**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**TRƯƠNG THỊ BÍCH CHI**

**LƯU NGUYỄN**

**ĐỌC VÀ TƯ VẤN SÁCH ĐIỆN TỬ**

**TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG**

**READING AND RECOMMENDING E-BOOKS**

**ON MOBILE APPLICATION**

**KỸ SƯ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 6/2019**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**TRƯƠNG THỊ BÍCH CHI – 15520062**

**LƯU NGUYỄN - 15520561**

**ĐỌC VÀ TƯ VẤN SÁCH ĐIỆN TỬ**

**TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG**

**READING AND RECOMMENDING E-BOOKS**

**ON MOBILE APPLICATION**

**KỸ SƯ NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**THS. THÁI BẢO TRÂN**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 6/2019**

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số …………………… ngày ………………….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

* 1. …………………………………………. – Chủ tịch.
  2. …………………………………………. – Thư ký.
  3. …………………………………………. – Ủy viên.
  4. …………………………………………. – Ủy viên.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC**  **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** |
|  | *TP. HCM, ngày…..tháng…..năm……..* |

**NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**(CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên khóa luận:** | | | |
| **ĐỌC VÀ TƯ VẤN SÁCH ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG** | | | |
| **Nhóm SV thực hiện:** | | | **Cán bộ hướng dẫn:** |
| Trương Thị Bích Chi  Lưu Nguyễn | 15520062  15520561 | | ThS. Thái Bảo Trân |
| **Đánh Giá Khóa Luận:**   1. **Về cuốn báo cáo:**   Số trang 110 Số chương 5  Số bảng số liệu 10 Số hình vẽ 44  Số tài liệu tham khảo 13 Sản phẩm 1  **Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:**   * Bố cục nội dung từng chương trình bày khá rõ ràng. * Tuy nhiên, khóa luận vẫn còn một số lỗi chính tả.  1. **Về nội dung nghiên cứu:**  * Nhóm tác giả không những đã vận dụng tốt những kiến thức đã học mà còn nghiên cứu thêm nhiều kiến thức, công nghệ mới chưa được học ở trường. * Nghiên cứu sử dụng **Etcd** vào việc xây dựng kho dữ liệu cho đề tài. * Tìm hiểu và nắm vững một số công nghệ lập trình di động và server để xây dựng hệ thống Server – Client. * Nghiên cứu thuật toán **Apriori** để giải quyết bài toán khuyến nghị sách cho người dùng dựa trên những dữ liệu lấy được. * Xây dựng ứng dụng đọc sách với các tính năng cơ bản, kết hợp với tính năng điều khiển bằng giọng nói đang dần phổ biến trên các thiết bị thông minh. * Tuy nhiên, ứng dụng vẫn tồn tại một số hạn chế như: dữ liệu chưa đủ nhiều và phong phú để áp dụng và kết hợp nhiều thuật toán, đưa ra kết quả tối ưu.  1. **Về chương trình ứng dụng:**  * Hoàn thành các chức năng cơ bản đã đề ra. Áp dụng được những gì đã được học và nghiên cứu lý thuyết vào sản phẩm cuối cùng. * Tuy nhiên, tốc độ gửi trả dữ liệu không ổn định, dựa nhiều vào đường truyền mạng và trạng thái server. Chức năng đọc sách chưa thực sự tốt, chỉ đọc được file pdf, không hỗ trợ thay đổi font chữ.  1. **Về thái độ làm việc của sinh viên:**  * Nhóm sinh viên có kiến thức nền tảng, có kỹ năng khá tốt * Độc lập nghiên cứu, biết nhiều những kiến thức và công nghệ mới.   **Đánh giá chung:** Khóa luận đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, xếp loại G**iỏi**  **Điểm từng sinh viên:**  **Trương Thị Bích Chi: 9.0/10**  **Lưu Nguyễn: 8.5/10** | | | |
|  | | **Người nhận xét**  **Thái Bảo Trân** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC**  **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** |
|  | *TP. HCM, ngày…..tháng…..năm……..* |

**NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**(CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên khóa luận:** | | | |
| **ĐỌC VÀ TƯ VẤN SÁCH ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG** | | | |
| **Nhóm SV thực hiện:** | | | **Cán bộ phản biện:** |
| Trương Thị Bích Chi  Lưu Nguyễn | 15520062  15520561 | | ThS. Nguyễn Hồ Duy Tri |
| **Đánh giá Khóa luận**   1. Về cuốn báo cáo:   Số trang 110 Số chương 5  Số bảng số liệu 10 Số hình vẽ 44  Số tài liệu tham khảo 13 Sản phẩm 1  **Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:**  Khóa luận được trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, theo đúng định dạng chung. Các chương mục được phân chia hợp lý, các hình ảnh minh họa, bảng biểu, các từ viết tắt được chú thích, trình bày cụ thể.  Tuy nhiên trong báo cáo vẫn còn nhiều lỗi chính tả, một vài nội dung còn nhầm lẫn, chưa đánh dấu rõ ràng các trích dẫn và phần tài liệu tham khảo vẫn chưa được định dạng đúng theo quy định.   1. **Về nội dung nghiên cứu:**   Bằng việc khảo sát một vài trang web và ứng dụng đọc sách hiện có, nhóm tác giả đã rút ra được những hạn chế, từ đó xây dựng thành công một ứng dụng trên nền tảng di động phổ biến đó là Android, với mục đích rèn luyện, khuyến khích thói quen đọc sách cho mọi người.  Ngoài những chức năng cơ bản như hiển thị thông tin sách, hỗ trợ tải và đọc sách, quản lý lịch sử đọc sách, quản lý thông tin cá nhân người dùng, chia sẻ sách với cộng đồng, hỗ trợ đánh giá, bình luận sách, nhóm tác giả còn xây dựng được những chức năng hữu ích khác như xác định thể loại sách do người dùng tải lên một cách tự động, đề xuất sách dựa trên lịch sử đọc.  Để lưu trữ dữ liệu, khóa luận tìm hiểu và cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Etcd. Từ các tiêu đề sách, nhóm tác giả đã tiến hành các bước tiền xử lý nhằm tìm ra mô hình dự đoán thể loại sách. Đầu tiên chuỗi tiêu đề sẽ được tách thành các từ, sau đó, các từ này sẽ được chuyển thành vector dựa vào mô hình túi từ (bag of words), tiếp theo, nhóm sử dụng kĩ thuật TF-IDF để điều chỉnh lại vector có được ở bước trước, cuối cùng, áp dụng thuật toán Naive Bayes, trong đó sử dụng mô hình đa thức để xây dựng mô hình phân lớp thể loại sách. Bên cạnh đó, khóa luận cũng xử lý tương tự để tìm ra mô hình phân lớp cho 06 chức năng của phần mềm, dựa trên 54 mẫu câu mệnh lệnh sẵn có. Trong phần trình bày, nhóm tác giả đã thấy được các hạn chế khi xuất hiện một số từ phổ biến nhưng không mang lại ý nghĩa. Tuy nhiên, nhóm vẫn dựa vào TF-IDF để giảm đi mức độ quan trọng của các từ này trong văn bản, thay vì tìm cách loại bỏ như thường thấy, điều này cũng giúp làm giảm bớt đi kích thước của túi từ cần xét.  Khóa luận còn tìm hiểu và áp dụng thuật toán Apriori trên lịch sử đọc của tất cả người dùng để đưa ra những luật kết hợp thõa mãn ngưỡng độ hỗ trợ và độ tin cậy nhất định, từ đó xác định được sách cần tư vấn cho người dùng. Tuy nhiên, ngưỡng mà nhóm đưa ra, áp dụng trong sản phẩm chưa cao, điều đó dẫn đến hiệu quả của khuyến nghị vẫn còn hạn chế.   1. **Về chương trình ứng dụng:**   Khóa luận đã xây dựng được máy chủ trên nền tảng Google Cloud Platform dùng để lưu trữ thông tin, huyến luyện các mô hình phân lớp, mô hình khuyến nghị sách… bằng ngôn ngữ Python, Java. Nhóm tác giả đã tự lập trình thư viện hỗ trợ, cung cấp các hàm để kết nối và thao tác cơ bản với hệ quản trị Etcd.  Ứng dụng di động có giao diện gọn gàng, bắt mắt, dễ sử dụng, cung cấp đầy đủ các chức năng đã liệt kê. Bên cạnh đó, nhóm còn xây dựng thêm một chức năng rất thú vị là điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt. Để lập trình ứng dụng này, nhóm đã sử dụng framework Annotation, thư viện Android PdfViewer để đọc tập tin sách, thư viện MPAndroidChart để vẽ các biểu đồ, thư viện Glide để hiển thị ảnh. Ngoài ra còn có các thư viện hỗ trợ khác như: Retrofit, GSON, Toasty, Fab, Lombok,…  Tuy nhiên, chức năng của ứng dụng còn chưa nhiều, lúc minh họa vẫn còn một vài lỗi, chưa sắp xếp được kết quả tìm kiếm sách bằng tiếng Việt.   1. **Về thái độ làm việc của sinh viên:**   Sinh viên có sự chủ động trong quá trình liên lạc và phản biện với cán bộ. Cả hai tác giả đều tuân thủ giờ giấc, trình bày báo cáo với tinh thần cầu thị, luôn khiêm tốn và biết lắng nghe. Sinh viên cũng thể hiện sự cố gắng trong quá trình chỉnh sửa lại khóa luận theo những góp ý của phản biện.  **Đánh giá chung:** Khóa luận đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, xếp loại Giỏi  **Điểm từng sinh viên:**  **Trương Thị Bích Chi: 8,5/10**  **Lưu Nguyễn: 8,5/10** | | | |
|  | | **Người nhận xét**  Nguyễn Hồ Duy Tri | | |
|  | |  | | |

**LỜI CẢM ƠN**

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Thái Bảo Trân, người đã tận tình hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi có thể để hoàn thành khóa luận này. Cô luôn nhiệt tình trao đổi, và tận tình chỉ bảo giúp chúng em hoàn thành khóa luận với kết quả tốt nhất.

Chúng em xin chân thành biết ơn sự tận tình dạy dỗ và sự giúp đỡ của tất cả quý thầy cô tại trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Hệ Thống Thông Tin, các thầy cô đã tận tình truyền đạt những kiến thức quý giá cho chúng em trong suốt hơn 4 năm học qua, những kiến thức học được từ giảng đường sẽ là hành trang quý báu để chúng em có thể tiếp tục trên con đường học tập, nghiên cứu, làm việc cũng nhưng trong quá trình hoàn thiện bản thân của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

Xin trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC**  **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc** |
|  |  |

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN ĐỀ TÀI:**  **Đọc và tư vấn sách điện tử trên ứng dụng di động**  **(Reading and Recommending e-Books on Mobile Application)** | |
| **Cán bộ hướng dẫn:** ThS. Thái Bảo Trân | |
| **Thời gian thực hiện:** Từ 2/2019 đến 6/2019 | |
| **Sinh viên thực hiện:** Trương Thị Bích Chi – 15520062  Lưu Nguyễn - 15520561 | |
| **NỘI DUNG ĐỀ TÀI**   1. **Lý do chọn đề tài**   Sách là nguồn tri thức vô hạn của nhân loại, mang cho người đọc những trải nghiệm, suy ngẫm phong phú trong cuộc sống, tăng vốn sống của bản thân. Đọc sách để nâng cao nhận thức, tiếp thu thông tin về mọi vấn đề cuộc sống là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Đọc sách còn là nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, làm tăng giá trị của bản thân trong mắt mọi người xung quanh. Một thói quen cần thiết nếu muốn phát triển toàn vẹn về nhân cách con người và nhận thức xã hội.  Theo [WorldAtlas](https://www.worldatlas.com/articles/the-countries-that-read-the-most.html), số liệu từ đầu năm 2017, Ấn Độ là quốc gia có số giờ đọc sách mỗi tuần tính trên đầu người cao nhất, 10 tiếng 42 phút. Trong top 5 còn có Thái Lan (9 tiếng 24 phút) và Philippines (7 tiếng 36 phút) lần lượt ở vị trí thứ 2 và 4. Còn ở Việt Nam, theo một [phóng sự của VTV](https://vtv.vn/doi-song/nguoi-viet-tre-it-doc-sach-2018060619510808.htm) vào năm 2018, con số được tổng hợp từ nhiều cơ quan có thẩm quyền là 1 cuốn/năm, nếu quy ra thời gian đọc sách mỗi tuần là vô cùng ít, đây là biểu hiện cho thấy văn hóa đọc tại nước ta chỉ đang dừng lại ở mức phong trào, biển hiệu chứ chưa thật sự đi sâu vào đời sống mỗi người.  **Đọc sách rất tốt nhưng làm sao biết được cuốn sách nào đáng để đọc?**  Chúng ta cần đọc nhiều sách hơn nên cần thay đổi thói quen đọc sách, đặc biệt là từ khi còn nhỏ. Vấn đề cần được giải quyết là làm thế nào để chọn được những cuốn sách đáng để đọc và phù hợp với lứa tuổi, phù hợp sở thích của mỗi người?  Dưới đây là thống kê một số kinh nghiệm từ người đọc giúp bạn có thể đánh giá sách và tìm được những cuốn sách đáng để đọc:   * **Giọng văn cuốn hút:** Nếu bạn cảm thấy bị giọng văn của người viết hấp dẫn ngay từ những trang đầu, cho dù đó là phần dẫn một cuốn tiểu thuyết hay lời mở đầu của một cuốn phi tiểu thuyết, nó có thể khiến bạn cười, thốt lên một lời cảm thán, phải suy nghĩ, thấy tò mò, … thì khả năng cao đó sẽ làm một cuốn đáng đọc với bạn. * **Có định hướng rõ ràng:** Một cuốn sách phi tiểu thuyết có thể nói về một mảng kiến thức, một ý tưởng xuyên suốt hay những hướng dẫn giúp vượt qua khó khăn, nhưng tất cả các chương phải xoay quanh một định hướng rõ ràng và bạn có thể chắt lọc được gì ra từ đó. * **Nhân vật chính hấp dẫn:** Cho dù đó có là một cuốn tiểu thuyết hay phi tiểu thuyết thì ít nhất nhân vật chính cũng nên là một người khiến bạn cảm thấy thú vị và muốn khám phá thêm. Những thứ làm nên sức hấp dẫn của nhân vật chính thường bao gồm suy nghĩ, cách thể hiện suy nghĩ, cách tương tác với người khác cũng như độ độc đáo của họ. * **Nhiều thông tin hữu ích:** Những thứ bạn có thể tiếp thu và áp dụng như kỹ năng sống, nghệ thuật giao tiếp, kỹ năng bán hàng… hay một cái nhìn cận cảnh về nhân vật hay nhóm người nào đó khiến bạn tò mò. Những chi tiết bạn có thể chắt lọc ra khi đọc: từ cuốn sách này, bạn có thể tìm đọc, nghiên cứu thêm về những ý tưởng, lĩnh vực được truyền đạt trong đó. * **Ham muốn đọc tiếp:** Những cuốn sách có thể khiến bạn không thể ngừng đọc và cảm nhận được sự thôi thúc lật tiếp trang sau để biết điều gì sẽ xảy ra. * **Khoảnh khắc khi đọc xong:** Cuốn sách có thể khiến người đọc thở dài, muốn viết, muốn nghĩ về gì đó hay nói lại với ai đó về nó, … ngay sau khi đọc xong chắc chắn không phải một cuốn sách tầm thường, thậm chí trong nhiều trường hợp có thể là cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn.   **Vậy bạn nên chọn sách từ đâu?**   * Có một số nguồn gợi ý uy tín như [Goodreads](https://www.goodreads.com/) (bạn có thể xem bạn bè đang đọc gì, đặt mục tiêu đọc bao nhiều cuốn trong năm nay hay tham khảo gợi ý sách từ những cá nhân nổi bật), danh sách Best-seller của New York Times (cập nhật hàng tuần) hay các bảng xếp hạng sách hay nhất năm có thể tìm được qua một lượt tìm kiếm Google. * Bạn bè, người quen hay những người thành công, có sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng hoặc với bản thân đều có thể là nguồn sách giá trị. Bạn có thể tham khảo blog của họ, các blog sách nổi tiếng. * Tìm sách theo tác giả: Chắc hẳn những ai yêu sách sẽ dễ dàng liệt kê được những tác giả yêu thích của mình. Khi đã yêu thích lối viết của ai đó ở một hai cuốn sách, bạn sẽ thấy thích hầu hết các tác phẩm khác. Điển hình là Alexandre Dumas với những tác phẩm lấy bối cảnh nước Pháp kinh điển, có giả trị xuyên thời gian hay Azit Nexin, người đã tạo ra những câu chuyện cười khiến nhiều thế hệ phải suy ngẫm, gật gù đồng ý. * Chọn các cuốn theo lĩnh vực quan tâm: Nếu bạn làm kinh doanh nhưng vẫn thích tìm hiểu tâm lý học hay khoa học đời sống thì hãy tham khảo những danh sách nổi tiếng nhất về các lĩnh vực này trước tiên. * Chọn các tác phẩm kinh điển: Lý do những cuốn này được xếp vào hàng kinh điển cũng bởi chúng chứa đựng những tư tưởng lớn lao có thể áp dụng vào cuộc sống cho đến tận ngày nay. Bạn rất có thể sẽ cảm thấy sửng sốt khi nhận ra cho dù mọi thứ có thay đổi chóng mặt qua nhiều thập kỷ, thế kỷ thì những vấn đề con người gặp phải, cách họ ứng phó với nghịch cảnh hay cách họ đối xử với nhau vẫn không hề đổi thay quá nhiều.  1. **Mục tiêu đề tài**  * Như đã nêu, văn hoá đọc sách của người Việt chưa được phát triển rộng rãi, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển con người, nguyên liệu quan trọng để phát triển đất nước. Lí do chủ quan để giải thích cho tình trạng này, trẻ em không có thói quen đọc sách từ nhỏ, người lớn không có thời gian để kiếm tìm cuốn sách để đọc. * Mặc dù đã có rất nhiều nơi tóm tắt hay nhận xét nội dung cũng như cho đọc thử một phần, nhưng việc đó chưa đủ thông tin để tư vấn tốt cho người đọc có nên mua quyển sách đó để đọc hay không? Ứng dụng sẽ giúp người dùng tìm được cuốn sách hợp lý, phù hợp với sở thích và lịch sử của độc giả. * Để góp phần thay đổi văn hoá đọc của người Việt, nhóm hướng tới một ứng dụng di động đọc sách điện tử và tư vấn chọn sách phù hợp trên di động. Ứng dụng giúp người đọc có thể chọn được sách phù hợp để đọc, quản lý thời gian đọc, có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi mà không tốn phí hoặc chi phí đầu tư không đáng kể. Khi chúng ta đọc sách vì thích và đam mê thì dần dần thói quen đọc sách sẽ được hình thành. Bên cạnh đó, ứng dụng sẽ tạo một môi trường trao đổi, quyên góp sách điện tử miễn phí cho cộng đồng người dùng, cũng như một số chức năng hữu ích cho việc chọn sách.  1. **Phạm vi đề tài**   Đề tài tập trung vào các nội dung chính sau:   * Xây dựng ứng dụng di động đọc sách điện tử. * Ứng dụng bao gồm chức năng: đọc sách điện tử; tìm kiếm sách; trao đổi sách; đánh giá sách; đề xuất người dùng, ... * Xây dựng các biểu mẫu báo cáo thống kê sách.  1. **Đối tượng**  * Các tựa sách có trong dữ liệu và quyên góp từ người dùng. * Người dùng  1. **Phương pháp thực hiện**  * Tìm hiểu các công nghệ áp dụng để xây dựng các chức năng đã nêu. * Xây dựng cơ sở dữ liệu, luồng dữ liệu. * Lên luồng sự kiện, các màn hình cần có. * Xây dựng liên kết giữa ứng dụng và máy chủ. * Hiện thực hoá ứng dụng theo thiết kế đã có. * Nghiên cứu một số thuật toán khai phá dữ liệu như lọc cộng tác, thuật toán xử lý văn bản, …tư vấn sách và đề xuất những quyển sách phù hợp nhất cho người đọc.  1. **Kết quả mong đợi của đề tài**   Xây dựng kho sách điện tử và tư vấn tìm kiếm sách phù hợp trên di động có khả năng đưa vào thực tiễn. | |
| **KẾ HOẠCH THỰC HIỆN** | |
| **Công việc cần thực hiện** | **Thời gian** |
| * Xác định đề tài thực hiện. * Viết mô tả cho đề tài. | 1 tuần |
| Tìm hiểu các công nghệ liên quan áp dụng cho đề tài. | 1 tuần |
| * Xây dựng cơ sở dữ liệu, luồng dữ liệu. * Lên luồng sự kiện, các màn hình cần có. * Xây dựng liên kết giữa ứng dụng và máy chủ. | 1 tuần |
| Trực quan hóa các biểu mẫu vào phần mềm dựa trên dữ liệu đã có. | 2 tuần |
| Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng đọc sách online. | 4 tuần |
| Xây dựng hệ thống đề xuất cho người dùng | 4 tuần |
| Viết báo cáo hoàn chỉnh cho đề tài. | 2 tuần |
| **Tổng cộng** | 15 tuần |
| **Xác nhận của CBHD**  **(Ký tên và ghi rõ họ tên)** | TPHCM, ngày 10 tháng 3 năm 2019  Sinh viên  (Ký tên và ghi rõ họ tên) |

