khiển trực quan

Có hỗ trợ giao diện di động

* + - * 1. Là phần mềm có tính phí, phát triển dưới dạng Destop Application
        2. Liên kết tham khảo: <https://www.asctimetables.com/>

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

Hình . Ảnh chụp giao diện phần mềm ascTimetables [4]

* + - 1. Phần mềm Unitime
         1. Là một hệ thống hỗ trợ lập lịch trình giáo dục toàn diện
         2. Hệ thống được thiết kế có khả năng phân tán cho phép nhiều người tham gia quản lý đồng thời
         3. Là một dự án mã nguồn mở được tài trợ bởi tổ chức Apereo Foundation
         4. Hệ thống bao gồm hai module chính:

Thư viện giải quyết ràng buộc (Constraint Sovler) giúp lập trình ràng buộc, được viết bằng ngôn ngữ Java.

Chương trình hỗ trợ xếp Thời khóa biểu giao diện trực quan, phát triển dựa trên nền tảng Website

* + - * 1. Tài liệu hướng dẫn của Unitime khá đầy đủ, dễ hiểu, dễ tiếp cận
        2. Tính năng mới được cập nhật thường xuyên
        3. Liên kết tham khảo: <https://www.unitime.org/>
        4. Liên kết dự án trên Github: <https://github.com/UniTime/unitime>

Graphical user interface, application, table, Word, Excel

Description automatically generated

Hình 9. Ảnh chụp giao diện phần mềm Unitime [5]

1. Mô hình bài toán
   1. Bài toán xếp Thời khóa biểu ở Bách Khoa
      1. Sơ lược quy trình xếp Thời khóa biểu của Trường
         * 1. Công việc xếp Thời khóa biểu được diễn ra ở mỗi học kỳ.
           2. Có hai tình huống xếp:

Xếp Thời khóa biểu cho các môn học theo đúng tiến độ dựa trên kế hoạch giảng dạy của Chương trình đào tạo, thường diễn ra ở học kỳ chính

Xếp Thời khóa biểu dự thính cho một số môn (ví dụ những môn cần bù của học kỳ trước đó, những môn mà sinh viên cần đăng ký để trả nợ), thường diễn ra ở học kỳ hè

* + - * 1. Các bước trong quy trình:

Bước 1: Phòng Đào tạo sẽ mở đợt cho sinh viên đăng ký môn học, thường giai đoạn này diễn ra trong khoảng 1 tuần

Bước 2: Lấy về dữ liệu sinh viên đăng ký từ hệ thống đăng ký môn học, từ kế hoạch giảng dạy của Chương trình đào tạo các khối ngành (đối với học kỳ chính)

Bước 3: Xử lý các dữ liệu sai hoặc bị dư thừa

Bước 4: Nạp dữ liệu vào chương trình xếp Thời khóa biểu hiện tại của Trường và đợi cho chương trình xếp

Bước 5: Hiệu chỉnh lại một số kết quả xếp bằng cách thủ công

* + 1. Những vấn đề khó khăn đang gặp phải
       1. Về quy trình
          1. Hiện nay bài toán xếp Thời khóa biểu của Trường với các yêu cầu ngày càng tăng và phức tạp, kế hoạch có thể thay đổi liên tục, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện tại làm xuất hiện thêm một số loại hình giảng dạy trực tuyến như livestream, hangout…
          2. Các bước hiện tại trong quy trình hầu hết đều đang thực hiện bằng cách thủ công nên gây mất rất nhiều thời gian.
          3. Với tình huống xếp Thời khóa biểu cho các môn học theo kế hoạch giảng dạy của Chương trình đào tạo, thì tổng thời gian để thực hiện các bước trong quy trình có thể mất khoảng một tháng.
       2. Về chương trình
          1. Chương trình xếp Thời khóa biểu hiện tại của Trường được viết dựa trên ngôn ngữ Visual FoxPro và được áp dụng vào thực tế từ năm 1995.
          2. Hiện nay do các yêu cầu ngày càng phức tạp nên chương trình đã không còn đáp ứng đủ, với tình huống xếp Thời khóa biểu cho các môn học theo kế hoạch giảng dạy thì thường chương trình chỉ xếp được khoảng 70 - 80 % các môn học, phần còn lại sẽ phải thực hiện xếp thủ công.
          3. Các điểm yếu chính của chương trình:

Giao diện chưa thực sự thân thiện với người dùng.

Tại một thời điểm chỉ có thể thao tác bởi một người.

Cơ sở dữ liệu được lưu trữ trực tiếp bằng hình thức file, người dùng sẽ thao tác trực tiếp trên những file này, dẫn đến việc nếu nhiều người thao tác cùng lúc sẽ gây xung đột làm sai lệch dữ liệu.

