|  |  |
| --- | --- |
|  | **BỘ CÔNG THƯƠNG**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**  **---------------------------------------** |
| LÊ VĂN NGHIÊM | ĐA, KLTN ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  **NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT TIẾN HÓA ĐA TÁC VỤ ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH** |
|  | **CBHD: TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình** |
|  | **Sinh viên: Lê Văn Nghiêm** |
| CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | **Mã số sinh viên: 2018603549** |
|  | Hà Nội – Năm 2022 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **BỘ CÔNG THƯƠNG**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**  **---------------------------------------** |
| LÊ VĂN NGHIÊM | ĐA, KLTN ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  **NGHIÊN CỨU GIẢI THUẬT TIẾN HÓA ĐA TÁC VỤ ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH** |
|  | **CBHD: TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình** |
|  | **Sinh viên: Lê Văn Nghiêm** |
| CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | **Mã số sinh viên: 2018603549** |
|  | Hà Nội – Năm 2022 |

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn là **TS. Nguyễn Thị Mỹ Bình** đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và đồng thời mang đến cho em những tài liệu, kiến thức quý giá để giúp em có thể tìm hiểu, trau dồi, nâng cao kiến thức và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.

Em xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng như khoa Công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho em được tham gia làm đồ án tốt nghiệp. Em đã có điều kiện tìm hiểu với các nội dung mới lạ đòi hỏi nhiều kiến thức cao hơn. Bên cạnh việc tạo ra cơ hội cho em tiếp xúc các vấn đề mới thì Nhà trường cùng khoa cũng tạo điều kiện cho em được nghiên cứu tại phòng Lab Optimization, Modeling and Simulation. Phòng Lab với điều kiện vật chất hiện đại, tiện nghi đã giúp em có một tinh thần thoải mái khi tiếp xúc và nghiên cứu một đề tài mới và khó.

***Em xin chân thành cảm ơn!***

MỤC LỤC

[DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU i](#_Toc103965404)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU ii](#_Toc103965405)

[DANH MỤC HÌNH ẢNH iii](#_Toc103965406)

[CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1](#_Toc103965407)

[1.1. Lý do chọn đề tài 1](#_Toc103965408)

[1.2. Mục tiêu của đề tài 1](#_Toc103965409)

[1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2](#_Toc103965410)

[1.3.1. Đối tượng 2](#_Toc103965411)

[1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 2](#_Toc103965412)

[1.4. Nội dung nghiên cứu 2](#_Toc103965413)

[1.5. Cấu trúc của bài báo cáo 3](#_Toc103965414)

[CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4](#_Toc103965415)

[2.1. Bài toán tối ưu 4](#_Toc103965416)

[2.1.1. Tổng quan về bài toán tối ưu 4](#_Toc103965417)

[2.1.1.1 Lịch sử bài toán tối ưu 4](#_Toc103965418)

[2.1.1.2 Định nghĩa 4](#_Toc103965419)

[2.1.1.3 Phân loại bài toán tối ưu 5](#_Toc103965420)

[2.1.2. Bài toán người du lịch 6](#_Toc103965421)

[2.1.2.1 Lịch sử bài toán 6](#_Toc103965422)

[2.1.2.2 Phát biểu bài toán 7](#_Toc103965423)

[2.1.2.3 Độ phức tạp của bài toán 8](#_Toc103965424)

[2.1.2.4 Ứng dụng của bài toán 8](#_Toc103965425)

[2.2. Thuật toán tiến hóa đa tác vụ 8](#_Toc103965426)

[2.2.1. Thuật toán tiến hóa 8](#_Toc103965427)

[2.2.1.1 Tiến hóa sinh học 8](#_Toc103965428)

[2.2.1.2 Giải thuật tiến hóa 9](#_Toc103965429)

[2.2.1.3 Thuật toán di truyền (GA – Genetic Algorithm) 10](#_Toc103965430)

[2.2.2. Thuật toán tiến hóa đa tác vụ 13](#_Toc103965431)