MỤC LỤC

[DANH MỤC CÁC BẢNG i](#_Toc13329474)

[DANH MỤC CÁC HÌNH ii](#_Toc13329475)

[DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT iv](#_Toc13329476)

[TÓM TẮT v](#_Toc13329477)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1](#_Toc13329478)

[1.1. Đặt vấn đề 1](#_Toc13329479)

[1.2. Mục tiêu đề tài 1](#_Toc13329480)

[1.3. Khảo sát hiện trạng 2](#_Toc13329481)

[1.3.1. Khảo sát ứng dụng đọc sách điện tử 2](#_Toc13329482)

[1.3.2. Các nghiên cứu liên quan 5](#_Toc13329483)

[1.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 5](#_Toc13329484)

[1.4.1. Đối tượng 5](#_Toc13329485)

[1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 5](#_Toc13329486)

[1.5. Nội dung thực hiện 6](#_Toc13329487)

[1.6. Bố cục báo cáo 7](#_Toc13329488)

[CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 8](#_Toc13329489)

[2.1. Tổng quan về cơ sở dữ liệu Etcd 8](#_Toc13329490)

[2.1.1. Giới thiệu về Etcd 8](#_Toc13329491)

[2.1.2. Cấu trúc lưu trữ dữ liệu 8](#_Toc13329492)

[2.2. Phương thức hoạt động của hệ phân tán Etcd 9](#_Toc13329493)

[2.3. Các chức năng Etcd hỗ trợ 10](#_Toc13329494)

[2.4. Naive Bayes 12](#_Toc13329495)

[2.4.1. Túi từ (Bag of Words - Bow), TF-IDF 12](#_Toc13329496)

[2.4.2. Định lý Bayes 15](#_Toc13329497)

[2.4.3. Thuật toán phân cấp Naive Bayes 15](#_Toc13329498)

[2.4.4. Các mô hình thuật toán phân cấp Naive Bayes 16](#_Toc13329499)

[2.4.4.1. Tổng quan mô hình đa thức 16](#_Toc13329500)

[2.4.4.2. Tổng quan mô hình Bernoulli 17](#_Toc13329501)

[2.5. Tập phổ biến và luật kết hợp với thuật toán Apriori 17](#_Toc13329502)

[2.6. Các công cụ hỗ trợ hệ thống 19](#_Toc13329503)

[2.6.1. Python 19](#_Toc13329504)

[2.6.1.1. Giới thiệu 19](#_Toc13329505)

[2.6.1.2. Đặc điểm 19](#_Toc13329506)

[2.6.1.3. Ưu điểm 20](#_Toc13329507)

[2.6.1.4. Nhược điểm 20](#_Toc13329508)

[2.6.2. Java 20](#_Toc13329509)

[2.6.2.1. Giới thiệu 20](#_Toc13329510)

[2.6.2.2. Đặc điểm 21](#_Toc13329511)

[2.6.2.3. Ưu điểm 22](#_Toc13329512)

[2.6.2.4. Nhược điểm 22](#_Toc13329513)

[CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 23](#_Toc13329514)

[3.1. Phân tích hiện trạng nhu cầu 23](#_Toc13329515)

[3.1.1. Yêu cầu chức năng 23](#_Toc13329516)

[3.1.2. Yêu cầu phi chức năng 23](#_Toc13329517)

[3.2. Phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu 24](#_Toc13329518)

[3.2.1. Cấu trúc dữ liệu 24](#_Toc13329519)

[3.2.2. Mô tả các thuộc tính 25](#_Toc13329520)

[3.3. Phân tích thiết kế thành phần xử lý 30](#_Toc13329521)

[3.3.1. Sơ đồ Usecase 30](#_Toc13329522)

[3.3.2. Danh sách Usecase 30](#_Toc13329523)

[3.3.3. Sơ đồ tuần tự 32](#_Toc13329524)

[3.4. Thiết kế giao diện 45](#_Toc13329525)

[3.5. Xây dựng giao diện 46](#_Toc13329526)

[CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 50](#_Toc13329527)

[4.1. Môi trường triển khai 50](#_Toc13329528)

[4.2. Giải pháp công nghệ sử dụng ở phía Client (ứng dụng Android) 53](#_Toc13329529)

[4.2.1. Áp dụng Annotation để giảm thời gian lập trình 53](#_Toc13329530)

[4.2.2. Sử dụng thư viện Android PdfViewer để đọc và hiển thị file pdf từ bộ nhớ điện thoại 54](#_Toc13329531)

[4.2.3. Vẽ biểu đồ với MPAndroidChart 55](#_Toc13329532)

[4.2.4. Việc tải và sử dụng hình ảnh 55](#_Toc13329533)

[4.2.5. Giao tiếp với Server 58](#_Toc13329534)

[4.2.6. Xử lý kết quả trả về từ Server 62](#_Toc13329535)

[4.2.7. Xây dựng giao diện 62](#_Toc13329536)

[4.3. Giải pháp công nghệ sử dụng ở phía Server 62](#_Toc13329537)

[4.3.1. Ngôn ngữ Python 62](#_Toc13329538)

[4.3.1.1. Tổng quan 62](#_Toc13329539)

[4.3.1.2. Lý do sử dụng 63](#_Toc13329540)

[4.3.2. Nghiên cứu và triển khai thư viện hỗ trợ truy xuất dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Etcd 63](#_Toc13329541)

[4.3.3. Ứng dụng thuật toán phân lớp Naive Bayes 82](#_Toc13329542)

[4.3.3.1. Chức năng phân lớp thể loại sách dựa vào tiêu đề 82](#_Toc13329543)

[4.3.3.2. Chức năng điều khiển ứng dụng bằng giọng nói 86](#_Toc13329544)

[4.3.4. Ứng dụng thuật toán Apriori trong việc tư vấn sách cho từng người dùng 90](#_Toc13329545)

[4.3.5. Dùng Google Cloud Platform để triển khai Server 94](#_Toc13329546)

[CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 95](#_Toc13329547)

[5.1. Kết quả đạt được 95](#_Toc13329548)

[5.2. Ưu điểm của hệ thống 95](#_Toc13329549)

[5.3. Hạn chế của hệ thống 95](#_Toc13329550)

[5.4. Hướng phát triển 96](#_Toc13329551)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 97](#_Toc13329552)

DANH MỤC CÁC BẢNG

[Bảng 3‑1. Bảng mô tả thuộc tính User 26](#_Toc13208352)

[Bảng 3‑2. Bảng mô tả thuộc tính category 26](#_Toc13208353)

[Bảng 3‑3. Bảng mô tả thuộc tính Book 27](#_Toc13208354)

[Bảng 3‑4. Bảng mô tả thuộc tính Reading history 28](#_Toc13208355)

[Bảng 3‑5. Bảng mô tả thuộc tính News 29](#_Toc13208356)

[Bảng 3‑6. Bảng mô tả thuộc tính Comment 29](#_Toc13208357)

[Bảng 3‑7. Danh sách usecase 33](#_Toc13208358)

[Bảng 3‑8. Danh sách màn hình 46](#_Toc13208359)

[Bảng 4‑1. So sánh Glide và Picasso 59](#_Toc13208360)

[Bảng 4‑2. So sánh Retrofit và Volley 62](#_Toc13208361)

DANH MỤC CÁC HÌNH

[Hình 1‑1. App waka 3](#_Toc13244847)

[Hình 1‑2. App waka 3](#_Toc13244848)

[Hình 1‑3. Web sachtot 4](#_Toc13244849)

[Hình 1‑4. Web gacsach 4](#_Toc13244850)

[Hình 2‑1. Phương thức hoạt động của hệ phân tán Etcd 9](#_Toc13244851)

[Hình 3‑1. Sơ đồ usecase 30](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244852)

[Hình 3‑2. Sơ đồ tuần tự usecase đăng kí 32](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244853)

[Hình 3‑3. Sơ đồ tuần tự usecase đăng nhập 33](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244854)

[Hình 3‑4. Sơ đồ tuần tự usecase đăng xuất 33](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244855)

[Hình 3‑5. Sơ đồ tuần tự usecase tra cứu người dùng 34](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244856)

[Hình 3‑6. Sơ đồ tuần tự usecase khởi tạo màn hình trang chủ 34](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244857)

[Hình 3‑7. Sơ đồ tuần tự usecase tra cứu sách 35](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244858)

[Hình 3‑8. Sơ đồ tuần tự usecase xem bảng tin chung 36](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244859)

[Hình 3‑9. Sơ đồ tuần tự usecase thống kê hệ thống 36](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244860)

[Hình 3‑10. Sơ đồ tuần tự usecase quản lý thông tin người dùng 37](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244861)

[Hình 3‑11. Sơ đồ tuần tự usecase quản lý lịch sử đọc sách 38](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244862)

[Hình 3‑12. Sơ đồ tuần tự usecase thêm sách – bài đăng 39](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244863)

[Hình 3‑13. Sơ đồ tuần tự usecase xem sách – bài đăng 40](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244864)

[Hình 3‑14. Sơ đồ tuần tự usecase chỉnh sửa sách – bài đăng 40](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244865)

[Hình 3‑15. Sơ đồ tuần tự usecase xóa sách – bài đăng 41](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244866)

[Hình 3‑16. Sơ đồ tuần tự usecase xem chi tiết sách 41](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244867)

[Hình 3‑17. Sơ đồ tuần tự usecase bình luận sách 42](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244868)

[Hình 3‑18. Sơ đồ tuần tự usecase đánh giá sách 42](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244869)

[Hình 3‑19. Sơ đồ tuần tự usecase đọc sách 43](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244870)

[Hình 3‑20. Sơ đồ usecase điều khiển bằng giọng nói 43](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244871)

[Hình 3‑21. Sơ đồ usecase lập lịch nhắc nhở 44](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244872)

[Hình 3‑22. Màn hình đăng nhập 46](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244873)

[Hình 3‑23. Màn hình đăng kí 46](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244874)

[Hình 3‑24. Màn hình trang chủ 46](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244875)

[Hình 3‑25. Màn hình quản lý thông tin 46](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244876)

[Hình 3‑26. Màn hình lịch sử đọc sách 47](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244877)

[Hình 3‑27. Màn hình chi tiết sách 47](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244878)

[Hình 3‑28. Màn hình bảng tin chia sẻ 47](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244879)

[Hình 3‑29. Màn hình tra cứu sách 47](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244880)

[Hình 3‑30.Màn hình thêm sách 48](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244881)

[Hình 3‑31. Màn hình tra cứu người dùng 48](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244882)

[Hình 3‑32. Màn hình trang cá nhân 48](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244883)

[Hình 3‑33. Màn hình thống kê 48](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244884)

[Hình 3‑34. Màn hình danh sách nhắc nhở 49](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244885)

[Hình 3‑35. Màn hình đặt lịch nhắc nhở 49](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244886)

[Hình 4‑1. Sơ đồ thị trường hệ điều hành điện thoại toàn thế giới từ tháng 5 2018 đến tháng 6 2019 50](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244887)

[Hình 4‑2. Sơ đồ thư viện hỗ trợ truy xuất dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Etcd 63](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244888)

[Hình 4‑3. Màn hình lịch sử đọc sách 93](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244889)

[Hình 4‑4. Màn hình chính với danh sách sách gợi ý 94](file:///C:\Users\luung\Downloads\Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c!App\All\BÁO-CÁO-KLTN-ĐỌC-VÀ-TƯ-VẤN-SÁCH-ĐIỆN-TỬ-15520062-15520561Version-phản-biện%20(2).docx#_Toc13244890)

# DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ viết tắt** | **Nội dung** |
| 1 | Etcd | Etc distributed |
| 2 | BOW | Bag Of Words |
| 3 | TF | Term Frequency |

TÓM TẮT

Đề tài khóa luận “Đọc và tư vấn sách điện tử trên ứng dụng di động” mang tính thực tế hướng đến đối tượng người dùng mong muốn có một nơi để chia sẻ, nhận được những lời khuyên hữu ích về sách cũng như đọc sách ngay trên thiết bị di động của mình, vật bất ly thân với đa số mọi người hiện nay.