Chương trình cung cấp cho người dùng khả năng giao tiếp với các chức nằng thông qua các câu lệnh (command), điều này là cho người sử dụng phải nhớ khá nhiều câu lệnh.

Về mặt lưu trữ dữ liệu, các ký tự bị hạn chế ký tự.

Chương trình không cung cấp khả năng giao tiếp dữ liệu với các hệ thống khác, ví dụ người dùng cần nạp file (excel, csv, …) để nạp dữ liệu vào chương trình.

Chương trình chỉ xếp được các môn học theo kế hoạch giảng dạy. Nếu sinh viên đăng ký không theo đúng kế hoạch giảng dạy thì phần mềm sẽ không nhận biết được sinh viên đã đăng ký trùng lịch.

Các góc nhìn dữ liệu bị hạn chế, không linh hoạt gây mất nhiều thời gian khi cán bộ lập lịch cần tra cứu thông tin:

Muốn xem sinh viên thì phải vào mục lớp học của sinh viên đó, không thể xem sinh viên theo môn học.

Không thể xem để đối chiếu cùng lúc nhiều thời khóa biểu của các lớp khác nhau khác nhau.

* + - * 1. Sau khi đã có kết quả xếp tất cả các môn học, nếu xảy ra tình huống Giảng viên có nhu cầu thay đổi lịch dạy vào một ngày khác, thì công việc này được thực hiện một cách hết sức thủ công dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm của cán bộ lập lịch gây mất rất nhiều thời gian.
  1. Công cụ Unitime
     1. Giới thiệu
        + 1. UniTime[5] là một hệ thống lập lịch trình giáo dục toàn diện hỗ trợ phát triển thời khóa biểu cho khóa học và kỳ thi, quản lý các thay đổi đối với các thời khóa biểu, chia sẻ phòng với các sự kiện khác và sắp xếp lịch học cho từng học sinh. Đây là một hệ thống phân tán cho phép nhiều người quản lý lịch trình của các trường đại học và phòng ban phối hợp nỗ lực xây dựng và sửa đổi lịch trình đáp ứng nhu cầu tổ chức đa dạng. Đồng thời cho phép giảm thiểu xung đột về khóa học của sinh viên. Có thể được sử dụng để tạo và duy trì lịch học hoặc kỳ thi của trường, hoặc được giao tiếp với hệ thống thông tin học sinh hiện có.
          2. Phần mềm được phân phối miễn phí theo giấy phép nguồn mở với hy vọng rằng các trường Cao đẳng và Đại học khác có thể mang lại lợi ích cho sinh viên của họ thông qua việc sắp xếp lịch trình tốt hơn hoặc muốn đóng góp vào nghiên cứu đang diễn ra trong lĩnh vực này. Dự án UniTime đã trở thành một dự án được tài trợ bởi Apereo Foundation vào tháng 3 năm 2015.
          3. Một số điểm nổi bật:

Cung cấp giải pháp lập kế hoạch học tập toàn diện.

Được phát triển bởi ngôn ngữ Java, giao diện người dùng được xây dựng trên nền tảng Website.

Sử dụng các thuật toán tối ưu và hiện đại.

Hỗ trợ khả năng làm việc trong môi trường đa người dùng.

Dễ dàng mở rộng và có tính tùy biến cao.

Đã được áp dụng tại các tổ chức giáo dục lớn (với số lượng Sinh viên lên tới 40,000).

Được sử dụng bởi các tổ chức trên khắp thế giới: Hoa Kỳ, Cộng Hòa Séc, Pakistan, Croatia, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, Kuwait, …

Bộ giải dựa trên ràng buộc:

Có thể được sử dụng ở các chế độ giữa thủ công và hoàn toàn tự động.

Dựa trên kỹ thuật tìm kiếm cục bộ sử dụng các nguyên tắc lập trình ràng buộc.

Dành chiến thắng hai hạng mục của Cuộc thi xếp thời gian quốc tế năm 2007 (lọt vào chung kết của cả ba hạng mục).

Áp dụng cho nhiều mức độ thỏa mãn ràng buộc khác nhau và các vấn đề tối ưu hóa.

* + 1. Các thành phần chính của Unitime
       1. Xếp thời khóa biểu cho các Khóa học

Timeline

Description automatically generated with low confidence

Hình 10. Vòng đời của một kỳ xếp Thời khóa biểu [5]

* + - * 1. Mục tiêu: Chỉ định thời gian và địa điểm các lớp học sao cho:

Đáp ứng tất cả các ràng buộc và các yêu cầu khác.