[2.2.2.1 Tối ưu hóa đa tác vụ MFO ( multifactorial optimization) 13](#_Toc103965432)

[2.2.2.2 Các định nghĩa và khái niệm liên quan 14](#_Toc103965433)

[2.2.2.3 Thuật toán tối ưu hóa đa tác vụ 16](#_Toc103965434)

[CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN TIẾN HÓA ĐA TÁC VỤ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH 20](#_Toc103965435)

[3.1. Giải thuật 20](#_Toc103965436)

[3.1.1. Mã hóa bài toán 20](#_Toc103965437)

[3.1.1.1 Mã hóa đồ thị đầu vào 20](#_Toc103965438)

[3.1.1.2 Mã hóa chu trình 21](#_Toc103965439)

[3.1.2. Khởi tạo quần thể 21](#_Toc103965440)

[3.1.3. Lai ghép 22](#_Toc103965441)

[3.1.4. Đột biến 24](#_Toc103965442)

[3.1.5. Chọn lọc 24](#_Toc103965443)

[3.1.6. Tiến hóa 25](#_Toc103965444)

[3.2. Chương trình 26](#_Toc103965445)

[3.3. Kết quả chạy các bộ dữ liệu 27](#_Toc103965446)

[3.3.1. Môi trường thực nghiệm 27](#_Toc103965447)

[3.3.2. Dữ liệu thực nghiệm 27](#_Toc103965448)

[3.3.3. Kết quả chạy các bộ dữ liệu chuẩn 31](#_Toc103965449)

[3.3.3.1 Bộ dữ liệu lin318.tsp 32](#_Toc103965450)

[3.3.3.2 Bộ dữ liệu vm1084.tsp 33](#_Toc103965451)

[3.3.3.3 Bộ dữ liệu berlin52.tsp 34](#_Toc103965452)

[3.3.3.4 Bộ dữ liệu st70.tsp 35](#_Toc103965453)

[3.3.3.5 Bộ dữ liệu bier127.tsp 36](#_Toc103965454)

[3.3.3.6 Bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp 37](#_Toc103965455)

[3.3.3.7 Bộ dữ liệu lin318.tsp và berlin52.tsp 38](#_Toc103965456)

[3.3.3.8 Bộ dữ liệu st70.tsp, bier127.tsp và berlin52.tsp 39](#_Toc103965457)

[3.4. Đánh giá giải thuật và dự đoán hướng đi trong tương lai 40](#_Toc103965458)

[TỔNG KẾT 41](#_Toc103965459)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 42](#_Toc103965460)

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

Các từ viết tắt, ký hiệu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Các từ viết tắt, ký hiệu** | **Dịch nghĩa** |
| 1 | TSP | Travelling Saleman Problem |
| 2 | GA | Genetic Algorithm |
| 3 | MFO | Multifactorial Optimization |
| 4 | MFEA | Multifactorial Evolution Algorithm |
| 5 | EA | Evolution Algorith |
| 6 | SOO | Single-Objective Optimization |
| 7 | MOO | Multi-Objective Optimization |

Các thuật ngữ

* Crossover: Lai ghép
* Mutation: Đột biến
* Selection: Chọn lọc
* Task: Tác vụ
* Offspring: Thế hệ con cái

DANH MỤC BẢNG BIỂU

[Bảng 3.1: Bộ dữ liệu berlin52.tsp 28](#_Toc103965480)

[Bảng 3.2: Bộ dữ liệu vm1084.tsp 28](#_Toc103965481)

[Bảng 3.3: Bộ dữ liệu st70.tsp 29](#_Toc103965482)

[Bảng 3.4: Bộ dữ liệu lin318.tsp 29](#_Toc103965483)

[Bảng 3.5: Bộ dữ liệu bier127.tsp 30](#_Toc103965484)

[Bảng 3.6: Tổng hợp kết quả chạy các bộ dữ liệu 31](#_Toc103965485)

[Bảng 3.7: Kết quả chạy bộ dữ liệu lin318.tsp 32](#_Toc103965486)