Sau khi tìm hiểu, khảo sát các ứng dụng đọc sách hiện nay, nhóm tác giả đưa ra hướng giải quyết sau:

* Tìm hiểu và xây dựng phương pháp khuyến nghị dựa vào lịch sử đọc, nhận xét của người dùng cho từng cuốn sách cũng như thể loại.
* Xây dựng ứng dụng với chức năng đọc sách với giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp các chức năng khác như: đăng nhập, đăng xuất, tìm kiếm, đánh giá sách, chia sẻ sách.
* Công nghệ sử dụng xây dựng hệ thống: Java Android, Python, Etcd, Google Cloud Platform.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## Đặt vấn đề

Sách là nguồn tri thức vô hạn của nhân loại, mang cho người đọc những trải nghiệm, suy ngẫm phong phú trong cuộc sống, tăng vốn sống của bản thân. Đọc sách để nâng cao nhận thức, tiếp thu thông tin về mọi vấn đề cuộc sống là nhu cầu chính đáng của mỗi người. Đọc sách còn là nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội, làm tăng giá trị của bản thân trong mắt mọi người xung quanh. Một thói quen cần thiết nếu muốn phát triển toàn vẹn về nhân cách con người và nhận thức xã hội.

Theo [WorldAtlas](https://www.worldatlas.com/articles/the-countries-that-read-the-most.html), số liệu từ đầu năm 2017, Ấn Độ là quốc gia có số giờ đọc sách mỗi tuần tính trên đầu người cao nhất, 10 tiếng 42 phút. Trong top 5 còn có Thái Lan (9 tiếng 24 phút) và Philippines (7 tiếng 36 phút) lần lượt ở vị trí thứ 2 và 4. Còn ở Việt Nam, theo một [phóng sự của VTV](https://vtv.vn/doi-song/nguoi-viet-tre-it-doc-sach-2018060619510808.htm) vào năm 2018, con số được tổng hợp từ nhiều cơ quan có thẩm quyền là 1 cuốn/năm, nếu quy ra thời gian đọc sách mỗi tuần là vô cùng ít, đây là biểu hiện cho thấy văn hóa đọc tại nước ta chỉ đang dừng lại ở mức phong trào, biển hiệu chứ chưa thật sự đi sau vào đời sống mỗi người.

Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc đọc sách sẽ dễ dàng hơn cho mọi người vì sách sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn nhưng lại tạo ra một rào cản rất lớn cho những ai chưa có thói quen đọc sách.

Nhằm hỗ trợ tạo ra một thói quen đọc sách, đặc biệt dành cho người Việt, nhóm tác giả cố gắng tạo ra một phương pháp giúp người dùng nhận được những cuốn sách phù hợp, tạo ra sự thích thú cũng như hoàn thiện thói quen đọc sách. Bên cạnh đó tạo ra một cộng đồng chia sẻ, đánh giá sách đáng tin cậy.

## Mục tiêu đề tài

Mặc dù đã có rất nhiều nơi tóm tắt hay nhận xét nội dung cũng như cho đọc thử một phần, nhưng việc đó chưa đủ thông tin để tư vấn tốt cho người đọc có nên mua quyển sách đó để đọc hay không? Ứng dụng sẽ giúp người dùng tìm được cuốn sách hợp lý, phù hợp với sở thích và lịch sử của độc giả.

Để góp phần thay đổi văn hoá đọc của người Việt, nhóm hướng tới một ứng dụng di động đọc sách điện tử và tư vấn chọn sách phù hợp trên di động. Ứng dụng giúp người đọc có thể chọn được sách phù hợp để đọc, quản lý thời gian đọc, có thể đọc sách mọi lúc mọi nơi mà không tốn phí hoặc chi phí đầu tư không đáng kể. Khi chúng ta đọc sách vì thích và đam mê thì dần dần thói quen đọc sách sẽ được hình thành. Bên cạnh đó, ứng dụng sẽ tạo một môi trường trao đổi, quyên góp sách điện tử miễn phí cho cộng đồng người dùng, cũng như một số chức năng hữu ích cho việc chọn sách.

## Khảo sát hiện trạng

### Khảo sát ứng dụng đọc sách điện tử


* Ứng dụng Waka 4.0 – Ebook & Audiobook

Waka[[1]](#footnote-2) là Nền tảng xuất bản điện tử số một Việt Nam, trực thuộc Công ty Cổ phần Bạch Minh (Vega Corporation). Ra đời từ năm 2014, đến nay, Waka có hơn 3,2 triệu người dùng, hơn 13.000 nội dung điện tử đa dạng về thể loại và hỗ trợ trên nhiều nền tảng khác nhau (máy tính, máy tính bảng, di động). Với một giao diện cực kì đơn giản cho mọi người và khả năng khai thác tốt nguồn sách đang sở hữu, Waka đã cung cấp một nơi tuyệt vời đối với những người yêu thích đọc sách tại Việt Nam.


|  |  |
| --- | --- |
| Hình 1‑1. App waka | Hình 1‑2. App waka |

* Trang web Sachtot.vn

Sách tốt[[2]](#footnote-3) là một trong những hệ thống gồm: sách điện tử, sách nói, truyện tranh có bản quyền lớn nhất dành cho mọi loại khách hàng. Với số lượng lên đến vài chục ngàn tựa sách được cung cấp từ nhà xuất bản, các công ty uy tín tại Việt Nam. Ngoài ra, Sachtot.vn còn có ứng dụng trên Apple Store hoặc Google Play, đọc giả có thể đọc sách bằng điện thoại một cách cực kì thuận tiện.



Hình 1‑3. Web sachtot

* Trang web gacsach.vn

Hình 1‑4. Web gacsach

Gác sách[[3]](#footnote-4) có lượt truy cập từ các độc giả khá cao, khoảng 150.000 lượt mỗi ngày. Hệ thống không chỉ có các loại sách đủ thể loại do những tác giả nổi tiếng viết mà còn có nhiều loại truyện tự sáng tác phù hợp với nhiều lứa tuổi.

* Nhận xét: Nhìn chung ta thấy các ứng dụng đọc sách online hiện nay đều có chức năng chính là giúp người dùng đọc sách và tư vấn sách. Tuy nhiên việc chọn lựa sách đọc vẫn tùy thuộc vào người dùng khi tham khảo hệ thống phân loại cơ bản như sách mới nhất, sách đọc nhiều nhất … của ứng dụng, với dữ liệu được thu thập nhiều năm thì chúng vẫn đang đóng vai trò chính trong việc giới thiệu sách cho người dùng bên cạnh hệ thống đánh giá và bình luận. Đối với người mới hoặc những người dùng khó tính việc dựa trên hệ thống gợi ý này có thể gây phản tác dụng khi họ không cảm thấy thích thú với những gì đa số mọi người đọc.

### Các nghiên cứu liên quan

* Thuật toán phân lớp.
* Thuật toán khuyến nghị.

## Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

### Đối tượng

Mọi đối tượng có dùng điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android – đặc biệt ứng dụng quan tâm đến những người chưa có thói quen đọc sách.

### Phạm vi nghiên cứu

Về công nghệ:

* Ngôn ngữ lập trình: Java, Python.
* Thư viện: Weka, Retrofit, RxJava, scikit learn
* Framework: Flask Framework.
* Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Etcd.
* Quản lý source code với Git.

Về nghiên cứu:

* Viết thư viện hỗ trợ truy xuất dữ liệu trên Etcd database cluster
* Thuật toán phân lớp
* Thuật toán khuyến nghị

## Nội dung thực hiện

**Bước 1:**

* Khảo sát các ứng dụng đọc sách.
* Xác định những chức năng cần có và thứ tự ưu tiên.
* Tìm hiểu các công nghệ, thư viện hỗ trợ việc lập trình ứng dụng.
* Tìm kiếm và nghiên cứu nguồn dữ liệu.

**Bước 2:**

* Thiết kế các thành phần hệ thống.
* Thiết kế cơ sở dữ liệu.
* Thiết kế server.
* Thiết kế giao diện.
* Thực hiện lấy dữ liệu.

**Bước 3:**

* Xây dựng server.
* Tạo API tương tác với server.
* Tạo giao diện.
* Tạo các chức năng đã chọn.

**Bước 4:**

* Xây dựng hệ thống khuyến nghị từ thuật toán tìm hiểu.

**Bước 5:**

* Hoàn chỉnh và cải thiện hiệu năng hệ thống.
* Nhận xét và đánh giá

## Bố cục báo cáo

#### *Chương 1*: Tổng quan về đề tài

Giới thiệu tổng quan nhất về nội dung đề tài. Nội dung chương 1 bao gồm: Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài, khảo sát hiện trạng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, công cụ xây dựng hệ thống và bố cục của báo cáo.

#### *Chương 2*: Cơ sở lý thuyết

Giới thiệu lý thuyết, các thư viện, công cụ sử dụng trong đề tài. Trình bày ưu nhược điểm của từng mục và lí do lựa chọn. Trình bày chi tiết lý thuyết áp dụng trong đề tài.

#### *Chương 3*: Phân tích và thiết kế hệ thống

Trình bày sơ đồ tổ chức của ứng dụng, phân tích thiết kế hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện và luồng chạy của ứng dụng.

#### *Chương 4*: Cài đặt và triển khai hệ thống

Trình bày những công cụ đã sử dụng để hiện thực sản phẩm của đề tài kèm ví dụ. Cách áp dụng các thuật toán phân lớp, khai thác dữ liệu vào bài toán đề xuất sách cho người dùng.

#### *Chương 5*: Kết luận

Tóm tắt đề tài, thành công và hạn chế, hướng phát triển tương lai về mặt chức năng và khả năng đề xuất cho người dùng.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Tổng quan về cơ sở dữ liệu Etcd[[4]](#footnote-5)

## Giới thiệu về Etcd

Được phát triển bởi nhóm CoreOS, là một hệ thống phân tán, mã nguồn mở, dùng để lưu trữ các giá trị key-value. Các ứng dụng có độ phức tạp cao, từ một ứng dụng web đơn giản đến Kubernetes, có thể đọc dữ liệu từ và ghi dữ liệu vào etcd.

### Cấu trúc lưu trữ dữ liệu

Cùng là NoSql giống MongoDB nhưng cấu trúc lưu trữ dữ liệu của Etcd hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể, MongoDB được thiết kế theo kiểu hướng đối tượng, các bảng trong MongoDB được cấu trúc rất linh hoạt, lưu trữ dữ liệu theo hướng tài liệu (document), các dữ liệu được lưu trữ trong document kiểu json.

Etcd chỉ lưu trữ dữ liệu theo cặp giá trị key-value, các thuộc tính của một đối tượng sẽ được làm phẳng mà không phân cấp bậc.

Ví dụ: MongoDB có đối tượng User có cấu trúc như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| { |  |  |  |  |  |
|  | id: | "12345" |  |  |  |
|  | usernam: | "Nguyễn Văn A" | |  |  |
|  | contact: { |  |  |  |  |
|  |  | phone: | "0935734123", | |  |
|  |  | email: | "nguyenvana@gmail.com", | | |
|  | }, |  |  |  |  |
|  | access: { |  |  |  |  |
|  |  | level: | 5, |  |  |
|  |  | group: | dev, |  |  |
|  | } |  |  |  |  |
| } |  |  |  |  |  |

Khi muốn lưu trữ User ở Etcd thì các key sẽ được làm phẳng theo dạng:

/user/id: "12345",

/user/username: "Nguyen Van A",

/user/contact/phone: "0935734123",

/user/contact/email: "nguyenvana@gmail.com",


/user/access/level: 5,

/user/access/group: dev

Tuy nhiên, trong database thì tất cả các cặp key-value của đối tượng User sẽ không được lưu trữ chung với nhau, nếu muốn truy xuất giá trị của thuộc tính thì phải dựa vào key đã được làm phẳng để lấy value.

Do đó, nhóm đã nghiên cứu và viết thư viện để hỗ trợ lưu trữ và truy xuất thông tin cho những đối tượng cần sử dụng trong ứng dụng. Chi tiết của thư viện này sẽ được trình bày trong chương 4.

### Phương thức hoạt động của hệ phân tán Etcd



Hình 2‑1. Phương thức hoạt động của hệ phân tán Etcd[[5]](#footnote-6)

Hệ thống phân tán Etcd được hoạt động dựa trên cụm Etcd (Etcd cluster), mỗi cụm sẽ gồm nhiều node.

Etcd cluster sẽ bao gồm ít nhất 3 node (đặt tại 3 máy khác nhau). Trong đó có 1 node sẽ đóng vai trò “Leader”, các node còn lại sẽ là “Follower”, trong cùng 1 thời điểm thì chỉ có duy nhất 1 leader.

Etcd phân tán dữ liệu theo kỹ thuật replicate (nhân bản), do đó tất cả dữ liệu sẽ lưu trữ như nhau tại tất cả các node (hiện nay trong nhiều bài toán phân tán dữ liệu thì kỹ thuật sharding (phân mảnh) được sử dụng nhiều hơn, tại mỗi node sẽ lưu trữ một phần dữ liệu, gộp hết tất cả các mảnh tại các node lại thì được bộ dữ liệu hoàn chỉnh).

Quy trình đọc, ghi dữ liệu như sau: Khi người dùng gửi request (yêu cầu) đọc hoặc ghi dữ liệu đến etcd cluster (có thể request tại bất kì node nào) thì request sẽ được chuyển đến cho leader, sau đó leader sẽ gửi thông báo đến tất cả các node đang hoạt động trong cụm. Khi tất cả các cụm respone (phản hồi) đồng ý tiếp nhận dữ liệu thì node leader sẽ thực thi ghi/đọc dữ liệu. Trường hợp là ghi dữ liệu thì sau khi leader ghi dữ liệu thành công sẽ gửi thông báo đến các node còn lại và các node này sẽ ghi dữ liệu đó xuống.

Nếu trong quá trình ghi dữ liệu nếu có bất kì node nào bị ngưng kết nối thì dữ liệu mới sẽ không request được tới node đó. Sau khi node đó kết nối lại thì tất cả các dữ liệu mới nhất sẽ được request để ghi vào node đó. Do đó trong cùng thời điểm (có thể cách biệt nhau 1 khoảng thời gian nhỏ) thì toàn bộ dữ liệu tại các node sẽ là như nhau.

Khi node leader bị ngắt kết nối thì tất cả các node còn lại sẽ bầu chọn leader mới.

### Các chức năng Etcd hỗ trợ[[6]](#footnote-7)

* ***Get:*** lấy value dựa vào key

VD: key = “foo”, value = “bar”

**$ etcdctl get foo**

**foo**

**bar**

* ***Get\_prefix:*** lấy value có key bắt đầu bằng những kí tự nào đó:

**$ etcdctl get --prefix foo**

**foo**

**bar**

**foo1**

**bar1**

**foo2**

**bar2**

**foo3**

**bar3**

* ***Put:*** Ghi key-value xuống database

VD: key = “foo”, value = “bar”

**$ etcdctl put foo bar**

**OK**

* ***Set:*** Cập nhật value của key

**$ etcdctl set foo bar11**

**OK**

* ***Delete:*** Xóa cặp key-value khi biết key

Giả sử trong etcd đã lưu các key-value như sau:

foo = bar

foo1 = bar1

foo3 = bar3

zoo = val

zoo1 = val1

zoo2 = val2

a = 123

b =456

c = 789

Xóa key “foo” (kết quả 1 dòng được xóa)

**$ etcdctl del foo**

**1**

* ***Delete\_prefix:*** Xóa những key bắt đầu bằng những kí tự nào đó

**$ etcdctl del foo foo9**

**2 # two keys are deleted**

* ***Watch:*** Xem lịch sử thay đổi giá trị value của key

**$ etcdctl watch foo**

**# in another terminal: etcdctl put foo bar**

**PUT**

**foo**

**bar**

* ***Lease:*** Gán time to live (TTL) cho key, sau khoảng thời gian được gán thì key đó sẽ bị xóa

**$ etcdctl lease grant 10**

**lease 32695410dcc0ca06 granted with TTL(10s)**

* ***Revoke:*** Thu hồi lease

**$ etcdctl lease revoke 32695410dcc0ca06**

**lease 32695410dcc0ca06 revoked**

* ***Snapshot***: Lưu lại trạng thái dữ liệu ở thời điểm hiện tại

### Naive Bayes

### Túi từ (Bag of Words - Bow), TF-IDF

Túi từ (Bag of Words[[7]](#footnote-8)) là một thuật toán hỗ trợ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và mục đích là phân loại ký tự hay văn bản. Ý tưởng của túi từ là phân tích và phân nhóm dựa theo "Túi từ" (Kho ngữ liệu – Corpus[[8]](#footnote-9)). Với bộ dữ liệu mới, tiến hành tìm ra số lần từng từ của nó xuất hiện trong "túi". Tuy nhiên túi từ vẫn tồn tại khuyết điểm, nên TF-IDF là phương pháp khắc phục. Có thể ứng dụng túi từ kết hợp TF-IDF vào việc tìm kiếm, phân loại tài liệu, lọc thư làm phiền, xác định ý định của người dùng...