Các mục tiêu mong muốn được thỏa mãn nhiều nhất có thể.

Giảm thiểu xung đột của Sinh viên.

Điều chỉnh thời gian và phòng theo ý thích.

Cho phép phân bổ thời gian ưu tiên trong lớp.

Công bằng, giảm thiểu thời gian đi lại, …

* + - * 1. Các ràng buộc:

Kích thước phòng, thiết bị và tình trạng sẵn có.

Thời gian của Giảng viên, yêu cầu về phòng và sở thích.

Cấu trúc của các khóa học sẽ được cung cấp.

Nhu cầu về khóa học của sinh viên (chương trình giảng dạy, đăng ký trước, …)

* + - * 1. Vấn đề xung đột giữa các lớp học:

Một sinh viên không thể học kết hợp các khóa học ở một số trường hợp:

Các lớp học trùng nhau về thời gian (hoặc lớp học này nối tiếp nhau trong các phòng quá xa nhau)

Không có đủ chỗ trong một tổ hợp lớp học không trùng lặp.

Diagram

Description automatically generated

Hình 11. Ví dụ về vấn đề xung đột giữa các lớp học [5]

* + - * 1. Cấu trúc của một khóa học:

Các lớp học được tổ chức theo cấu trúc của khóa học:

Nhập dữ liệu trực quan và hiển thị các lớp học và yêu cầu.

Giúp xác định sinh viên nào có thể đăng ký vào khóa học.

Ví dụ về cấu trúc của một khóa học

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Hình . Ví dụ minh họa về cấu trúc của một môn học [5]

Khóa học này có 2 thành phần lý thuyết và thí nghiệm:

- Lý thuyết có 1 nhóm được tổ chức 1 buổi với thời lượng 50 phút.

* + - * 1. - Thí nghiệm có 2 nhóm, mỗi nhóm được tổ chức 3 buổi và thời lượng mỗi buổi là 50 phút.
      1. Xếp thời khóa biểu kiểm tra, thi
         1. Mục tiêu:

Có thể tổ chức buổi thi cho một lớp học, một khóa học hoặc kết hợp cả hai.

Không có hai buổi thi trong cùng một thời gian và phòng.

Buổi thi phải phù hợp với thời gian và phòng.

Phải có phòng và tất cả các yêu cầu về thời gian, phòng và phân phối phải được đáp ứng.

Các mục tiêu mong muốn phải được đáp ứng càng nhiều càng tốt.

Giảm thiểu xung đột của Sinh viên (trực tiếp, nhiều hơn hai kỳ thi trong một ngày)

Thời gian, phòng, và các tùy chọn phân phối khác.

Giảm thiểu việc chia nhỏ phòng, khoảng cách đến phòng ban đầu.

Tính khả dụng của sinh viên và giảng viên.

* + - 1. Xếp thời khóa biểu cho Sinh viên
         1. Mục tiêu: Ghi danh sinh viên vào các các khóa học họ cần một cách tối đa

Sinh viên đăng ký khóa học.

Hệ thống đề xuất lịch trình đáp ứng tốt nhất nhu cầu của sinh viên.


Sinh viên có thể thực hiện các sửa đổi sau này.

* + - 1. Quản lý sự kiện
         1. Quản lý không gian các phòng học còn lại:

Được phân phối đầy đủ, bao gồm cả quá trình phê duyệt.

Sinh viên và Giảng viên có thể xem các lớp học, kỳ thi, các sự kiện liên quan đến khóa học và các sự kiện khác của họ thông qua quản lý sự kiện; họ cũng có thể yêu cầu các sự kiện để người quản lý sự kiện phê duyệt.

1. Phân tích và thiết kế hệ thống
   1. Sơ đồ tổng quan



Hình 13. Sơ đồ quy trình giao tiếp giữa các hệ thống phục vụ cho việc xếp Thời khóa biểu hiện tại ở Bách Khoa

* 1. Hệ thống quản lý đào tạo hiện tại của trường
     1. Mô tả
        + 1. Hệ thống đào tạo hiện tại của trường viết bằng Visual FoxPro

Visual FoxPro[9]: là một công cụ phát triển và ngôn ngữ lập trình (Development tools and languages), sử dụng ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (oop: object-oriented programming) của Microsoft được phát triển từ FoxPro (có nguồn gốc từ FoxBASE – bắt đầu phát triển từ 1984 bởi Fox Technologies, sử dụng phong cách lập trình theo thủ tục (programming in the procedural style)). Phiên bản cuối cùng của FoxPro (2.6) làm việc trên Mac OS, MS-DOS, Windows và Unix. Visual FoxPro 3.0 là phiên bản "Visual" đầu tiên, có thể chạy trong Mac và Windows, các phiên bản sau chỉ dùng trong Windows.