[Bảng 3.8: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp 33](#_Toc103965487)

[Bảng 3.9: Kết quả bộ dữ liệu berlin52.tsp 34](#_Toc103965488)

[Bảng 3.10: Kết quả chạy bộ dữ liệu st70.tsp 35](#_Toc103965489)

[Bảng 3.11: Kết quả chạy bộ dữ liệu bier127.tsp 36](#_Toc103965490)

[Bảng 3.12: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp 37](#_Toc103965491)

[Bảng 3.13: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp 38](#_Toc103965492)

[Bảng 3.14: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp 39](#_Toc103965493)

[Biểu đồ 3‑1: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu lin318.tsp (100 lần tiến hóa) 32](#_Toc103965472)

[Biểu đồ 3‑2: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp (100 lần tiến hóa) 33](#_Toc103965473)

[Biểu đồ 3‑3: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu berlin52.tsp (100 lần tiến hóa) 34](#_Toc103965474)

[Biểu đồ 3‑4: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu st70.tsp (100 lần tiến hóa) 35](#_Toc103965475)

[Biểu đồ 3‑5: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu bier127.tsp (100 lần tiến hóa) 36](#_Toc103965476)

[Biểu đồ 3‑6: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp (100 lần tiến hóa) 37](#_Toc103965477)

[Biểu đồ 3‑7: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu berlin52.tsp và lin318.tsp (100 lần tiến hóa) 38](#_Toc103965478)

[Biểu đồ 3‑8: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu berlin52.tsp, st70.tsp và bier127.tsp (100 lần tiến hóa) 39](#_Toc103965479)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

[Hình 2.1: 22,775 thành phố ở Việt Nam, trích xuất dữ liệu từ Cơ quan Bản đồ và Hình ảnh Quốc gia về tên các đối tượng địa lý 7](#_Toc103965461)

[Hình 2.2: Minh họa bài toán người du lịch 7](#_Toc103965462)

[Hình 2.3 Minh họa tiến hóa trong tự nhiên 8](#_Toc103965463)

[Hình 2.4: Sơ đồ thuật toán di truyền 10](#_Toc103965464)

[Hình 3.1: Ví dụ về bộ dữ liệu đồ thị chuẩn 20](#_Toc103965465)

[Hình 3.2: Code khởi tạo quần thể 21](#_Toc103965466)

[Hình 3.3: Code toán tử lai ghép (1) 22](#_Toc103965467)

[Hình 3.4: Code toán tử lai ghép (2) 23](#_Toc103965468)

[Hình 3.5: Code toán tử lai ghép (3) 23](#_Toc103965469)

[Hình 3.6: Code toán tử đột biến 24](#_Toc103965470)

[Hình 3.7: Code hàm main của chương trình 26](#_Toc103965471)

# TỔNG QUAN

* 1. Lý do chọn đề tài

Bài toán người du lịch là một trong số các bài toán được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực thực tế của đời sống như tối ưu hệ thống giao thông, tối ưu mạng cảm biến, …Bài toán người du lịch TSP là một bài toán thuộc lớp NP-Khó đã được nghiên cứu và sử dụng rất nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết như phương pháp xấp xỉ, các thuật toán heuristic,… để giải quyết.

Những phương pháp được lựa chọn này đều xử lý một bài toán trong một lần thực hiện. Tuy nhiên, hiện nay, khoa học máy tính ngày càng phát triển và yêu cầu về việc nhiều bài toán tối ưu cần được giải quyết cùng một lúc. Vì vậy, nhận thấy vấn đề cấp thiết và có vai trò quan trọng em đã lựa chọn đề tài “Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa tác vụ để giải bài toán Người du lịch” nhằm nghiên cứu, tìm hiểu về giải thuật tiến hóa đa tác vụ - một phương pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề thực hiện nhiều bài toán tối ưu cùng một lúc.

* 1. Mục tiêu của đề tài

Nghiên cứu, áp dụng và đánh giá giải thuật tiến hóa đa tác vụ trong giải quyết bài toán Người du lịch.