Ví dụ các bước thực hiện:

* Hình thành vector

“The quick brown fox jumps over the lazy dog and”

“Never jump over the lazy dog quickly”

Từ 2 câu trên, tiến hành tạo từ điển chứa các từ xuất hiện trong từng câu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| { |  |  |
|  | "brown": | 0 |
|  | "dog": | 1 |
|  | "fox": | 2 |
|  | "jump": | 3 |
|  | "jumps": | 4 |
|  | "lazy": | 5 |
|  | "never": | 6 |
|  | "over": | 7 |
|  | "quick": | 8 |
|  | "quickly": | 9 |
|  | "the": | 10 |
| } |  |  |

Dựa vào từ điển vừa tạo, tiến hành tạo vector lưu trữ số lần xuất hiện của từ trong từ điển ứng với mỗi câu. Và do từ điển đang có 11 từ nên mỗi vector sẽ có 11 phần tử như sau:

[1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,2]

[0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1]


(Ở câu số 1, "the" xuất hiện 2 lần nên phần tử thứ 11 sẽ mang giá trị 2. Tương tự "brown", "dog", "fox", "jumps", "lazy", "over", "quick" xuất hiện 1 lần. Và vector chỉ mang giá trị 0 khi từ đó không xuất hiện trong câu như "jump", "over", "quickly")

* Đánh lại trọng số với TF-IDF

Trong hầu hết các ngôn ngữ, có một số từ có xu hướng xuất hiện thường xuyên như trong tiếng anh có "is", "the"... tương tự tiếng việt có các từ như "là", "của", "cứ"... Chính vì vậy nếu chỉ xét theo tần số xuất hiện của từng từ thì việc phân loại văn bản rất có thể cho kết quả sai dẫn tỷ lệ chính xác sẽ thấp. Vậy giải pháp là gì ?


Phương pháp phổ biến là sử dụng một phương pháp thống kê có tên là TF-IDF, giá trị TF-IDF của một từ là một con số thu được qua thống kê thể hiện mức độ quan trọng của từ này trong một văn bản, mà bản thân văn bản đang xét nằm trong một tập hợp các văn bản.

Tại sao phương pháp lại có tên là TF-IDF?

Đầu tiên, TF(Term Frequency) là tần số xuất hiện của 1 từ trong 1 văn bản có cách tính như sau:

* f(t,d) - số lần xuất hiện từ t trong văn bản d.
* mẫu số là tổng số từ trong văn bản d

Tiếp theo là IDF (Inverse Document Frequency): Tần số nghịch của 1 từ trong tập văn bản (corpus).

Mục đích của việc tính IDF là giảm giá trị của các từ thường xuyên xuất hiện như "is", "the"... Do các từ này không mang nhiều ý nghĩa trong việc phân loại văn bản.

|D|: tổng số văn bản trong tập D, mẫu số là số văn bản có chứa từ t . Nếu từ đó không xuất hiện ở bất cứ 1 văn bản nào trong tập thì mẫu số sẽ bằng 0 => phép chia cho không không hợp lệ, vì thế với trường hợp này thường cộng thêm 1 vào mẫu số.

Và cuối cùng TF-IDF bằng:

Những từ có giá trị TF-IDF cao là những từ xuất hiện nhiều trong văn bản này, và xuất hiện ít trong các văn bản khác. Việc này giúp lọc ra những từ phổ biến và giữ lại những từ có giá trị cao (từ khoá của văn bản đó).

### Định lý Bayes

Một định lý toán học để tính xác suất xảy ra của một sự kiện ngẫu nhiên y khi biết sự kiện liên quan x đã xảy ra.

Ta có 2 sự kiện ngẫu nhiên x và y, nếu x và y là 2 sự kiện độc lập, ta có xác suất để xảy ra x và y đồng thời là:

*(1)*

* P(x): xác suất xảy ra x riêng biệt.
* P(y): là xác suất xảy ra y riêng biệt.

Nếu x và y là 2 sự kiện liên quan đến nhau, và xác suất xảy ra sự kiện y lớn hơn 0, ta có thể định nghĩa xác suất xảy ra y khi biết x xảy ra như sau:

Ta có thể viết lại thành:

*Khi x và y là 2 sự kiện độc lập ta có P(y|x) = P(x), ta thu được công thức như (1)*

### Thuật toán phân cấp Naive Bayes

Một thuật toán phân loại dựa trên tính toán xác suất áp dụng định lý Bayes. Thuật toán này thuộc nhóm “Học có giám sát” (Supervised Learning). Với công thức tính xác suất:

Do đó ta có:

Trên thực tế thì ít khi tìm được dữ liệu mà các thành phần là hoàn toàn độc lập với nhau. Tuy nhiên giả thiết này giúp cách tính toán trở nên đơn giản, huấn luyện dữ liệu nhanh, đem lại hiệu quả bất ngờ với các lớp bài toán nhất định.

Cách xác định các thành phần (class) của dữ liệu dựa trên giả thiết này có tên là Thuật toán phân cấp Naïve Bayes.

### Các mô hình thuật toán phân cấp Naive Bayes

Một trong các bài toán nổi tiếng hiệu quả khi sử dụng Thuật toán phân cấp Naïve Bayes là bài toán phân loại ký tự.

Trong bài toán này, mỗi văn bản được thể hiện thành dạng bag of words, hiểu nôm na là thể hiện xem có bao nhiêu từ xuất hiện và tần suất xuất hiện trong văn bản, nhưng bỏ qua thứ tự các từ

Có 2 mô hình thuật toán Naive Bayes thường sử dụng là mô hình Bernoulli và mô hình đa thức (Multinomial). Trong bài toán này ta chỉ tìm hiểu mô hình đa thức.

### Tổng quan mô hình đa thức

Mô hình này chủ yếu được sử dụng trong phân loại văn bản mà feature vectors được tính bằng Bags of Words. Lúc này, mỗi văn bản được biểu diễn bởi một vector có độ dài d chính là số từ trong từ điển. Giá trị của thành phần thứ i trong mỗi vector chính là số lần từ thứ i xuất hiện trong văn bản đó.

Ta tính xác suất từ xuất hiện trong văn bản P(xi∣y) bằng công thức:

* Ni là tổng số lần từ xi xuất hiện trong văn bản.
* Nc là tổng số lần từ của tất cả các từ x1,…xn xuất hiện trong văn bản.

Công thức trên có hạn chế là khi từ xi không xuất hiện lần nào trong văn bản, ta sẽ có Ni=0. Điều này làm cho P(xi∣y) = 0.

Để khắc phục vấn đề này, người ta sử dụng kỹ thuật gọi là Laplace Smoothing bằng cách cộng thêm vào cả tử và mẫu để giá trị luôn khác 0.

* α thường là số dương, bằng 1.
* dα được cộng vào mẫu để đảm bảo ∑i=1dP(xi∣y)=1

### Tổng quan mô hình Bernoulli

Ở mô hình này, các feature vector là các giá trị nhị phân 0, 1. Trong đó 1 thể hiện từ có xuất hiện trong văn bản, 0 thể hiện từ đó không xuất hiện trong văn bản.

Xác suất P(xi∣y) được tính bằng công thức bên dưới, với P(i∣y) là tỉ lệ số lần từ x\_ixi xuất hiện trong toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện có nhãn y

Nhiều tài liệu biểu diễn công thức dưới dạng khác

### Tập phổ biến và luật kết hợp với thuật toán Apriori

Apriori là thuật toán khả sinh được đề xuất bởi R. Agrawal và R. Srikant vào năm 1993 để khai thác các tập item đối với các luật kết hợp kiểu bool. Tên của thuật toán dựa trên việc thuật toán sử dụng tri thức trước (prior knowledge) của các thuộc tính tập item phổ biến, chúng ta sẽ thấy sau đây. Apriori dùng cách tiếp cận lặp được biết đến như tìm kiếm level-wise, với các tập k item được dùng để thăm dò các tập (k+1) item. Đầu tiên, tập các tập 1 item phổ biến được tìm thấy bằng cách quét cơ sở dữ liệu để đếm số lượng từng item, và thu thập những item thỏa mãn độ hỗ trợ tối thiểu. Tập kết quả đặt là L1. Tiếp theo, L1được dùng để tìm L2, tập các tập 2 item phổ biến, nó được dùng để tìm L3, và cứ thế tiếp tục, cho tới khi tập k item phổ biến không thể tìm thấy. Việc tìm kiếm cho mỗi Lk đòi hỏi một lần quét toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Trước khi đi vào chi tiết của thuật toán Apriori đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu xác định một vài thuật ngữ phổ biến được sử dụng trong thuật toán.

* Itemset: Là tập hợp của những item trong cơ sở dữ liệu mà nó được xác định bởi I={i1, i2,…. in}, trong đó n là số lượng item.
* Transaction: Là một thành phần cơ sở dữ liệu mà nó bao gồm tập hợp các item. Transaction được ký hiệu là T và T http://ait.edu.vn/Hoc_thuat/Hinh/icon_con.jpg I. Một Transaction chứa tâp hợp các item T={i1, i2,…. in}.
* Minimum support: Là điều kiện cần được đáp ứng bởi các item đề ra để có thể tiến hành xử lý item kế tiếp có thể. Minimum support có thể được xem như là một điều kiện giúp loại bỏ các tâp không phổ biến trong bất kỳ cơ sở dữ liệu. Thường sử dụng Minimum support cho mô hình tỷ lệ phần trăm.
* Frequent itemset (tập phổ biến): Các itemset đáp ứng các tiêu chí điều kiện minimum support thì được gọi là tập phổ biến. Nó được ký hiệu là Li trong đó i chỉ i-itemset.
* Candidate itemset (ứng viên tập phổ biến): Ứng viên tập phổ biến là các item chỉ được xem xét xử lý. Ứng viên tập phổ biến là tất cả các kết hợp có thể có của tập phổ biến. Nó thường được ký hiệu Ci trong đó i chỉ i-itemset.
* Support: Độ hữu dụng của một luật có thể được đo với sự giúp đỡ của ngưỡng hỗ trợ. Support giúp chúng ta đo như thế nào các giao tác có  tập phổ biến mà nó phù hợp với ý nghĩa cả hai khía cạnh trong luật kết hợp.

Xem xét hai item A và b. Để tính toán support của A->B theo công thức như sau:

Confidence – Confidence chỉ sự chắc chắn của các luật. Thông số này cho phép chúng ta đếm mức độ thường xuyên một giao tác của tập phổ biến phù hợp với ý nghĩa cả phía cạnh bên trái với phía cạnh bên phải. các tập phổ biến không đáp ứng các điều kiện trên có thể được loại bỏ.

Xem xét hai item A và B. Để tính toán confidence của A->B theo công thức sau:

Chú ý: Conf(A B) có thể không bằng conf(BA)

### Các công cụ hỗ trợ hệ thống

### Python

### Giới thiệu

Là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Cú pháp của Python thường khá dễ học và ngôn ngữ này cũng mạnh mẽ và linh hoạt không kém các ngôn ngữ khác trong việc phát triển các ứng dụng.

Python được phát triển bởi Guido van Rossum vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 tại Viện toán-tin ở Hà Lan. Python kế thừa từ nhiều ngôn ngữ như ABC, Module-3, C, C++, Unix Shell, …

### Đặc điểm

* Dễ dàng để sử dụng: Python là một ngôn ngữ bậc cao, số lượng từ khóa ít, cấu trúc đơn giản hơn và cú pháp được định nghĩa khá rõ ràng.
* Có một thư viện chuẩn khá lớn, dễ dàng tương thích và tích hợp với UNIX, Windows, và Macintosh.
* Một ngôn ngữ thông dịch, hướng đối tượng và hỗ trợ các phương thức lập trình theo hàm và cấu trúc.

### Ưu điểm

* Cú pháp đơn giản, ngôn ngữ dễ học, mã nguồn dễ đọc và dễ tìm hiểu.
* Tốc độ xử lý của Python nhanh hơn so với PHP.
* Thư viện có tiêu chuẩn cao, có khối cơ sở dữ liệu khá lớn nhằm cung cấp giao diện cho tất cả các cơ sở dữ liệu thương mại.
* Python được biên dịch và chạy trên tất cả nên tảng lớn hiện nay.
* Cộng đồng sử dụng và hỗ trợ lớn.

### Nhược điểm

* Python không có các thuộc tính như protected, private hay public, không có vòng lặp do...white và switch...case.
* Tốc độ xử lý của Python nhanh hơn PHP nhưng chậm hơn so với C++, Java.

### Java

### Giới thiệu

Là một ngôn ngữ bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy. Cú pháp Java được vay mượn nhiều từ C & C++ nhưng có cú pháp hướng đối tượng đơn giản hơn và ít tính năng xử lý cấp thấp hơn. Do đó việc viết một chương trình bằng Java dễ hơn, đơn giản hơn, đỡ tốn công sửa lỗi hơn.

Java được khởi đầu bởi James Gosling và bạn đồng nghiệp ở Sun Microsystems năm 1991. Ban đầu ngôn ngữ này được gọi là Oak (có nghĩa là cây sồi; do bên ngoài cơ quan của ông Gosling có trồng nhiều loại cây này), họ dự định ngôn ngữ đó thay cho C++, nhưng các tính năng giống Objective C. Không nên lẫn lộn Java với JavaScript, hai ngôn ngữ đó chỉ giống tên và loại cú pháp như C. Công ty Sun Microsystems đang giữ bản quyền và phát triển Java thường xuyên. Tháng 03/2014, công ty Sun Microsystems tiếp tục cho ra bản JDK 1.8.[[9]](#footnote-10)

Java được tạo ra với tiêu chí "Viết (code) một lần, thực thi khắp nơi" ("Write Once, Run Anywhere" (WORA)). Chương trình phần mềm viết bằng Java có thể chạy trên mọi nền tảng (platform) khác nhau thông qua một môi trường thực thi với điều kiện có môi trường thực thi thích hợp hỗ trợ nền tảng đó.

### Đặc điểm

* Máy ảo java(JVM – Java Virtual Machine): Một chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sẽ được biên dịch ra mã của máy ảo java (mã java bytecode). Sau đó máy ảo Java chịu trách nhiệm chuyển mã java bytecode thành mã máy tương ứng.).
* Thông dịch: Java là một ngôn ngữ lập trình vừa biên dịch vừa thông dịch. Chương trình nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình Java có đuôi \*.java đầu tiên được biên dịch thành tập tin có đuôi \*.class và sau đó sẽ được trình thông dịch thông dịch thành mã máy.
* Độc lập nền: Một chương trình viết bằng ngôn ngữ Java có thể chạy trên nhiều máy tính có hệ điều hành khác nhau (Windows, Unix, Linux, …) với điều kiện ở đó có cài đặt máy ảo java (Java Virtual Machine).
* Hướng đối tượng: Hướng đối tượng trong Java tương tự như C++ nhưng Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn. Tất cả mọi thứ đề cập đến trong Java đều liên quan đến các đối tượng được định nghĩa trước, thậm chí hàm chính của một chương trình viết bằng Java (đó là hàm main) cũng phải đặt bên trong một lớp. Hướng đối tượng trong Java không có tính đa kế thừa (multi inheritance) như trong C++ mà thay vào đó Java đưa ra khái niệm interface để hỗ trợ tính đa kế thừa.
* Đa nhiệm - đa luồng (MultiTasking - Multithreading): Java hỗ trợ lập trình đa nhiệm, đa luồng cho phép nhiều tiến trình, tiểu trình có thể chạy song song cùng một thời điểm và tương tác với nhau.
* Khả chuyển (portable): Chương trình ứng dụng viết bằng ngôn ngữ Java chỉ cần chạy được trên máy ảo Java là có thể chạy được trên bất kỳ máy tính, hệ điều hành nào có máy ảo Java. “Viết một lần, chạy mọi nơi” (Write Once, Run Anywhere).
* Hỗ trợ mạnh cho việc phát triển ứng dụng: Công nghệ Java phát triển mạnh mẽ cung cấp nhiều công cụ, thư viện lập trình phong phú hỗ trợ cho việc phát triển nhiều loại hình ứng dụng khác nhau cụ thể như:
  + J2SE (Java 2 Standard Edition) hỗ trợ phát triển những ứng dụng đơn, ứng dụng client-server.
  + J2EE (Java 2 Enterprise Edition) hỗ trợ phát triển các ứng dụng thương mại.
  + J2ME (Java 2 Micro Edition) hỗ trợ phát triển các ứng dụng trên các thiết bị di động, không dây,...

### Ưu điểm

* Ưu điểm nổi bật của Java là độc lập với hệ thống xử lý và hệ điều hành nên nó có thể hoạt động trên bất cứ một môi trường nào.
* Là một ngôn ngữ hướng đối tượng.
* Công nghệ mở, cộng đồng hỗ trợ lớn nên sẽ có nhiều hỗ trợ khi cần thiết.