* + - * 1. Chức năng hiện tại của phần mềm bao gồm:

Quản lý sinh viên

Quản lý điểm

Quản lý Chương trình đào tạo

Xếp Thời khóa biểu

Xét tốt nghiệp

* + 1. Chức năng cần dùng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mô-đun | Mô tả | Tệp tin |
| Xuất dữ liệu | Xuất những dữ liệu cần thiết để nạp vào hệ thống BK-App | Excel |
| Nạp dữ liệu | Sau khi đã có kết quả xếp từ hệ thống Unitime người dùng sẽ xuất thành file excel rồi sau đó nạp file lại hệ thống quản lý đào tạo của trường, hệ thống sẽ đồng bộ lại dữ liệu để hiện lên cho sinh viên và giảng viên xem. | Excel |

Bảng . Mô tả chức năng Hệ thống Quản lý đào tạo hiện tại của Trường

* 1. Hệ thống BK-App
     1. Mô tả
        + 1. Là hệ thống được phát triển sau này dùng để thay thế hệ thống hiện tại. Được viết trên nền tảng website.
          2. Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ: Java

Framework: Spring boot

Database: Oracle

* + 1. Chức năng

|  |  |
| --- | --- |
| Mô-đun | Mô tả |
| Quản lý phòng | Cho phép người dùng xem, xóa, sửa, lưu thông tin từng phòng hoặc nạp danh sách phòng từ file excel |
| Quản lý giảng viên | Cho phép người dùng xem, xóa, sửa, lưu thông tin từng giảng viên hoặc nạp danh sách giảng viên từ file excel |
| Quản lý sự kiện | Cho phép người dùng xem, xóa, sửa, lưu thông tin từng sự kiện hoặc nạp danh sách sự kiện từ file excel. |
| Quản lý sinh viên | Cho phép người dùng xem, xóa, sửa, lưu thông tin từng sinh viên hoặc nạp danh sách sinh viên từ file excel |
| Quản lý Chương trình đào tạo | Cho phép người dùng xem và nạp từ file excel  Thông tin Chương trình đào tạo bao gồm:   * Danh sách khác khối ngành * Kế hoạch giảng dạy của từng khối ngành * Các môn được mở theo kế hoạch giảng dạy |
| Quản lý cấu hình môn học | Người dùng có thể cấu hình các thông số cho môn học:   * Số buổi học trong tuần * Thời gian học * Sĩ số tối thiểu và sĩ số tối đa trong một nhóm * Môn học này yêu cầu được tổ chức ở phòng có tính năng nào * Môn học có những thành phần nào (Lý thuyết, thí nghiệm, thuyết trình, đồ án, …) |
| Quản lý sinh viên đăng ký môn học | Cho phép nạp file excel danh sách sinh viên đăng ký môn học |

Bảng . Mô tả chức năng Hệ thống BK-APP

* 1. Hệ thống Unitime

|  |  |
| --- | --- |
| Mô-đun | Mô tả |
| Nạp dữ liệu | Các dữ liệu đầu ra ở hệ thống BK-App sẽ được nạp vào hệ thống Unitime |
| Chạy trình lập lịch | Trình lập lịch sẽ xếp Thời khóa biểu các môn học |
| Xuất dữ liệu | Sau khi đã có kết quả xếp Thời khóa biểu, xuất kết quả này nạp ngược lại hệ thống quản lý đào tạo hiện tại của trường để đồng bộ Thời khóa biểu cho giảng viên và sinh viên |