Đề tài tập trung cụ thể vào:

1. Tìm hiểu về bài toán Người du lịch TSP.
2. Nghiên cứu tổng quan về giải thuật tiến hóa, giải thuật di truyền.
3. Nghiên cứu giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA.
4. Áp dụng giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA cho bài toán Người du lịch TSP.
5. Cài đặt và đánh giá hiệu quả của thuật toán tiến hóa đa tác vụ MFEA trong giải quyết bài toán Người du lịch TSP.
   1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
      1. Đối tượng

* Nghiên cứu các thuật toán của lý thuyết độ thị giải bài toán TSP đã công bố ở trong và ngoài nước.
* Nghiên cứu các thuật giải di truyền, giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA.
* Nghiên cứu áp dụng giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA cho bài toán TSP.
* Nghiên cứu tài liệu về ngôn ngữ Java để cài đặt các thuật toán thử nghiệm.
* Cài đặt và đánh giá hiệu quả của thuật toán tiến hóa đa tác vụ cho bài toán TSP.
  + 1. Phạm vi nghiên cứu

Bài toán Người du lịch TSP là một bài toán phổ biến khi tìm hiểu về dạng bài toán tối ưu. Do vậy, hiện nay có nhiều phương pháp giải bài toán TSP như sử dụng quy hoạch tuyến tính, thuật toán vét cạn, kỹ thuật nhánh và cận, thuật toán tối ưu hóa đàn kiến và các thuật toán heuristic. Tuy nhiên, trong đề tài này, em chỉ đi sâu tập trung nghiên cứu hướng tiếp cận bằng giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA cho bài toán Người du lịch TSP và đánh giá hiệu quả của thuật toán.

* 1. Nội dung nghiên cứu
* Nghiên cứu tổng quan các nghiên cứu giải bài toán TSP và các hướng tiếp cận giải quyết bài toán này.
* Nghiên cứu tổng quan về giải thuật tiến hóa, di truyền.
* Nghiên cứu thuật toán tiến hóa đa tác vụ MFEA.
* Nghiên cứu áp dụng thuật toán tiến hóa đa tác vụ MFEA cho bài toán TSP.
* Lập trình và đánh giá hiệu quả của thuật toán tiến hóa đa tác vụ cho bài toán TSP.
* Viết báo cáo luận văn.
  1. Cấu trúc của bài báo cáo

Cấu trúc các Chương tiếp theo gồm:

* Chương 2 trình bày các cơ sở lý thuyết về bài toán tối ưu, chi tiết nội dung bài toán Người du lịch gồm: phát biểu bài toán, lịch sử bài toán, phân tích độ phức tạp, lý do sử dụng giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA để giải quyết bài toán. Đồng thời chương này sẽ trình bày về giải thuật tiến hóa, giải thuật di truyền, giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA gồm: lịch sử giải thuật, phát biểu giải thuật, các khái niệm, định nghĩa liên quan và cấu trúc thuật toán MFEA.
* Chương 3 trình bày về áp dụng giải thuật tiến hóa đa tác vụ để giải bài toán người du lịch, kết quả chạy chương trình với các bộ cơ sở dữ liệu khác nhau.

Cuối cùng em sẽ đưa ra kết luận và đề cập hướng phát triẻn của đề tài.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

* 1. Bài toán tối ưu
     1. Tổng quan về bài toán tối ưu
        1. Lịch sử bài toán tối ưu

Vào thế kỷ XVIII, một hướng nghiên cứu bài toán cực trị hàm mục tiêu xuất hiện là phiếm hàm tích phân và được gọi là phép tính biến phân.

Những năm 30-40 của thế kỷ XX xuất hiện lý thuyết Quy hoạch tuyến tính.

Những năm 50- thế kỷ XX xuất hiện Quy hoạch lồi.

Từ những những năm 70 của thế kỷ XX hình thành nhiều hướng nghiên cứu khác nhau như tối ưu không lồi, tối ưu phi tuyến, tối ưu rời rạc, tối ưu tổ hợp và tối ưu đa mục tiêu.