### Nhược điểm

Quản lý bộ nhớ với Java tốn kém ảnh hưởng đến tốc độ xứ lý của ứng dụng

# CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 3.1. Phân tích hiện trạng nhu cầu

### 3.1.1. Yêu cầu chức năng

* Người dùng:
  + Xem thông tin sách.
  + Xem lịch sử đọc sách và quản lý thông tin cá nhân.
  + Chia sẻ và đọc sách được chia sẻ.
  + Đánh giá và bình luận sách.
* Hệ thống:
  + Đề xuất sách dựa trên lịch sử đọc sách.
  + Tự động phân loại thể loại sách người dùng chia sẻ.
* Người quản lí:
  + Quản lý người dùng.
  + Quản lý sách.
  + Tạo biểu mẫu thống kê.

### 3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

* Giao diện thân thiện
* Ứng dụng tiện ích
* Tốc đổ xử lý nhanh

## Phân tích và thiết kế thành phần dữ liệu

### Cấu trúc dữ liệu

|  |  |
| --- | --- |
| User |  |
| Category |  |
| Book |  |
| Read |  |
| News | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated |
| Comment | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated |

### Mô tả các thuộc tính

#### ***User***

Lưu trữ thông tin người dùng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | **Tên key** | **Kiểu dữ liệu** | **Ý nghĩa** | **Ghi chú** |
| 1 | /user/user\_username | Text | Tên người dùng | Không được trùng lặp |
| 2 | /user/user\_fullname | Text | Tên đầy đủ |  |
| 3 | /user/ user\_ password | Text | Mật khẩu |  |
| 4 | /user/ user\_ date\_of\_birth | Date | Ngày sinh |  |
| 5 | /user/ user\_ address | Text | Địa chỉ |  |
| 6 | /user/ user\_ avatar | Text | Ảnh đại diện | Chuỗi url |
| 7 | /user/user\_created\_date | Date | Ngày tạo tài khoản |  |
| 8 | /user/user\_is\_admin | Text | Quản trị hệ thống | - 0: người dùng bình thường  - 1: Quản trị hệ thống |

Bảng 3‑1. Bảng mô tả thuộc tính User

#### ***Category***

Lưu trữ danh sách thể loại

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên key | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| 1 | /category | Text | Danh sách thể loại sách | Ngăn cách nhau bởi dấu “,” |

Bảng 3‑2. Bảng mô tả thuộc tính category

#### ***Book***

Lưu trữ thông tin sách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên key | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| 1 | /book/book\_id | Text | Id sách | Không được trùng lặp |
| 2 | /book/book\_category | Text | Thể loại sách |  |
| 3 | /book/book\_type | Text | Loại sách | “ebook/paper” |
| 4 | /book/book\_title | Text | Tiêu đề |  |
| 5 | /book/book\_author | Text | Tác giả | Chuỗi url |
| 6 | /book/book\_public\_date | Date | Ngày xuất bản | Ngăn cách nhau bởi dấu “,” |
| 7 | /book/book\_rating | Text | Giá trị rating |  |
| 8 | /book/book\_rated\_time | Text | Số lượt rating |  |
| 9 | /book/book\_download | Text | Số lượt download |  |
| 10 | /book/book\_read\_time | Text | Số lượt đọc sách |  |
| 11 | /book/book\_page | Text | Số trang |  |
| 12 | /book/book\_description | Text | Tóm tắt |  |
| 13 | /book/book\_image | Text | Hình ảnh |  |
| 14 | /book/book\_file | Text | File sách |  |
| 15 | /book/book\_created\_time | Datetime | Thời gian tạo |  |
| 16 | /book/is\_deleted | Text | Tình trạng (đã xóa) | - 0: Chưa xóa  - 1: Đã xóa |

Bảng 3‑3. Bảng mô tả thuộc tính Book

#### ***Read***

Lưu trữ các cuốn sách người dùng đã đọc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên key | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| 1 | /read/{username}/{read\_book\_id} | Text | Id quyển sách |  |
| 2 | /read/{username}/{read\_book\_id}/read\_started\_time | Datetime | Thời gian bắt đầu đọc |  |
| 3 | /read/{username}/{read\_book\_id}/read\_ended\_time | Datetime | Thời gian hoàn thành đọc sách |  |
| 4 | /read/{username}/{read\_book\_id}/read\_is\_deleted | Text | Tình trạng | - 0: Chưa xóa  -1 : Đã xóa lịch sử đọc |

Bảng 3‑4. Bảng mô tả thuộc tính Reading history

#### ***News***

Lưu trữ thông tin bài đăng người dùng chia sẻ về sách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên key | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| 1 | /news/{news\_id} | Text | Id bài đăng | Không được trùng lặp |
| 2 | /news /{news\_id}/ news\_username | Text | Tên người dùng |  |
| 3 | /news /{news\_id}/ news\_ book\_id | Text | Id sách |  |
| 4 | /news /{news\_id}/ news\_ content | Text | Nội dung |  |
| 5 | /news /{news\_id}/ news\_ created\_time | Datetime | Thời gian tạo |  |
| 6 | /news /{news\_id} / news\_ is\_deleted | Text | Tình trạng (đã xóa) | - 0: Chưa xóa  -1: Đã xóa |

Bảng 3‑5. Bảng mô tả thuộc tính News

#### ***Comment***

Lưu trữ thông tin bình luận

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên key | Kiểu dữ liệu | Ý nghĩa | Ghi chú |
| 1 | /comment/{book\_id}/comment\_id | Text | Id bình luận | Không được trùng lặp |
| 2 | /comment/{book\_id}/ comment\_ username | Text | Tên người dùng |  |
| 3 | /comment/{book\_id}/comment\_ content | Text | Nội dung bình luận |  |
| 4 | /comment/{book\_id}/comment\_ created\_time | Datetime | Thời gian tạo |  |
| 5 | /comment/{book\_id}/comment\_ is\_deleted | Text | Tình trạng (đã xóa) | - 0: Chưa xóa  - 1: Đã xóa |

Bảng 3‑6. Bảng mô tả thuộc tính Comment

## Phân tích thiết kế thành phần xử lý

### Sơ đồ Usecase

Hình 3‑1. Sơ đồ usecase

### 3.3.2. Danh sách Usecase

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Usecase** | **Ý nghĩa** |
| 1 | Usecase đăng kí | Người dùng đăng kí tài khoản ứng dụng |
| 2 | Usecase đăng nhập | Người dùng đăng nhập vào ứng dụng |
| 3 | Usecase đăng xuất | Người dùng đăng xuất khỏi ứng dụng |
| 4 | Usecase tra cứu người dùng | Người dùng tra cứu thông tin của các người dùng khác |
| 5 | Usecase khởi tạo màn hình trang chủ | Khỏi tạo màn hình chính của ứng dụng |
| 6 | Usecase tra cứu sách | Người dùng tra cứu sách theo tên, thể loại,… |
| 7 | Usecase xem bảng tin chung | Người dùng xem tất cả các sách đã được chia sẻ |
| 8 | Usecase thống kê hệ thống | Quản trị hệ thống xem thông tin thống kê |
| 9 | Usecase quản lý thông tin người dùng | Người dùng xem thông tin và thay đổi thông tin của mình |
| 10 | Usecase đổi mật khẩu | Người dùng đổi mật khẩu tài khoản của mình |
| 11 | Usecase đổi thông tin người dùng | Người dùng đổi thông tin tài khoản của mình |
| 12 | Usecase quản lý lịch sử đọc sách | Người dùng quản lý lịch sử đọc sách của mình |
| 13 | Usecase xác nhận đọc xong sách | Người dùng xác nhận quyển sách đã được đọc xong |
| 14 | Usecase xóa lịch sử đọc sách | Người dùng xóa sách khỏi lịch sử đọc sách của mình |
| 15 | Usecase quản lý sách – bài đăng chia sẻ | Người dùng quản lý sách hoặc bài đăng của mình |
| 16 | Usecase thêm sách – bài đăng | Người dùng thêm sách hoặc bài đăng vào hệ thống |
| 17 | Usecase xem sách – bài đăng | Người dùng xem sách – bài đăng của mình |
| 18 | Usecase chỉnh sửa sách – bài đăng | Người dùng chỉnh sửa sách – bài đăng của mình |
| 19 | Usecase xóa sách – bài đăng | Người dùng xóa sách – bài đăng của mình |
| 20 | Usecase xem chi tiết sách | Người dùng xem chi tiết quyển sách đã chọn |
| 21 | Usecase bình luận sách | Người dùng đăng tải bình luận lên trang chi tiết sách |
| 22 | Usecase đánh giá sách | Người dùng thêm đánh giá cho quyển sách đã chọn |
| 23 | Usecase đọc sách | Người dùng đọc nội dung sách trên ứng dụng |
| 24 | Usecase lập lịch nhắc nhở | Người dùng lập lịch đọc sách trên ứng dụng |
| 25 | Usecase điều khiển bằng giọng nói | Người dùng điều khiển ứng dụng bằng giọng nói thay vì thao tác bằng tay |

Bảng 3‑7. Danh sách usecase

### Sơ đồ tuần tự

* A screenshot of a social media post

  Description automatically generatedUsecase đăng kí

Hình 3‑2. Sơ đồ tuần tự usecase đăng kí

* A screenshot of a cell phone on a table

  Description automatically generatedUsecase đăng nhập

Hình 3‑3. Sơ đồ tuần tự usecase đăng nhập

* A picture containing sky, screenshot

  Description automatically generatedUsecase đăng xuất

Hình 3‑4. Sơ đồ tuần tự usecase đăng xuất

* A close up of a map

  Description automatically generatedUsecase tra cứu người dùng

Hình 3‑5. Sơ đồ tuần tự usecase tra cứu người dùng

* A close up of a map

  Description automatically generatedUsecase khởi tạo màn hình trang chủ

Hình 3‑6. Sơ đồ tuần tự usecase khởi tạo màn hình trang chủ

* Usecase tra cứu sách

A close up of a map


Description automatically generated

Hình 3‑7. Sơ đồ tuần tự usecase tra cứu sách

* A picture containing sky, screenshot, indoor

  Description automatically generatedUsecase xem bảng tin chung

Hình 3‑8. Sơ đồ tuần tự usecase xem bảng tin chung

* Usecase thống kê hệ thống

Hình 3‑9. Sơ đồ tuần tự usecase thống kê hệ thống

* A close up of a map

  Description automatically generatedUsecase quản lý thông tin người dùng, đổi mật khẩu, đổi thông tin người dùng

Hình 3‑10. Sơ đồ tuần tự usecase quản lý thông tin người dùng

* Usecase quản lý lịch sử đọc sách, xác nhận đọc sách, xóa lịch sử đọc sách

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 3‑11. Sơ đồ tuần tự usecase quản lý lịch sử đọc sách

* A close up of a map

  Description automatically generatedUsecase thêm sách – bài đăng

Hình 3‑12. Sơ đồ tuần tự usecase thêm sách – bài đăng

* A picture containing screenshot

  Description automatically generatedUsecase xem sách – bài đăng

Hình 3‑13. Sơ đồ tuần tự usecase xem sách – bài đăng

* Usecase chỉnh sửa sách – bài đăng

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 3‑14. Sơ đồ tuần tự usecase chỉnh sửa sách – bài đăng

* A screenshot of a social media post


  Description automatically generatedUsecase xóa sách – bài đăng

Hình 3‑15. Sơ đồ tuần tự usecase xóa sách – bài đăng

* A close up of a map

  Description automatically generatedUsecase xem chi tiết sách

Hình 3‑16. Sơ đồ tuần tự usecase xem chi tiết sách

* Usecase bình luận sách

Hình 3‑17. Sơ đồ tuần tự usecase bình luận sách

* Usecase đánh giá sách

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Hình 3‑18. Sơ đồ tuần tự usecase đánh giá sách

* A picture containing screenshot

  Description automatically generatedUsecase đọc sách

Hình 3‑19. Sơ đồ tuần tự usecase đọc sách

* Usecase điều khiển bằng giọng nói

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Hình 3‑20. Sơ đồ usecase điều khiển bằng giọng nói

* A close up of a map

  Description automatically generatedUsecase lập lịch nhắc nhở

Hình 3‑21. Sơ đồ usecase lập lịch nhắc nhở

## Thiết kế giao diện

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên giao diện** | **Chức năng và ý nghĩa** |
| 1 | activity\_add\_shared\_book | Màn hình thêm bảng tin, thêm sách |
| 2 | activity\_admin | Màn hình thống kê hệ thống |
| 3 | activity\_all\_shared\_books | Màn hình bảng tin của toàn bộ người dùng |
| 4 | activity\_book\_detail | Màn hình chi tiết sách |
| 5 | activity\_book\_library | Màn hình tra cứu sách |
| 6 | activity\_log\_in | Màn hình đăng nhập |
| 7 | activity\_main | Màn hình trang chủ |
| 8 | activity\_pdf\_viewer | Màn hình đọc sách |
| 9 | activity\_personal\_page | Màn hình thông tin cá nhân |
| 10 | activity\_register | Màn hình đăng kí |
| 11 | activity\_user\_information | Màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng |
| 12 | activity\_user\_infomation\_change\_password | Màn hình đổi mật khẩu |
| 13 | activity\_user\_reading\_history | Màn hình lịch sử đọc sách |
| 14 | activity\_users | Màn hình tra cứu người dùng |
| 15 | activity\_user\_shared\_book | Màn hình bảng tin chung |


Bảng 3‑8. Danh sách màn hình

## Xây dựng giao diện

|  |  |
| --- | --- |
| A screenshot of a cell phone  Description automatically generated  Hình 3‑22. Màn hình đăng nhập | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated  Hình 3‑23. Màn hình đăng kí |
| Hình 3‑24. Màn hình trang chủ | Hình 3‑25. Màn hình quản lý thông tin |
| Hình 3‑26. Màn hình lịch sử đọc sách | Hình 3‑27. Màn hình chi tiết sách |
| Hình 3‑28. Màn hình bảng tin chia sẻ | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated  Hình 3‑29. Màn hình tra cứu sách |
| A screenshot of a cell phone  Description automatically generated  Hình 3‑30.Màn hình thêm sách | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated  Hình 3‑31. Màn hình tra cứu người dùng |
| Hình 3‑32. Màn hình trang cá nhân | Hình 3‑33. Màn hình thống kê |
| A screenshot of a cell phone  Description automatically generated  Hình 3‑34. Màn hình danh sách nhắc nhở | A screenshot of a cell phone  Description automatically generated  Hình 3‑35. Màn hình đặt lịch nhắc nhở |

# CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

## Môi trường triển khai

Trên thị trường ứng dụng di động hiện nay, 3 hệ điều hành chiếm thị phần cao nhất là: Android, iOS và Window phone.

Hình 4‑1. Sơ đồ thị trường hệ điều hành điện thoại toàn thế giới từ tháng 5 2018 đến tháng 6 2019

Dựa vào biểu đồ trên[[10]](#footnote-11) có thể nhận thấy Android chiếm phần lớn hơn cả.

Có 3 hướng chính để phát triển một dứng dụng di động: Web App, Native App và Hybrid App. Mỗi hướng đi sẽ cần những kĩ năng và kiến thức riêng để triển khai và hoàn thiện từ đó sinh ra những ưu nhược điểm riêng của từng loại.

* Web App (Mobile Web)

Hướng Mobile Web thường được áp dụng khi đã có sẵn một website đang hoạt động. Ta sẽ tạo thêm 1 trang web riêng cho mobile, sử dụng HTML, CSS, một số Framework hỗ trợ mobile và responsive (Bootstrap, jQuery Mobile, Materialize). Người dùng sẽ truy cập vào trang web dành cho mobile để dùng ứng dụng.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ưu điểm** | **Nhược điểm** |
| * Chỉ cần có kiến thức về web là viết được. * Viết một lần, chạy được trên mọi hệ điều hành. * Người dùng không cần phải cài App, có thể vào thẳng trang web. * Không cần phải thông qua App Store, tiết kiệm tiền. * Dễ nâng cấp (Chỉ việc nâng cấp web là xong). | * Với một số máy đời cũ, Web App sẽ bị bể giao diện, hiển thị sai, hoặc javascript không chạy. * Performance chậm * Không thể tận dụng được các tính năng của di động: Push Notification, chụp hình, nghiêng máy, định vị GPS… |

* Native App

Viết Native App nghĩa là lập trình viên sẽ sử dụng IDE, SDK mà nhà sản xuất cung cấp để lập trình ra một ứng dụng, build ứng dụng đó thành file cài và gửi lên App Store để kiểm duyệt. Người dùng sẽ phải tìm ứng dụng trên App Store, tải về máy và chạy. Đây là hướng phát triển được áp dụng nhiều và với những ứng dụng game, xử lý ảnh, cần tính toán nhiều, Native App là lựa chọn duy nhất.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ưu điểm** | **Nhược điểm** |
| * Tận dụng được toàn bộ những tính năng của thiết bị: Chụp ảnh, nghiêng máy, rung, GPS, Notification. * Có thể chạy mà không cần dùng mạng. * Xử lý rất nhanh vì code native sẽ được chạy trực tiếp. * Là lựa chọn duy nhất cho các ứng dụng trò chơi, xử lý hình ảnh … | * Lập trình viên phải cài đặt nhiều phần mềm đi kèm, khó tiếp cận. * Với mỗi hệ điều hành, ta phải viết một ứng dụng riêng. Khó đảm bảo sự đồng bộ giữa các ứng dụng. * Cần phải đưa ứng dụng lên chợ ứng dụng của hệ điều hành tương ứng, mỗi lần có cập nhật chỉnh sửa cần phải thông báo người dùng. * Tốn nhiều công sức và thời gian để lập trình. |

* Hybrid App

Hybrid App kết hợp những ưu điểm của Mobile Web và Native App. Ta xây dựng một ứng dụng bằng HTML, CSS, Javascript, chạy trên WebView của mobile. Tuy nhiên, Hybrid App vẫn có thể tận dụng những tính năng của device: chụp hình, GPS, rung, ….