Bảng . Mô tả chức năng Hệ thống Unitime

1. Kế hoạch thực hiện

|  |  |
| --- | --- |
| Thời gian (Tuần) | Nội dung thực hiện |
| 1 | * Khảo sát bài toán xếp Thời khóa biểu tại trường Đại học Bách Khoa |
| 2-4 | * Lập kế hoạch thực hiện * Tìm hiểu về phần mềm xếp Thời khóa biểu Unitime * Khởi tạo đề cương luận văn bao gồm:   \* Trang bìa  \* Chương 1 giới thiệu  \* Chương 2 Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan  \* Chương 5 kế hoạch thực hiện  \* Tài liệu tham khảo |
| 5 | * Thiết kế cơ sở dữ liệu * Khởi tạo dự án * Viết tiếp tiếp đề cương luận văn gồm:   \* Chương 2 Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan (tiếp theo) |
| 6-8 | * Dựng giao diện quản lý các kỳ xếp Thời khóa biểu * Dựng giao diện quản lý phòng * Dựng giao diện quản lý giảng viên * Dựng giao diện quản lý sự kiện * Dựng giao diện quản lý sinh viên * Dựng giao quản lý kế hoạch giảng dạy từ Chương trình đào tạo * Dựng giao diện cấu hình môn học * Dựng giao diện nhâp/xuất dữ liệu * Viết tiếp tiếp đề cương luận văn gồm:   \* Chương 3 Mô hình hóa bài toán  \* Chương 4 Phân tích và thiết kế hệ thống |
| 9-14 | * Xây dựng API cho các giao diện trên * Viết tiếp tiếp đề cương luận văn gồm:   \* Chương 3 Mô hình hóa bài toán (tiếp theo)  \* Chương 5 Kế hoạch thực hiện  \* Chương 6 Hiện thực   * Thiết kế thuyết trình đề cương luận văn |
| 15-16 | * Nạp dữ liệu qua Unitime và chạy bộ lập lịch * Viết tiếp tiếp đề cương luận văn gồm:   \* Chương 5 Kế hoạch thực hiện  \* Chương 6 Hiện thực  \* Chương 7 Đánh giá kết quả   * Thiết kế thuyết trình đề cương luận văn (tiếp theo) |

Bảng . Kế hoạch thực hiện

1. Hiện thực
   1. Hướng dẫn sử dụng
      1. Tạo đợt xếp Thời khóa biểu

Ảnh có chứa văn bản, máy tính xách tay, máy tính, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động

Hình 14. Tạo đợt xếp Thời khóa biểu

|  |  |
| --- | --- |
| Thứ tự | Hướng dẫn |
| 1 | Đăng nhập vào BkPortal: <https://mybk.hcmut.edu.vn/app> |
| 2 | Menu phía bên phải chọn Thời khóa biểu 🡪 Danh sách đợt xếp TKB |
| 3 | Mục Thông tin đợt xếp thời khóa biểu gồm có 2 chức năng:   * Lưu   + Trạng thái = “Tạo mới” sẽ tạo đợt xếp mới và lưu vào Danh sách Đợt xếp thời khóa biểu   + Trạng thái = “Cập nhật” sẽ cập nhật đợt xếp vào Danh sách Đợt xếp thời khóa biểu * Làm mới   + Tất cả dòng nhập liệu thông tin sẽ xóa sạch. Trạng thái = “Tạo mới”   Lưu ý: Ngày thi, ngày dữ trữ phải sau ngày kết thúc học |
| 4 | Mục Danh sách Đợt xếp thời khời khóa biểu mỗi dòng chức năng gồm có 3 lựa chọn sau:   * Xem chi tiết   + Di chuyển đến trang chi tiết của đợt đã chọn * Chỉnh sửa   + Hiển thị thông tin của đợt đã chọn ở mục Thông tin đợt xếp thời khóa biểu * Xóa   + Xóa đợt đã chọn   + Lưu ý: đợt đã nạp dữ liệu thì không thể xóa. |

* + 1. Dữ liệu cần nạp

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, máy tính xách tay, màn hình

Mô tả được tạo tự động

Hình 15. Trang chi tiết


|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| 1 | Mục Thông tin chi tiết Đợt xếp thời khóa biểu hiển thị thông tin cơ bản đã tạo |
| 2 | Mục các thẻ:   * Có thể xem dữ liệu đã nạp vào danh sách mà ko cần vào trang danh sach * Trong các thẻ có biểu tượng Clipboard with solid fill nhấn vào sẽ chuyển sang trang chi tiết của danh đã chọn   Phần cài đặt Single gear with solid fill có các chức năng bao gồm:   * Lấy file Excel cấu trúc mẫu * Nạp dữ liệu từ tập tin Excel * Thao tác dữ liệu * Xuất file XML * Xuất file Excel |

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Hình 16. Tải tập tin cấu trúc mẫu

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | Chọn mục cần tải. Có thể chọn nhìu mục khác nhau khi tải tập tin excel về từng mục sẽ tương ứng từng sheet và cấu trúc nạp tương ứng với sheet đó |
| **2** | Các mục cần tải để xếp cho 1 đợt Chương trình đào tạo gồm:   * Danh sách phòng * Danh sách giảng viên (có thể không nạp sẽ tự tạo giảng viên giả hoặc thẻ “Ds Giảng viên” có chức năng lấy danh sách giảng viên tự động) * Ctdt – Khối ngành * Ctdt – Kế hoạch giảng dạy * Ctdt – Lớp * Ctdt – Sinh viên * Cấu hình môn học * Cấu hình môn học kèm * Solution (gắn giờ cụ thể, giảng viên, …. cho nhóm lớp) * Từ điển môn học * Sinh viên đăng ký môn học |