Từ những năm 50-60 của thế kỷ XX xuất hiện lý thuyết điều khiển được và điều khiển tối ưu.

* + - 1. Định nghĩa

Trong thực tế xảy ra rất nhiều tình huống và sẽ có rất nhiều cách để chúng ta giải quyết. Do đó yêu cầu chúng ta phải lựa chọn sao cho lựa ra được cách giải quyết tốt nhất. Tuy nhiên quan điểm “tốt nhất” này phụ thuộc vào từng tình huống và từng mục đích, có thể là tối đa (maximum) cũng có thể là tối thiểu (minimum) một tiêu chí nào đó. Ví dụ như để làm ra một món ăn, có người chọn tối ưu hóa về mặt thời gian nghĩa là sẽ làm trong thời gian ngắn nhất. Do đó món ăn có thể sẽ không là ngon nhất. Nhưng cũng có người chọn làm ra món ăn ngon nhất thì lại tốn nhiều thời gian hơn.

Việc tìm phương án tốt nhất trong số những phương án có thể như trên chính là việc giải quyết bài toán tối ưu (optimization problem) trong lĩnh vực toán và công nghệ thông tin. Nhìn chung, các bài toán tối ưu luôn có hai đặc điểm sau:

* Số lời giải nhiều hơn một. Tập các lời giải này được gọi là không gian lời giải hay không gian tìm kiếm.
* Mọi lời giải của một bài toán đều được định lượng độ “tối ưu” bởi cùng một hàm theo tiêu chí của bài toán đó.
  + - 1. Phân loại bài toán tối ưu
* Quy hoạch tuyến tính: Hàm mục tiêu và các hàm ràng buộc đều là các hàm tuyến tính. Như vậy miền chấp nhận được là một tập lồi đa diện.
* Quy hoạch phi tuyến (Tối ưu phi tuyến): Tối thiểu có hàm mục tiêu hoặc hàm ràng buộc là phi tuyến. Tối ưu phi tuyến bao gồm: Tối ưu trơn (hàm mục tiêu và ràng buộc là trơn), Tối ưu lồi (hàm mục tiêu và ràng buộc là lồi), Tối ưu không lồi (hàm mục tiêu hoặc miền chấp nhận được không lồi).
* Tối ưu rời rạc hay tối ưu tổ hợp: Miền chấp nhận được là một tập rời rạc. Trường hợp các biến số nhận giá trị nguyên là bài toán quy hoạch nguyên.
* Tối ưu đa mục tiêu: Mục tiêu gồm nhiều hàm không hòa hợp nhau. Tối ưu đa mục tiêu cũng được phân chia thành nhiều bài toán con khác nhau tùy theo tính chất của hàm mục tiêu và tập ràng buộc.
* Quy hoạch ngẫu nhiên: Tức là bài toán tối ưu mà các tham số trong đó không có giá trị xác định mà được mô tả bởi tham số xác suất.
* Quy hoạch động: Tức là bài toán tối ưu mà các đối tượng được xét có thể chia ra nhiều giai đoạn hoặc qua trình phát triển theo thời gian. Ngoài ra còn nhiều bài toán tối ưu hóa khác như: Quy hoạch Lípshitz, quy hoạch nón, tối ưu không trơn . . .
  + 1. Bài toán người du lịch
       1. Lịch sử bài toán

Bài toán người du lịch ( Travelling Saleman Problem – TSP) là một bài toán NP-Hard thuộc thể loại tối ưu tổ hợp. Nội dung bài toán có thể hiểu khái quát như sau: Cho trước một danh sách các thành phố và khoảng cách giữa chúng, tìm chu trình ngắn nhất đi qua tất cả các thành phố đúng 1 lần.

Bài toán được nêu ra lần đầu vào năm 1930 và là một trong số những bài toán được nghiên cứu sâu nhất trong tối ưu hóa. Nó thường được dùng làm thước đo cho nhiều phương pháp tối ưu hóa.