Hybrid App sẽ được viết dựa trên một cross-platform Framework: Cordova, Phonegap, Titanium, …. Ta sẽ gọi những chức năng của mobile thông qua API mà Framework này cung cấp, dưới dạng Javascript. Bạn chỉ cần viết một lần, những Framework này sẽ tự động dịch ứng dụng này ra các file cài đặt cho Android, iOS và Windows Phone.

|  |  |
| --- | --- |
| **Ưu điểm** | **Nhược điểm** |
| * Chỉ cần biết HTML, CSS, JS. * Viết một lần, chạy được trên nhiều hệ điều hành. * Tận dụng được các chức năng của thiết bị. | * Không ổn định, khó debug. Framework sẽ dịch code của bạn thành code native, việc sửa lỗi ứng dụng khá khó vì bạn không biết code sẽ được dịch ra như thế nào. * Xử lý chậm. * Cần cài đặt nhiều phần mềm phụ trợ.thì mới build ứng dụng được). |

* Kết luận: Dựa trên những phân tích trên, nhóm lựa chọn Android Native App để thực hiện đề tài cùng với môi trường lập trình như sau: Ubuntu 18.04 LTS, Window 10 Education, Android Studio 3.4.1, Genymotion 2.12.1.

## Giải pháp công nghệ sử dụng ở phía Client (ứng dụng Android)

### Áp dụng Annotation[[11]](#footnote-12) để giảm thời gian lập trình

Một framework mã nguồn mở dùng để tăng tốc quá trình phát triển phần mềm Android. Annotation sẽ lo việc kết nối để giúp người lập trình dễ dàng tập trung vào những việc thật sự quan trọng. Quan trọng nhất, Annotation sẽ đơn giản hóa lượng lệnh người lập trình phải gõ từ đó giúp việc bảo trì code dễ dàng hơn. Ngoài ra các nhà lập trình có thể tự thay thay đổi cách mỗi Annotation hiện có làm việc theo mong muốn của mình. Phiên bản mới nhất 4.6.0 được vừa được phát hành đầu năm nay.

Tính đến nay đã có hơn 120 ứng dụng Android[[12]](#footnote-13) áp dụng Annotation trong quá trình phát triển.

Ví dụ

@EActivity(R.layout.translate) // Sets content view to R.layout.translate

public class TranslateActivity extends Activity {

@ViewById // Injects R.id.textInput

EditText textInput;

@ViewById(R.id.myTextView) // Injects R.id.myTextView

TextView result;

@AnimationRes // Injects android.R.anim.fade\_in

Animation fadeIn;

@Click // When R.id.doTranslate button is clicked

void doTranslate() {

translateInBackground(textInput.getText().toString());

}

@Background // Executed in a background thread

void translateInBackground(String textToTranslate) {

String translatedText = callGoogleTranslate(textToTranslate);

showResult(translatedText);

}

@UiThread // Executed in the ui thread

void showResult(String translatedText) {

result.setText(translatedText);

result.startAnimation(fadeIn);

}

// [...]

}

* @EActivity: gán một layout đã được định nghĩa trong lớp R cho lớp TranslateActivity, thay thế cho hàm setContentView(). Từ đó ta sẽ không cần Override lại hàm onCreate(). Trong đa số trường hợp chúng ta chỉ làm việc này trong hàm onCreate(), nên việc Override lại hàm sẽ tốn thời gian hơn việc dùng Annotation @EActivity.
* @ViewById: gán một item trên một layout bất kì cho một biến java trong lớp. Thay thế cho hàm FindById(). Hàm này phải được gọi khi khởi tạo màn hình của ứng dụng. Việc sử dụng Annotation sẽ giúp người lập trình không cần quan tâm đến việc không quan trọng này, chỉ cần khi báo như một thuộc tính của lớp.
* @Click: gán sự kiện Click cho một item trên màn hình. Một cách đơn giản và ngắn gọn hơn so với dùng các lệnh thông thường mà không áp dụng Annotation.
* @Background và @Uithread: 2 Annotation đơn giản xác định hàm nào sẽ chạy luồng nào, trên UI hay chạy nền.

### Sử dụng thư viện Android PdfViewer[[13]](#footnote-14) để đọc và hiển thị file pdf từ bộ nhớ điện thoại

Thư viện được phát triển bởi cộng đồng github từ hơn 3 năm trước. Gồm các chức năng cơ bản của một ứng dụng xem file .pdf (có thể mở rộng thông qua việc chỉnh sửa source code). Hỗ trợ các chuyển động (animation), cử chỉ (gestures) … giúp việc đọc file .pdf thuận tiện và thân thiện.

Phiên bản hiện tại là 3.0 đã hỗ trợ trên các nền tảng android từ Android 4.0 trở lên.

### Vẽ biểu đồ với MPAndroidChart[[14]](#footnote-15)

Được phát triển bởi Philipp Jahoda và chia sẻ trên github, thư viện hỗ trợ từ phiên bản Android 4.0 trở lên với nhiều loại biểu đồ khác nhau và được đi kèm với vô số hiệu ứng cũng như chuyển động hiện đại, tạo một cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

### Việc tải và sử dụng hình ảnh

Khi thực hiện load ảnh vào trong các view như ImageView,.. sẽ có rất nhiều vấn đề phải đối mặt như: lỗi OutOfMemory, load ảnh chậm, giao diện bị đơ (Unresponsive), việc cuộn các List ImageView không mượt mà,…

Hiện nay, có rất nhiều thư viện mã nguồn mở ra đời nhằm hỗ trợ ứng dụng Android trong việc load ảnh cho hiệu năng cực kì tốt như: Picasso, Universal Image Loader (UIL), Glide, Fresco,… Không có thư viện nào là hoàn hảo, mỗi thư viện đều có cơ chế hoạt động khác nhau nên dẫn đến tốc độ và sự tối ưu trong việc load ảnh là khác nhau. Vì vậy, để tìm ra thư viện phù hợp với dự án, cần xem xét so sánh ưu và nhược điểm của chúng. Tuy nhiên, việc so sánh tất cả các thư viện là điều không khả thi, nên sẽ tiến hành so sánh 2 thư viện được sử dụng phổ biến hiện nay là: Glide và Picasso (dựa trên số sao được đánh giá trên Github: Picasso – 15268 và Glide – 22169 )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí | Glide | **Picasso** | **Nhận xét** |
| **Cú pháp** | GlideApp  .with(myFragment)  .load(url)  .centerCrop()  .placeholder(R.drawable.image)  .into(myImageView)’ | Picasso.get()  .load(url)  .resize(50, 50)  .centerCrop()  .into(imageView) | Nhìn chung, Glide và Picasso có cú pháp load ảnh vào ImageView khá giống nhau. Tuy nhiên, Glide được thiết kế tốt hơn khi phương thức with() không chỉ cho truyền vào tham số Context như Picasso mà còn cho phép cả Activity và Fragment.  Với Glide, việc tải ảnh được tích hợp với vòng đời của Activity thông qua các phương thức Callbacks onPause() và onResume(). |
| **Bộ nhớ đệm** | Cả hai thư viện đều hỗ trợ caching hình ảnh vào bộ nhớ đệm. | | Với thiết kế của Glide, hình ảnh có thể được tải và hiển thị rất nhanh. Trong khi cách thực hiện của Picasso có thể bị chậm vì với mọi kích thước của ImageView, cache chỉ trả về 1 kích thước duy nhất.  Tuy nhiên, việc lưu trữ hình ảnh giống nhau với kích thước khác nhau trong Cache như Glide cần nhiều không gian bộ nhớ. |
| Ứng với mỗi lần yêu cầu hiển thị ảnh với ImageView có kích thước khác nhau. Glide sẽ tiến hành tải ảnh trước, sau đó resize để phù hợp với kích thước hiển thị với ImageView rồi mới lưu vào trong cache. | Tải hình ảnh một lần và lưu với kích thước full-size trong cache. |  |
| **Dung lượng bộ nhớ sử dụng** | Cùng một hình ảnh và ImageView, Glide có thể sử dụng ít bộ nhớ hơn so với Picasso. | Cùng một hình ảnh và ImageView, Picasso có thể sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với Glide. | Điều này là dễ hiểu vì cơ chế caching của Picasso (cache full-size image). |
| **Thời gian load ảnh** | Về thứ tự thực hiện, cả hai đều kiểm tra trong bộ nhớ cache trước, nếu không có thì mới tiến hành download từ URL. | | Tốc độ tải ảnh của Picasso nhanh hơn thì khi ảnh được tải, nó sẽ đưa thẳng ảnh với full-size và cache trong khi Glide phải điều chỉnh kích thước phù hợp với ImageView trước rồi mới đưa vào cache.  Tốc độ load ảnh của Glide nhanh hơn Picasso vì Picasso có thể phải resize kích thước của ảnh trước khi hiển thị lên ImageView. |
| Khi tải một ảnh từ URL, tốc độ có thể chậm hơn so với Picasso. | Khi tải một ảnh từ URL, tốc độ có thể nhanh hơn so với Glide. |  |
| Tốc độ hiển thị ảnh từ Cache ra ImageView có thể nhanh hơn so với Picasso. | Tốc độ hiển thị ảnh từ Cache ra ImageView có thể chậm hơn so với Glide. |

Bảng 4‑1. So sánh Glide và Picasso

Bên cạnh đó, có một số tính năng mà Glide hỗ trợ còn Picasso thì không như: hiển thị ảnh GIF, load nhiều hình ảnh với các view có kích thước giống nhau một lúc thông qua phương thức thumbnail(), Glide cung cấp nhiều phương thức để cấu hình và tùy biến hơn Picasso.

* Kết luận:đề tài sử dụng thư viện Glide cho dự án vì cả hai thư viện đều cho hiệu năng tương đương nhau. Tuy nhiên, dự án có chức năng load nhiều ảnh từ Gallery vào ListView nên tính năng chức năng Thumbnail của Glide có thể sẽ đem lại hiệu quả.

### Giao tiếp với Server

Trước giờ trên hệ điều hành Android, có nhiều cách để kết nối và lấy dữ liệu từ một Web Service. Có thể dùng các lớp trong gói HTTP Apache (đã loại bỏ trên Android 6.0, phải dùng thư viện ngoài) hoặc dùng một số thư viện để kết nối với Internet và nhận dữ liệu từ Server như: Volley, OkHttp, KSOAP, Retrofit,…

Chính vì có nhiều thư viện hỗ trợ việc liên lạc giữa ứng dụng Android (Client) với Server như vậy, nền chúng cần được tìm hiểu và so sánh dữa trên các yếu tố cơ bản của loại thư viện này.

Dựa theo đánh giá trên Github của từng thư viện, ta có kết quả sau: Retrofit (28409), OkHttp (27239), Volley (1688),… ).

Vì kể từ phiên bản Retrofit 2.0, Retrofit phụ thuộc vào OkHttp ( và OkHttp phụ thuộc vào Okio), vì vậy sử dụng Retrofit 2.0 đồng nghĩa với việc đang sử dụng OkHttp và Okio. Do đó, 2 thư viện Retrofit (của Square) và Volley (của Google) là các đối tượng được đem ra so sánh.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chí so sánh | Retrofit | Volley | Nhận xét |
| Thực hiện gửi Request | Cả hai thư viện đều hỗ trợ thực thi Request ở background, vì hệ điều hành Android không cho phép các xử lý liên quan đến network tương tác với MainThread, điều đó có thể gây ra NetWorkOnMainThreadException. | |  |
| Kiểu dữ liệu trả về được hỗ trợ | Retrofit API Response hỗ trợ chuyển đổi thành các kiểu dữ liệu như: Boolean, Integer, Date (Long Format Date), String, Object (JSON Object), Collections (String Format).  Với sự kết hợp với OkHttp thì Retrofit 2 cũng cho phép trả về Image trong Response. | Retrofit API Response hỗ trợ chuyển đổi thành các kiểu dữ liệu như: Boolean, Integer, Date (Long Format Date), String, Object (JSON Object), Collections (String Format).  Với sự kết hợp với OkHttp thì Retrofit 2 cũng cho phép trả về Image trong Response. | Khi so sánh giữa Retrofit và Volley thì hầu hết các kiểu dữ liệu cần thiết đều được 2 thư viện hỗ trợ.  Retrofit hỗ trợ chuyển đổi trực tiếp một JSON Object thành một POJO (Plain Old Java Object) (Volley thì không có tính năng này). |
| Cơ chế gửi lại | Hỗ trợ khi gửi lại Request khi bị vấn đề TimeOut (sử dụng phương thức setRetryPolicy). | Ở phiên bản Retrofit 2.0 thì đã có hỗ trợ cơ chế retry khi Request Timeout. |  |
| Lưu tạm | Android Volley có hỗ trợ việc cache lại Request. Đây là tính năng rất nổi bật của Volley. Khi thực hiện tạo gửi một Request, Volley đầu tiên sẽ kiểm tra trong cache, nếu response tương ứng đã có sẵn thì sẽ trực tiếp trả về cho MainThread, nếu không thì Request mới được gửi đi. (Hiệu quả khi caching Bitmap). | Không hỗ trợ |  |
| Tải ảnh | Không hỗ trợ tốt việc tải ảnh. Đều cần thư viện khác để làm điều này. (Retrofit 2 được nâng cấp nhiều hơn về việc này nhưng vẫn chưa đủ). | |  |
| Hiệu năng | Cả hai thư viện đều sử dụng Thread Pool và cho phép thực thi nhiều Request đồng thời. Vì vậy, bên cạnh đó, cả hai thư viện đều hỗ trợ Muiltipart Files Upload.  Cả hai thư viện đều không cho phép Downloads/Streaming File có kích thước lớn, có thể gây ra lỗi OutOfMemory. | |  |

Bảng 4‑2. So sánh Retrofit và Volley

* Kết luận: Cả hai thư viện trên đều đáp ứng đủ các nhu cầu cho dự án hiện tại của nhóm. Tuy nhiên, theo khảo sát thì tài liệu của Retrofit đầy đủ hơn so với Volley, cú pháp nhìn rõ ràng và có nhiều lựa chọn để tùy chỉnh, cộng đồng người sử dụng đông hơn nên nhóm quyết định chọn Retrofit làm thư viện thực hiện gửi nhận dữ liệu giữa Client và Server để có được sự hỗ trợ tốt nhất. Bên cạnh sử dụng Retrofit để thực hiện các phương thức HTTP, đề tài còn áp dụng thư viện RxAndroid hỗ trợ gửi request lên Server và lắng nghe kết quả trả về, Gson để đóng gói dữ liệu gửi đi trong request và parse kết quả trả về.

### Xử lý kết quả trả về từ Server

* GSON

GSON (tên đầy đủ là Google - GSON) là một thư viện Java được phát triển bởi Google, dùng để chuyển đổi từ một Java Object (POJO) sang dạng JSON và từ JSON String về Java Object tương ứng mà không cần đặt các Annotation trước mỗi class Object. Ngoài ra, GSON cũng hỗ trợ chuyển đổi các Object phức tạp, Java Generics,…

Bên cạnh GSON cũng còn rất nhiều các thư viện hữu ích khác hỗ trợ việc chuyển đổi này như: Jackson, JSON-Simple, FlexJSON, JSON-Lib,..

GSON được chọn để xây dựng đề tài thay vì các thư viện khác vì rất dễ để tìm những bài viết hướng dẫn kĩ càng về GSON trên các trang về lập trình, cùng với đó là lượng người đánh cao GSON là cực kì đông đảo. Bên cạnh đó, bản thân thư viện GSON cũng có tài liệu rất rõ ràng và chi tiết.

### Xây dựng giao diện

Trong quá trình thực hiện, đề tài con sử dụng các thư viện sau để phục vụ cho quá trình lập trình client.