Hình 17. Nạp dữ liệu cách 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | Trang chi tiết [Hình 15] chọn biểu tượng chỉnh sửa Clipboard with solid fill trên thẻ để qua trang chi tiết của thẻ đó |
| **2** | [Hình 17] Mục thông tin phòng gồm các chức năng:   * Lưu thông tin: Dùng để lưu mới thông tin hoặc cập nhập lại 1 phòng trong danh sách * Lưu từ file excel: Có thể chọn hoặc kéo thả tập tin excel danh sách phòng. * Làm mới: Xóa hết dữ liệu nhập và nút lưu thông tin sẽ có trạng thái là them mới   Mục danh sách Phòng:   * Từng dòng thông tin có chức năng chỉnh sửa (khi nhấn vào sẽ hiện thị chi tiết trên mục thông tin) và xóa.   Lưu ý:   * Cấu trúc mẫu [Hình 16] điền thông tin danh sách phòng tương ứng với tên cấu trúc. * Tương tự những thẻ khác |

Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động

Hình 18. Nạp dữ liệu cách 2

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | [Hình 15] Trang chi tiết chọn phần cài đặt Single gear with solid fill 🡪 Chọn nạp dữ liệu từ tập tin Excel |
| **2** | [Hình 18] Chọn danh sách hoặc kéo thả danh sách vào phần khung hình chữ nhật phía bên trái.  Chọn loại nạp và sheet nạp tương ứng 🡪 chọn Nạp sẽ nạp vào các bảng tương ứng.  Lưu ý: Cấu trúc mẫu [Hình 16] điền thông tin danh sách phòng tương ứng với tên cấu trúc. |
| **3** | Các mục cần nạp để xếp cho 1 đợt Chương trình đào tạo gồm:   * Danh sách phòng * Danh sách giảng viên (có thể không nạp sẽ tự tạo giảng viên giả hoặc thẻ “Ds Giảng viên” có chức năng lấy danh sách giảng viên tự động) * Ctdt – Khối ngành * Ctdt – Kế hoạch giảng dạy * Ctdt – Lớp * Ctdt – Sinh viên * Cấu hình môn học * Cấu hình môn học kèm * Solution (gắn giờ cụ thể, giảng viên, …. cho nhóm lớp) * Từ điển môn học |
| **4** | Sau khi xếp thời khóa biểu thành công nạp kết quả môn học và sinh viên đã xuất qua file excel theo loại nạp:   * Nạp kết quả xếp môn học * Nạp kết quả xếp sinh viên |

* + 1. Thao tác dữ liệu và xuất XML

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Hình 19. Thao tác dữ liệu

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | [Hình 15] Trang chi tiết chọn phần cài đặt Single gear with solid fill 🡪 Chọn thao tác dữ liệu |
| **2** | Chọn Thao tác dữ liệu tương ứng 🡪 nhấn Thực hiện. |
| **3** | Các bước cần chạy:   * 31. Tạo dữ liệu MH CTG, Nhóm lớp... Sau khi đã nạp excel CTDT * 32. Tạo XML MH (course, preferences) từ CTDT * 33. Tạo XML Student, StudenGroup, CourseRequest từ CTDT * 34. Tạo XML Chương trình đào tạo |
| **4** | Bước 31: Số lượng nhóm Lec gán cho 1 Giảng viên giả   * Ví dụ: Ví dụ điền giá trị bằng 2 thì cứ 2 nhóm Lec sẽ gắn cho 1 Giảng viên giả. * Tương tự cho Lab và Prsn   Bước 32:   * Nếu tích vào ô solution thì tệp tin excel solution chỉ định được môn chỉ định gán giảng viên dạy, giờ dạy, thứ trong tuần |

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động


Hình 20. Xuất tập tin XML

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | [Hình 15] Trang chi tiết chọn phần cài đặt Single gear with solid fill 🡪 Chọn Xuất file XML |
| **2** | Chọn mục cần xuất 🡪 nhấn thực hiện |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung XML** | **Tên tập tin tải về** |
| 1 | Xuất XML - Đợt xếp TKB | session.xml |
| 2 | Xuất XML - Phòng | rooms.xml |
| 3 | Xuất XML - Giảng viên | staffs.xml |
| 4 | Xuất XML - Môn học | offerings.xml |
| 5 | Xuất XML - Nhóm sinh viên (student group) | student\_groups.xml |
| 6 | Xuất XML - Chương trình đào tạo | curricula.xml |
| 7 | Xuất XML - Sinh viên từ Chương trình đào tạo | students\_frm\_curricula.xml |
| 8 | Xuất XML - Sinh viên đky Môn học (Course request) | student\_courserequest.xml |
| 9 | Xuất XML - Preferences | Preferences.xml |