* MPAndroidChart: vẽ biểu đồ tròn.
* Toasty: làm pop-up đơn giản, thay thế cho thư viện Toast mặc định.
* Fab – Floating action button: tạo nút hoặc tập các nút hành động.
* Lombok: hỗ trợ cho việc xây dựng và khởi tạo các model.

### Giải pháp công nghệ sử dụng ở phía Server

### Ngôn ngữ Python

### Tổng quan

Là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, thông dịch, hướng đối tượng, đa mục đích và cũng là một ngôn ngữ lập trình động. Cú pháp của Python thường khá dễ học và ngôn ngữ này cũng mạnh mẽ và linh hoạt không kém các ngôn ngữ khác trong việc phát triển các ứng dụng.

Python được phát triển bởi Guido van Rossum vào cuối những năm 80 và đầu những năm 90 tại Viện toán-tin ở Hà Lan. Python kế thừa từ nhiều ngôn ngữ như ABC, Module-3, C, C++, Unix Shell, …

### Lý do sử dụng

* Cú pháp đơn giản, ngôn ngữ dễ đọc, mã nguồn dễ đọc và dễ tìm hiểu.
* Tốc độ xử lý của Python nhanh hơn so với PHP.
* Python được biên dịch và chạy trên tất cả nên tảng lớn hiện nay.
* Cộng đồng sử dụng và hỗ trợ lớn.

### Nghiên cứu và triển khai thư viện hỗ trợ truy xuất dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Etcd

Hình 4‑2. Sơ đồ thư viện hỗ trợ truy xuất dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Etcd

* Class Client: Là lớp bao bọc cho Etcd3Client để giữ thông tin kết nối và duy trì trạng thái kế nối.
* Class EtcdHub: Là container để quản lý Etcd context, quản lý kết nối của các node trong etcd cluster.
* Class EtcdRepo: Hỗ trợ các phương thức truy xuất.
* Thông tin các node được lưu trữ trong file yaml theo dạng:

config:

cluster:

nodes:

-

name: n1

ip: 192.168.136.128

port: 2379

-

name: n2

ip: 192.168.136.129

port: 2379

-

name: n3

ip: 192.168.136.130

port: 2379

version: ""

* Cách quản lý kết nối: thiết lập các kết nối bằng phương thức setupConnections() để quản lý các client và các kết nối của chúng trong client\_pools.
* Cách tạo kết nối: kết nối bằng phương thức tryAConnection(), nếu có bất kỳ kết nối nào bị mất, chúng sẽ được quản lý.
* Cách lấy metadata từ các model: trong mỗi class model phải xác định các thuộc tính cần thiết: context (các tiền tố bắt buộc của khóa), getters (hàm lấy giá trị thuộc tính), setters (hàm đặt giá trí thuộc tính).

![A close up of text on a white background

Description automatically generated]()Ví dụ: để quản lý model Book có cấu trúc dữ liệu như sau:

Ta xây dựng class BOOK:

|  |
| --- |
| class BOOK(EntityObject): |
|  | context = '/book' |
|  | getters = ('book\_id', 'book\_category', 'book\_type', 'book\_title', 'book\_author', |
|  | 'book\_public\_date', 'book\_rating', 'book\_rated\_time', 'book\_download', |
|  | 'book\_read\_time', 'book\_page', 'book\_description', 'book\_image', 'book\_file', 'book\_is\_deleted', |
|  | 'book\_created\_time') |
|  |  |
|  | setters = ('set\_book\_id', 'set\_book\_category', 'set\_book\_type', 'set\_book\_title', 'set\_book\_author', |
|  | 'set\_book\_public\_date', 'set\_book\_rating', 'set\_book\_rated\_time', 'set\_book\_download', |
|  | 'set\_book\_read\_time', 'set\_book\_page', 'set\_book\_description', 'set\_book\_image', |
|  | 'set\_book\_file', 'set\_book\_is\_deleted', 'set\_book\_created\_time') |
|  |  |
|  | def \_\_init\_\_(self, book\_id='', book\_category='', book\_type='', book\_title='', book\_author='', book\_public\_date='', |
|  | book\_rating='0', book\_rated\_time='0', book\_download='0', book\_read\_time='0', book\_page='', book\_description='', |
|  | book\_image='', book\_file='', book\_is\_deleted='0', book\_created\_time=''): |
|  | super(BOOK, self).\_\_init\_\_() |
|  | self.\_book\_id = book\_id |
|  | self.\_book\_category = book\_category |
|  | self.\_book\_type = book\_type |
|  | self.\_book\_title = book\_title |
|  | self.\_book\_author = book\_author |
|  | self.\_book\_public\_date = book\_public\_date |
|  | self.\_book\_rating = book\_rating |
|  | self.\_book\_rated\_time = book\_rated\_time |
|  | self.\_book\_download = book\_download |
|  | self.\_book\_read\_time = book\_read\_time |
|  | self.\_book\_page = book\_page |
|  | self.\_book\_description = book\_description |
|  | self.\_book\_image = book\_image |
|  | self.\_book\_file = book\_file |
|  | self.\_book\_is\_deleted = book\_is\_deleted |
|  | self.\_book\_created\_time = book\_created\_time |
|  |  |
|  | def book\_id(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_id.\_\_func\_\_, 'id'): |
|  | self.book\_id.\_\_func\_\_.id = 'book\_id' |
|  | if not hasattr(self.book\_id.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_id.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}' |
|  | return self.\_book\_id |
|  |  |
|  | def set\_book\_id(self, string): |
|  | self.\_book\_id = string |
|  |  |
|  | def book\_category(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_category.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_category.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_category' |
|  | return self.\_book\_category |
|  |  |
|  | def set\_book\_category(self, string): |
|  | self.\_book\_category = string |
|  |  |
|  | def book\_type(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_type.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_type.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_type' |
|  | return self.\_book\_type |
|  |  |
|  | def set\_book\_type(self, string): |
|  | self.\_book\_type = string |
|  |  |
|  | def book\_title(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_title.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_title.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_title' |
|  | return self.\_book\_title |
|  |  |
|  | def set\_book\_title(self, string): |
|  | self.\_book\_title = string |
|  |  |
|  | def book\_author(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_author.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_author.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_author' |
|  | return self.\_book\_author |
|  |  |
|  | def set\_book\_author(self, string): |
|  | self.\_book\_author = string |
|  |  |
|  | def book\_public\_date(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_public\_date.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_public\_date.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_public\_date' |
|  | return self.\_book\_public\_date |
|  |  |
|  | def set\_book\_public\_date(self, string): |
|  | self.\_book\_public\_date = string |
|  |  |
|  | def book\_rating(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_rating.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_rating.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_rating' |
|  | return self.\_book\_rating |
|  |  |
|  | def set\_book\_rating(self, string): |
|  | self.\_book\_rating = string |
|  |  |
|  | def book\_rated\_time(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_rated\_time.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_rated\_time.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_rated\_time' |
|  | return self.\_book\_rated\_time |
|  |  |
|  | def set\_book\_rated\_time(self, string): |
|  | self.\_book\_rated\_time = string |
|  |  |
|  | def book\_download(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_download.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_download.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_download' |
|  | return self.\_book\_download |
|  |  |
|  | def set\_book\_download(self, string): |
|  | self.\_book\_download = string |
|  |  |
|  | def book\_read\_time(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_read\_time.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_read\_time.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_read\_time' |
|  | return self.\_book\_read\_time |
|  |  |
|  | def set\_book\_read\_time(self, string): |
|  | self.\_book\_read\_time = string |
|  |  |
|  | def book\_page(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_page.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_page.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_page' |
|  | return self.\_book\_page |
|  |  |
|  | def set\_book\_page(self, string): |
|  | self.\_book\_page = string |
|  |  |
|  | def book\_description(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_description.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_description.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_description' |
|  | return self.\_book\_description |
|  |  |
|  | def set\_book\_description(self, string): |
|  | self.\_book\_description = string |
|  |  |
|  | def book\_image(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_image.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_image.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_image' |
|  | return self.\_book\_image |
|  |  |
|  | def set\_book\_image(self, string): |
|  | self.\_book\_image = string |
|  |  |
|  | def book\_file(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_file.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_file.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_file' |
|  | return self.\_book\_file |
|  |  |
|  | def set\_book\_file(self, string): |
|  | self.\_book\_file = string |
|  |  |
|  | def book\_is\_deleted(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_is\_deleted.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_is\_deleted.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_is\_deleted' |
|  | return self.\_book\_is\_deleted |
|  |  |
|  | def set\_book\_is\_deleted(self, string): |
|  | self.\_book\_is\_deleted = string |
|  |  |
|  | def book\_created\_time(self): |
|  | if not hasattr(self.book\_created\_time.\_\_func\_\_, 'key'): |
|  | self.book\_created\_time.\_\_func\_\_.key = '/book/{book\_id}/book\_created\_time' |
|  | return self.\_book\_created\_time |
|  |  |
|  | def set\_book\_created\_time(self, string): |
|  | self.\_book\_created\_time = string |
|  |  |
|  | def to\_dict(self): |
|  | return { |
|  | 'book\_id': self.book\_id(), |
|  | 'book\_category': self.book\_category(), |
|  | 'book\_type': self.book\_type(), |
|  | 'book\_title': self.book\_title(), |
|  | 'book\_author': self.book\_author(), |
|  | 'book\_public\_date': self.book\_public\_date(), |
|  | 'book\_rating': self.book\_rating(), |
|  | 'book\_rated\_time': self.book\_rated\_time(), |
|  | 'book\_download': self.book\_download(), |
|  | 'book\_read\_time': self.book\_read\_time(), |
|  | 'book\_page': self.book\_page(), |
|  | 'book\_description': self.book\_description(), |
|  | 'book\_image': self.book\_image(), |
|  | 'book\_file': self.book\_file(), |
|  | 'book\_is\_deleted': self.book\_is\_deleted(), |
|  | 'book\_created\_time': self.book\_created\_time() |
|  | } |

Ví dụ truy xuất dữ liệu trên bảng BOOK:

- Bước 1: Tạo kết nối

hub = EtcdHub(os.path.dirname(\_\_file\_\_), Client)

etcd\_config\_file\_path = os.path.join(os.path.dirname(\_\_file\_\_), 'db\_config.yaml')

hub.loadFromFile(etcd\_config\_file\_path)

hub.establishConnections()

connection = hub.tryAConnection()

- Bước 2: Thực hiện truy xuất dữ liệu

* Ghi dữ liệu:

repo = etcd.EntityRepo(connection)

repo.put(BOOK(book\_id=book\_id, book\_category=book\_category, book\_type=book\_type, book\_title=book\_title, book\_author=book\_author, book\_public\_date=book\_public\_date, book\_page=book\_page, book\_description=book\_description, book\_image=book\_image\_data, book\_file=book\_file\_data, book\_created\_time=created\_time))

* Đọc dữ liệu:
  + Lấy BOOK có book\_id= "102345245566":

book = repo.get(BOOK, book\_id=book\_id)

if book is not None:

print(book.to\_dict())

* + Lấy danh sách BOOK:

books = repo.list(BOOK)

res = []

for book in books:

info = book.to\_dict()

if info.get('book\_is\_deleted') == "0" and info.get('book\_type')=="ebook":

res.append(info)

print(info

### Ứng dụng thuật toán phân lớp Naive Bayes

### Chức năng phân lớp thể loại sách dựa vào tiêu đề

* Bước 1: Tạo dữ liệu huấn luyện (580 mẫu):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Target (Thể loại) | Feature (Tiêu đề) |
| 1 | Văn học | Chuyện Li Kì Ở Xóm Thần Tiên (Bản Thường) |
| 2 | Văn học | Con Đường Hồi Giáo (Tái Bản 2017) |
| 3 | Văn học | Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya (Tái Bản 2018) |
| 4 | Văn học | Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật - Tập 2 (Tái Bản 2017) |
| 5 | Văn học | Thế Giới Rộng Lớn Đừng Đi Một Mìn |
| .. | … | … |
| 97 | Kinh tế | Combo 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Bộ 6 Cuốn) |
| 98 | Kinh tế | Combo Tứ Thư Lãnh Đạo (Tái Bản) - Bộ 4 Cuốn |
| 99 | Kinh tế | 10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu & Người Nghèo (Tái Bản 2018) |
| 100 | Kinh tế | 10 Thói Quen Của Triệu Phú |
| 101 | Kinh tế | 13 Nguyên Tắc Nghĩ Giàu Làm Giàu - Think And Grow Rich (Tái Bản 2018) |
| … | … | … |
| 193 | Tâm lý - Kỹ năng sống | Bạn Đang Nghịch Gì Với Đời Mình? |
| 194 | Tâm lý - Kỹ năng sống | Bạn Đắt Giá Bao Nhiêu? |
| 195 | Tâm lý - Kỹ năng sống | Bạn Đỡ Ngu Ngơ Rồi Đấy |
| 196 | Tâm lý - Kỹ năng sống | Ba Người Thầy Vĩ Đại |
| 197 | Tâm lý - Kỹ năng sống | Bốn Mùa Cuộc Sống - Châm Ngôn Ngày Mới (Tái Bản 2018) |
| … | … | … |
| 278 | Nuôi dạy con | Combo Vì Chơi Là Học |
| 279 | Nuôi dạy con | 365 Ngày Chuẩn Bị Trước Khi Mang Thai |
| 280 | Nuôi dạy con | 3 Phút Cho Ông Bố Bận Rộn |
| 281 | Nuôi dạy con | 70 Thói Quen Tốt Trong Việc Dưỡng Con Theo Phương Pháp Shichida |
| 282 | Nuôi dạy con | Ăn Dặm Kiểu Nhật (Tái Bản 2018) |
| … | … | … |
| 379 | Sách thiếu nhi | Bách Khoa Toàn Thư Pokémon - Best Wishes Series |
| 380 | Sách thiếu nhi | Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay (Tái Bản 2017) |
| 381 | Sách thiếu nhi | Combo Ai Ở Sau Lưng Bạn Thế? (Bộ 6 Cuốn) |
| 382 | Sách thiếu nhi | Cùng Chơi Với Bé - Đi Tắm Thật Thích |
| 383 | Sách thiếu nhi | Cùng Chơi Với Bé - Ú Òa! Ú Òa! |
| … |  |  |
| 575 | Tiểu sử - Hồi ký | Bản Lĩnh Putin (Tái Bản 2018) |
| 576 | Tiểu sử - Hồi ký | Bảo Đại - Hoàng Đế Cuối Cùng |
| 578 | Tiểu sử - Hồi ký | Bảo Đại - Hoàng Đế Cuối Cùng (Tái Bản 2018) |
| 579 | Tiểu sử - Hồi ký | Benjamin Franklin - Cuộc Đời Một Người Mỹ |
| 580 | Tiểu sử - Hồi ký | Bên Kia Đèo Mã Phục |

* Bước 2: Client gửi tiêu đề sách lên server và yêu cầu phân loại thể loại sách

VD:

{

"book\_title": "Dạy con nên người - Cách trở thành bố mẹ tốt"

}

* Bước 3: Server nhận dữ liệu và bắt đầu xử lý theo những bước sau

Bags of

Words

TF-IDF

Multinomial

NB

Trích xuất

đặc trưng

Các lớp thể loại được phân tích dựa trên dữ liệu mẫu:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Các thể loại |
| 1 | Văn học |
| 2 | Nuôi dạy con |
| 3 | Kinh tế |
| 4 | Tâm lý - Kỹ năng sống |
| 5 | Sách thiếu nhi |
| 6 | Tiểu sử - Hồi ký |

- Trích xuất đặc trưng: Trong tiếng anh, từ đất nước là “country” - chỉ gồm 1 từ duy nhất, tuy nhiên trong tiếng việt gồm 2 chữ “đất” và “nước”, do đó bước này sẽ phân tích ra được từ nào là từ đơn và từ nào là từ ghép trong câu dữ liệu.

- Bags of words: Vector hóa từng câu sau khi được tách từ. Bước này sẽ thực hiện việc đếm số lượng xuất hiện của mỗi từ trong câu. Tuy nhiên có một hạn chế là trong câu sẽ có nhiều từ như “ở, thì, là, nên, vì,...”, những từ này tuy số lần xuất hiện nhiều nhựng lại không có tác dụng trong việc phân lớp dữ liệu. Chính vì vậy nếu chỉ xét theo tần số xuất hiện của từng từ thì việc phân loại văn bản rất có thể cho kết quả sai dẫn tỷ lệ chính xác sẽ thấp.

- TF-IDF: Để giải quyết hạn chế trên, bước này sẽ tính giá trị TF-IDF của một từ là một con số thu được qua thống kê thể hiện mức độ quan trọng của từ này trong một văn bản, mà bản thân văn bản đang xét nằm trong một tập hợp các văn bản.

- Multinomial Naive Bayes: dùng mô hình đa thức với các giá trị đầu vào từ bước phía trên để cho ra kết quả.

* Bước 4: Kết quả trả về

- Kết quả dự đoán: Nuôi dạy con

- Xác xuất của từng lớp thể loại:

[0.15232865 0.55035325 0.07724884 0.05108834 0.07669691 0.09228402]

- Thời gian thực hiện: 0.339988s

### Chức năng điều khiển ứng dụng bằng giọng nói

* Bước 1: Tạo dữ liệu huấn luyện (54 mẫu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Target (Phân lớp chức năng của ứng dụng) | Feature (Các câu nói điều khiển mà người dùng truyền vào) |
| 1 | manage\_account | quản lý tài khoản |
| 2 | manage\_account | đổi mật khẩu |
| 3 | manage\_account | chỉnh sửa thông tin tài khoản |
| 4 | manage\_account | tới trang quản lý tài khoản |
| 5 | manage\_account | hello quản lý tài khoản của tôi |
| 6 | manage\_account | tôi muốn đổi mật khẩu |
| 7 | manage\_account | tôi muốn xem thông tin cá nhân của tôi |
| 8 | manage\_account | xem thông tin cá nhân |
| 9 | manage\_account | thông tin tài khoản cá nhân |
| 10 | share | các sách được chia sẻ |
| 11 | share | sách chia sẻ |
| 12 | share | chia sẻ sách mới |
| 13 | share | tôi muốn chia sẻ sách |
| 14 | share | danh sách các sách được chia sẻ |
| 15 | share | bản tin chia sẻ sách mới |
| 16 | share | bản tin chia sẻ sách |
| 17 | share | chia sẻ sách |
| 18 | share | chia sẻ |
| 19 | share | trao đổi sách giấy |
| 20 | share | chia sẻ sách giấy |
| 21 | manage\_reading\_history | Xem lịch sử đọc sách của tôi |
| 22 | manage\_reading\_history | tôi đã đọc những quyển sách nào? |
| 23 | manage\_reading\_history | tôi muốn xem những quyển sách tôi đã đọc |
| 24 | manage\_reading\_history | lịch sử đọc sách |
| 25 | manage\_reading\_history | sách đã đọc |
| 26 | manage\_reading\_history | quản lý lịch sử đọc sách |
| 27 | search\_user | tìm kiếm người dùng |
| 28 | search\_user | tra cứu người dùng |
| 29 | search\_user | tìm kiếm user |
| 30 | search\_user | tra cứu user |
| 31 | search\_user | có những ai đang sài app đọc sách |
| 32 | search\_user | tìm người dùng |
| 33 | search\_user | thông tin người dùng khác |
| 34 | logout | đăng xuất |
| 35 | logout | đăng xuất cho tôi |
| 36 | logout | tôi muốn thoát |
| 37 | logout | tôi muốn logout |
| 38 | logout | tôi muốn đăng xuất |
| 39 | logout | logout |
| 40 | logout | không sài app nữa |
| 41 | logout | thoát tài khoản |
| 42 | search\_book | tra cứu sách |
| 43 | search\_book | thư viện sách |
| 44 | search\_book | tới trang tra cứu sách |
| 45 | search\_book | tới trang thư viện sách |
| 46 | search\_book | màn hình tra cứu sách |
| 47 | search\_book | tất cả các quyển sách |
| 48 | search\_book | tìm sách |
| 49 | search\_book | cho tôi hỏi có quyển sách nào có tên là abc không? |
| 50 | search\_book | hãy tìm kiếm cho tôi quyển sách có tên xyz |
| 51 | search\_book | kiếm sách có tên xyz |
| 52 | search\_book | có bao nhiêu quyển sách khoa học |
| 53 | search\_book | có bao nhiêu quyển sách thuộc thể loại văn học |
| 54 | search\_book | tìm cho tôi quyển sách ddd |

* Bước 2: Client gửi câu nói đã chuyển sang thành dạng văn bản lên server và yêu cầu phân loại chức năng của ứng dụng

VD:

{

"speech\_to\_text": "xin chào, tôi muốn tìm kiếm sách"

}

* Bước 3: Server nhận dữ liệu và bắt đầu xử lý theo mô hình đã trình bày ở phần 4.3.3.1

Các lớp chức năng lấy được từ dữ liệu huấn luyện:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Phân lớp chức năng | Ý nghĩa |
| 1 | manage\_account | Quản lý tài khoản |
| 2 | share | Thông tin các bài chia sẻ sách |
| 3 | manage\_reading\_history | Quản lý lịch sử đọc |
| 4 | search\_user | Tra cứu người dùng |
| 5 | search\_book | Tra cứu sách |
| 6 | logout | Đăng xuất |

* Bước 4: Kết quả sau khi chạy thuật toán

- Kết quả dự đoán: search\_book


- Xác xuất của từng lớp:

[0.19253426 0.14995994 0.11643847 0.21191874 0.1211586 0.20798999]

- Thời gian thực hiện: 0.032429

### Ứng dụng thuật toán Apriori trong việc tư vấn sách cho từng người dùng

Ý tưởng của bài toán là dựa vào lịch sử đọc sách của mỗi người dùng mà đề xuất các cuốn sách liên quan người dùng có thể thích đọc.

* Bước 1: Truy xuất cơ sở dữ liệu và lấy hết tất cả lịch sử đọc của tất cả người dùng hiện có trong hệ thống, sau đó lưu vào file csv dưới dạng transaction như sau:

Các mã sách sẽ được lưu trong 1 cột và mỗi dòng sẽ tương ứng với lịch sử đọc của mỗi người dùng.

* Bước 2: Truy xuất cơ sở dữ liệu và lấy ra lịch sử đọc của người dùng cần được tư vấn và cũng lưu thành dạng transaction như trên.
* Bước 3: Xác định giá trị của min\_support và min\_confidence. Giá trị này sau khi thực nghiệm nhiều lần và chọn ra kết quả như sau:

- Min\_support: 0.05

- Min\_confidence: 0.15

* Bước 4: Các thông tin đầu vào để có thể chạy thuật toán khuyến nghị Apriori: Dữ liệu lịch sử đọc của tất cả người dùng ở B1, dữ liệu lịch sử đọc của người dùng cần được tư vấn ở B2, giá trị min\_support và min\_confidence được tìm ra ở B3.

Bắt đầu thực hiện thuật toán:

- Đầu tiên sẽ dựa vào dữ liệu lịch sử đọc của tất cả người dùng ở B1 để tìm các danh sách mã sách không bị trùng lắp (gồm n phần tử), dựa vào danh sách này để tạo ra các tổ hợp (combinations), các tổ hợp này sẽ bắt đầu từ 1 phần tử cho tới n phần tử. Tính toán số lần xuất hiện của các tổ hợp này trên tổng số transaction và so sánh với giá trị min\_support, nếu lớn hơn hoặc bằng min\_support thì các tổ hợp này được gọi là tập phổ biến.

- Tiếp theo là dựa vào min\_confidence để tìm ra luật kết hợp.

VD: Ta có tập phổ biến “Truyện conan”, “Truyện thần đồng đất việt”. Phải xác định xem trường hợp nào có thể xảy ra trong các trường hợp sau đây:

+ Nếu người dùng đã đọc “Truyện conan” thì sẽ đọc “Truyện thần đồng đất việt”.

+ Nếu người dùng đã đọc “Truyện thần đồng đất việt” thì sẽ đọc “Truyện conan ”.

+ Nếu người dùng đã đọc “Truyện thần đồng đất việt” thì sẽ đọc “Truyện conan ” và ngược lại.

+ Nếu người dùng đã đọc “Truyện thần đồng đất việt” thì sẽ đọc “Truyện conan ”, nhưng người dùng đã đọc “Truyện conan” thì không chắc sẽ đọc “Truyện thần đồng đất việt ”.

+ Nếu người dùng đã đọc “Truyện tconan ” thì sẽ đọc “Truyện thần đồng đất việt ”, nhưng người dùng đã đọc “Truyện thần đồng đất việt” thì không chắc sẽ đọc “Truyện conan”.

Do đó nếu muốn biết người dùng đã đọc “Truyện conan” thì có đọc “Truyện thần đồng đất việt” hay không thì ta lấy xác xuất xuất hiện của tập (“Truyện conan”, “Truyện thần đồng đất việt”) trên tổng số transaction chia cho xác xuất của tập (“Truyện conan”) trên tổng số transaction. Nếu kết quả lớn hơn hoặc bằng ngưỡng min\_confidence thì ta sẽ có luật kết hợp “Truyện conan” → “Truyện thần đồng đất việt”. Kết luận: Nếu người dùng đã đọc “Truyện conan” thì sẽ đọc “Truyện thần đồng đất việt”.

* Bước 5: Khi tất cả các luật kết hợp đã được tìm ra thì dựa vào sẽ tiến hành so sánh:

- Dựa vào lịch sử đọc sách của người dùng cần được tư vấn để tìm ra các tổ hợp.


- Ứng với mỗi tổ hợp, so sánh nếu vế trái của các luật các kết hợp bằng tới tổ hợp thì vế phải của luật kết hợp đó sẽ là dữ liệu để tư vấn đọc sách cho người dùng.

- Lượt bỏ các dữ liệu bị trùng lắp và gửi danh sách kết quả về cho người dùng.

* Kết quả:

Người dùng tên “Trương Thị Bích Chi đã đọc 2 quyển sách:

- Nữ sinh (tác giả Nguyễn Nhật Ánh)

- Truyện conan (tập 42)

Hình 4‑3. Màn hình lịch sử đọc sách


Những quyển sách được tư vấn bao gồm:

- Truyện conan (tập 94), Truyện conan(tập 48), Truyện conan(tập 45)

- Truyện nhật ký cậu bé nhút nhát

- Những sách của Nguyễn Nhật Ánh: Bàn có 5 chỗ ngồi, Con chó nhỏ mang giỏ hoa

- Sách trong thể loại văn học: Hiểu về trái tim, Không xinh - không thông minh,…



Hình 4‑4. Màn hình chính với danh sách sách gợi ý

### Dùng Google Cloud Platform để triển khai Server

Hiện tại cấu trúc của Server gồm 3 thành phần: Java Server (chứa các API phục vụ các business request từ Client), Python Server (xử lý dữ liệu và respone về Client), và Etcd Database. Từ những thành phần trên, các Hosting có sẵn sẽ được sử dụng để deploy từng thành phần (ví dụ dùng Heroku để deploy Server Java và NodeJS, dùng Mysqlfreehosting.com để deploy MySQL). Tuy nhiên nếu làm nhưng vậy thì các thành phần sẽ giao tiếp với nhau kém hiệu quả vì phải phụ thuộc vào kết nối giữa các Server đó với nhau.Vì vậy, để có một giải phải giúp tiết kiệm chi phí khi các thành phần giao tiếp với nhau đề tài sẽ sử dụng Google cloud là nơi để deploy các thành phần của Server. Đặc điểm của mô hình này là các thành phần sẽ giao tiếp local với nhau thông qua các port mà chúng chạy trên Server Google.

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

## Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài khóa luận, nhóm tác giả đã trau dồi thêm được kiến thức về các thuật toán khai thác dữ liệu cũng như các công nghệ mới phục vụ cho việc xây dựng một ứng dụng Android.

Về mặt chức năng, ứng dụng cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

* Ứng dụng có chức năng đọc sách online.
* Cho phép người dùng chia sẻ sách.
* Tự động phân loại sách.
* Liệt kê các sách đang được yêu thích và đề xuất các sách người dùng có thể thích.
* Các chức năng bổ sung: Bình luận, đánh giá sách, tìm kiếm sách, quản lý thông tin cá nhân.
* Quản lý lịch sử đọc sách của người dùng.
* Quản lý thông tin người dùng, thông tin sách, lập các biểu mẫu thống kê.
* Điều khiển ứng dụng bằng giọng nói.
* Lập lịch đọc sách cho người dùng.

## Ưu điểm của hệ thống

* Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
* Nguồn sách phong phú, đa dạng về thể loại.
* Áp dụng thuật toán và dữ liệu có được để đề xuất sách cho người đọc.
* Sử dụng Java 8 và các thư viện như Annotaion, Lombok để giảm thiểu code cũng như tăng tốc độ xử lý các nhu cầu cơ bản.

## Hạn chế của hệ thống

* Tốc độ xử lý còn hạn chế, phụ thuộc vào tình trạng mạng và server.
* Chưa mở rộng được đa nền tảng và các loại thiết bị khác, hệ thống chỉ chạy được trên điện thoại Android.
* Hiện tại chỉ hỗ trợ file pdf
* Chức năng đọc sách chưa có các phụ trợ như đánh dấu trang, thay đổi font chữ, độ giãn dòng …

## Hướng phát triển

Để hoàn thiện hệ thống hơn, trong tương lai nhóm tác giả đề xuất một số hướng phát triển như sau:

* Cải thiện tốc độ xử lý, nâng cấp khả năng tiếp nhận số lượng yêu cầu trong một thời gian của server.
* Hỗ trợ chia sẻ lên facebook.
* Hỗ trợ đọc sách trên website và IOS.
* Hoàn thiện các chức năng trên ứng dụng giúp người đọc thấy tiện ích hơn.
* Đa dạng hóa ngôn ngữ.
* Đa dạng hóa loại file sách, thêm sách nghe.
* Nghiên cứu và áp dụng cách Spotify mang âm nhạc đến cho người dùng.
* Mở rộng tính năng điều khiển bằng giọng nói.
* Cho phép người quản trị có nhiều góc nhìn hơn về hệ thống bằng việc áp dụng nhiều kiểu biểu đồ.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nghiên cứu lấy dữ liệu tự động đối với những website load bằng javascripts

<https://viblo.asia/p/scrapy-voi-nhung-website-load-bang-javascripts-4dbZNomQlYM>

Tiếng Anh

[1] A Simple Trending Products Recommendation Engine in Python

<http://blog.yhat.com/posts/trending-products-recommender-engine.html>

[2] Androidannotations

<https://github.com/androidannotations/androidannotations/wiki>

[3] Association Rule Mining via Apriori Algorithm in Python

<https://stackabuse.com/association-rule-mining-via-apriori-algorithm-in-python/?fbclid=IwAR2EzIbvZRieEvsYUV0aoOviKcFPhmBg9MY9n8w_rTjGLYi2ZKDHQmwgQQ4>

[4] Book Recommender: Collaborative Filtering, Shiny

<https://www.kaggle.com/philippsp/book-recommender-collaborative-filtering-shiny?fbclid=IwAR3oSKCkV2-Pj5Dkdmx8PiEPTXfTKpqtrABZ2EyfLzHebUSXbecVUrPKM9U>

[5] FloatingActionButton Library

<https://github.com/Clans/FloatingActionButton>

[6] Framework flask:

<https://www.freecodecamp.org/news/structuring-a-flask-restplus-web-service-for-production-builds-c2ec676de563/?fbclid=IwAR0BC-X_pyuPfhuV0J7bXWFLS59xjayR3blLLUXSsPBGXRBjGHnMFKTCiTk>

[7] Lombok:

<https://projectlombok.org/>

[8] Mkyong Java 8:

<http://www.mkyong.com/tutorials/java-8-tutorials/>

[9] MPAndroidChart:

<https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart>

[10] Retrofit:

<https://square.github.io/retrofit/>

[11] Scikit learn

<https://scikit-learn.org/stable/>

[12] Toasty Library

<https://github.com/GrenderG/Toasty>

1. Trang chủ: [https://waka.vn/](https://waka.vn/gioi-thieu) [↑](#footnote-ref-2)
2. Trang chủ: <http://sachtot.vn/> [↑](#footnote-ref-3)
3. Trang chủ: [https:/gacsach.com/](https://waka.vn/gioi-thieu) [↑](#footnote-ref-4)
4. Tham khảo tại: <https://etcd.io/> [↑](#footnote-ref-5)
5. nguồn: https://medium.com/@uzzal2k5/etcd-etcd-cluster-configuration-for-kubernetes-779455337db6 [↑](#footnote-ref-6)
6. Tài liệu: <https://etcd.io/docs/v3.3.12/dev-guide/interacting_v3/> [↑](#footnote-ref-7)
7. Tài liệu tham khảo: <https://en.wikipedia.org/wiki/Bag-of-words_model> [↑](#footnote-ref-8)
8. <http://viet.jnlp.org/tai-nguyen-ngon-ngu-tieng-viet/khai-yeu-ve-corpus> [↑](#footnote-ref-9)
9. <https://www.java.com/en/download/faq/release_dates.xml> [↑](#footnote-ref-10)
10. Nguồn: (nguồn: http://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide) [↑](#footnote-ref-11)
11. Annotation: <http://androidannotations.org/> [↑](#footnote-ref-12)
12. Danh sách ứng dụng: <https://github.com/androidannotations/androidannotations/wiki/Apps-using-AndroidAnnotations> [↑](#footnote-ref-13)
13. Link github: <https://github.com/barteksc/AndroidPdfViewer> [↑](#footnote-ref-14)
14. Link github: <https://github.com/PhilJay/MPAndroidChart> [↑](#footnote-ref-15)