Bảng 6. Kế hoạch thực hiện

* + 1. Thao tác sử dụng Unitime



Hình 21. UniTime

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | Đăng nhập vào Unitime |
| **2** | Để tạo đợt xếp như bên bk app chọn Administration 🡪 Academic Sessions 🡪 Data Exchange |

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Hình 22. Nạp dữ liệu

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Hình 23. Chọn đợt nạp


|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | [Hình 21] Click chọn tệp 🡪 chọn tập tin xml cần nạp 🡪 nhấn Import |
| **2** | Thứ tự tập tin cần nạp:   * Session.xml * Room.xml * Staff.xml * Offering.xml * Curricula.xml * Student\_frm\_curricula.xml * Student\_courserequest.xml * Student\_group.xml * Preferences.xml |
| **3** | Lưu ý:   * Sau khi nạp Session.xml 🡪 log out 🡪 đăng nhập 🡪 nhấn Fall 2010(blank) để ra menu đợt 🡪 chọn đợt nạp cần xếp [Hình 22] 🡪 Vào lại Data exchange nạp tiếp theo thứ tự [2] * Sau khi nạp Room thành công   + Chọn Administration 🡪 Utilities 🡪 Clear Cache   + Chọn Administration 🡪 Academic Session 🡪 Buildings 🡪 Update Data |

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Hình 24. Thao tác xếp lớp


|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | Courses chọn 🡪 Course Timetabling 🡪 Sover |
| **2** | Solver mode:   * Initial: tạo mới xếp môn học. * MPP: tiếp tục làm việc với đợt xếp đã tải, cố gắng tìm một thời gian biểu tốt hơn với càng ít khác biệt so với thời gian biểu đã tải càng tốt.   Student course demands:   * Curricula Course Demands: xếp lịch theo chương trình đào tạo (Xếp dự kiến để sinh viên đăng ký) * Curricula Last Like Course Demands: xếp lịch theo chương trình đào tạo (Xếp lần cuối)   Owner: chọn loại hình đào tạo |
| **3** | Chọn Load 🡪 Start.  Best Timetable: lần xếp tốt nhất   * Save & Commit: lưu lại thời gian biểu đã xếp. * Save As New & Commit: lưu lại thời gian biểu đã xếp.   Current Timetable: thời gian biểu xếp hiện tại   * Save To Best: lưu lại kết quả vào Best Timetable |



Hình 25. Thao tác xếp sinh viên


|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | Students chọn 🡪 Batch Sover |
| **2** | Solver mode:   * Initial: tạo mới xếp sinh viên. * MPP: tiếp tục làm việc với đợt đã tải, cố gắng tìm một thời gian biểu tốt hơn với càng ít khác biệt so với thời gian biểu đã tải càng tốt (cho phép sinh viên dăn ký trùng)   Student course demands:   * Curricula Course Demands: xếp lịch theo chương trình đào tạo (Xếp dự kiến để sinh viên đăng ký) * Curricula Last Like Course Demands: xếp lịch theo chương trình đào tạo (Xếp lần cuối) |
| **3** | Chọn load 🡪 start 🡪 Save As New  Best Timetable: lần xếp tốt nhất  Current Timetable: thời gian biểu xếp hiện tại  Save To Best: lưu lại kết quả vào Best Timetable |

* + 1. Xuất kết quả đã xếp



Hình 26. Xuất danh sách môn học đã xếp


|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | Courses chọn 🡪 Input data 🡪 Classes |
| **2** | Subject 🡪 chọn hết tất cả (Ctr + A) 🡪 Export CSV |
| **3** | Mở tập tin vừa tải về chuyển thành định dạng xlsx. Các tiêu đề trong tệp tin xóa đi khoảng trống 🡪 nạp dữ liệu vào BKApp [Hình 18] |



Hình 27. Xuất danh sách sinh viên

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | Students chọn 🡪 Solver Reports |
| **2** | Phần Filter chọn 🡪 Tableau Report 🡪 Export CSV |
| **3** | Mở tập tin vừa tải về chuyển thành định dạng xlsx. Các tiêu đề trong tệp tin xóa đi khoảng trống 🡪 nạp dữ liệu vào BKApp [Hình 18] |


* + 1. Xuất tập tin Excel




Hình 28. Xuất tập tin excel

|  |  |
| --- | --- |
| **Thứ tự** | **Hướng dẫn** |
| **1** | [Hình 15] Trang chi tiết chọn phần cài đặt Single gear with solid fill 🡪 Chọn xuất file Excel |
| **2** | [Hình 27] chọn:   * Xuất Excel – Kết quả xếp MH được chuyển đổi (CTDT) * Xuất Excel – Kết quả xếp SV được chuyển đổi   Nhấn Thực hiện |
| **3** | 2 tập tin sau xuất có cấu trúc tương thích với hệ thống hiện tại của trường |

* 1. Kết quả



Hình 29. Kết quả xếp môn học



Hình 30. Kết quả xếp sinh viên

1. Đánh giá kết quả
   1. Kết quả đạt được

* **Về lý thuyết**
  + Tìm hiểu tổng quát về quy trình đăng ký môn học
  + Tìm hiểu tổng quát về quy trình xếp thời khóa biểu theo môn học
  + Tìm hiểu một số phần mềm xếp Thời khóa biểu hiện có
  + Tìm hiểu tổng quát về các thành phần, chức năng và cách sữ dụng của công cụ Unitime
* **Về thực tiễn**: sau gần 4 tháng kể từ khi nhận đề tài, với sự giúp đỡ của thầy Bùi Hoài Thắng, luận văn đã đạt được một số kết quả sau đây:
  + Thực hiện tạo ra công cụ hỗ trợ nhập xuất và tùy chỉnh dữ liệu để dữ liệu tương thích với dữ liệu đầu vào của công cụ Unitime.
  + Tỉ lệ sau khi xếp số lượng sinh viên trùng ít hơn so với hệ thống cũ.
  + Chức năng dời lịch và tự động thông báo khi lịch bị trùng. Ở hệ thống cũ người lập lịch phải xem xét và ghi nhớ môn cần thay đổi và thay đổi bằng thủ công. Khi hoàn tất phải chạy lại kiểm tra trùng nếu trùng phải xem và xếp lại.
  + Sinh viên đăng ký dự thính nếu môn học bị trùng với môn trước đó thì sẽ không thể đăng ký.
  1. Các vấn đề hạn chế
* **Về lý thuyết**
  + Chưa tìm hiểu hết chức năng của Unitime
* **Về hiện thực** 
  + Khi xếp sinh viên vào lớp Unitime không phân biệt được là sinh viên chọn môn bắt buộc và môn không bắt buộc
  + Một số chức năng dữ liệu giống nhau lập lại nhiều lần
  + Giao diện chưa được tối ưu
  1. Những công việc cần giải quyết trong tương lai
* **Về việc hoàn thiện ứng dụng hỗ trợ:**
  + Tích hợp Trí tuệ nhân tạo chức năng tách ghép nhóm.
  + Thêm chức năng lấy dữ liệu từ những đợt xếp trước nhầm tránh tái dữ liệu nhân bản nhìu lần.
  + Tối ưu hóa để chương trình làm cho chương trình chạy nhanh hơn và giao diện dễ sử dụng hơn
* **Về các hướng nghiêm cứu mở rộng:**

Những ai quan tâm đến xếp thời khóa biểu nói chung hay công cụ hỗ trợ Unitime nói riêng có thể mở rộng hướng nghiêm cứu sang những vấn đề sau:

* + Nghiêm cứu sâu về Unitime.
  + Tìm hiểu xây dựng hỗ trợ lập lịch theo ưu tiên giảng viên.
  + Tích hợp trí tuệ nhân tạo trong việc lập lịch nhầm ghi nhớ và tối ưu khả năng xếp lịch.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Huỳnh Quốc Thảo, Ưng Gia Nghĩa, Đỗ Trọng Hiếu, Luận văn Tốt nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

[2] Nguyễn Tuấn Minh, Luận văn Tốt nghiệp, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh

[3] Mô hình bài toán xếp TKB cho trường ĐH, CĐ và phần mềm TKBU

<https://www.slideshare.net/habuiviet/m-hnh-bi-ton-xp-tkb-cho-trng-h-c-v-phn-mm-tkbu>

[4] Tài liệu hướng dẫn sử dụng aScTimeTables

https://help.asctimetables.com/text.php?id=592&lang=en

[5] Tài liệu về Unitime

<https://www.unitime.org/>

<https://www.unitime.org/present/unitime-highlights.pdf>

<https://www.unitime.org/papers/phd05.pdf>

[6] Các trang web của các thư viện miễn phí cung cấp như:

http://www.wikipedia.org

<http://jquery.com>

<https://adminlte.io>

[7] Tài liệu vẽ sơ đồ:

https://iviettech.vn/blog/543-ban-ve-use-case-use-case-diagram.html

[8] Mẫu timeline công việc:

https://uniduc.com/vi/blog/mau-timeline-cong-viec

[9] Tài liệu về Visual FoxPro:

https://en.wikipedia.org/wiki/Visual\_FoxPro

# **NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**