Nguồn gốc của bài toán vẫn chưa được biết rõ. Một cuốn sổ tay dành cho người bán hàng xuất bản năm 1832 có đề cập đến bài toán này và có ví dụ cho chu trình trong nước Đức và Thụy Sĩ, nhưng không chưa bất kì nội dung toán học nào.

Bài toán người du lịch được định nghĩa trong thế kỉ 19 bỏi nhà toán học Ireland William Rowan Hamilton và nhà toán học Anh Thomas Kirkman. Trường hợp tổng quát của TSP có thể được nghiên cứu lần đầu tiên bởi các nhà toán học ở Vienna và Harvard trong những năm 1930.


Hassler Whitney ở đại học Princeton đưa ra tên bài toán người du lịch ngay sau đó.

Trong những năm 1950 và 1960, bài toán trở nên phổ biến trong giới nghiên cứu khoa học ở Châu Âu và Mỹ.

Năm 1972, Richard M. Karp chứng minh rằng bài toán chu trình Hamilton là NP-đầy đủ, kéo theo bài toán TSP cũng là NP-đầy đủ. Đây là một lý giải toán học cho sự khó khăn trong việc tìm kiếm chu trình ngắn nhất.

Một bước tiến lớn được thực hiện cuối thập niên 1970 và 1980 khi Grotschel, Padberg, Rinaldi và cộng sự đã giải được những trường hợp lên tới 2392 thành phố, sử dụng phương pháp mặt phẳng cắt và nhánh cận.

Trong thập niên 1990, Applegate, Bixby, Chvấtl và Cook phát triển một chương trình mang tên Concorde giải được nhiều trường hợp có độ lớn kỉ lục hiện nay. Gerhard Reinelt xuất bản một bộ dữ liệu các trường hợp có độ khó khác nhau mang tên TSPLIP năm 1991. Năm 2005, Cook và các cộng sự đã giải được một trường hợp có 22810 thành phố.




Hình .: 22,775 thành phố ở Việt Nam, trích xuất dữ liệu từ Cơ quan Bản đồ và Hình ảnh Quốc gia về tên các đối tượng địa lý

* + - 1. Phát biểu bài toán

Cho đồ thị đầy đủ n đỉnh vô hướng, có trọng số G = (V, E). Tìm chu trình v1 → v2 →... vn→v1 với vi ∈ V, i=1,…n sao cho tổng trọng số hành trình trên các cạnh (vi, vi+1) và (vn, v1) là nhỏ nhất.

Một chu trình như vậy còn gọi là chu trình Hamilton, nó đi qua tất cả các đỉnh của đồ thị đúng một lần. Đồ thị đầy đủ, luôn tồn tại chu trình Hamilton.



Hình .: Minh họa bài toán người du lịch

* + - 1. Độ phức tạp của bài toán

Bài toán TSP thuộc lớp bài toán NP-Hard (lớp các bài toán không có giải thuật trong thời gian đa thức).


Việc thực hiện liệt kê tất cả các chu trình là điều gần như không thể với số đỉnh lớn (đồ thị n đỉnh phải duyệt n! chu trình). Số chu trình phải duyệt tăng rất nhanh khi số đỉnh n càng lớn. Ngay với 1 đồ thị 100 đỉnh, việc duyệt toàn bộ cũng là điều rất khó thực hiện.

* + - 1. Ứng dụng của bài toán

Bài toán TSP đã có nhiều ứng dụng trong lập kế hoạch, hậu cần, cũng như thiết kế vi mạch,…

* 1. Thuật toán tiến hóa đa tác vụ
     1. Thuật toán tiến hóa
        1. Tiến hóa sinh học

Trong sinh học, tiến hóa là sự thay đổi đặc tính di truyền của một quần thể sinh học qua những thế hệ nối tiếp nhau. Những đặc tính này là sự biểu hiện của các gen được truyền từ cha mẹ sang con cái thông qua quá trình sinh sản. Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt của những đặc tính đó trong quần thể là do kết quả của đột biến, tái tổ hợp di truyền và nguồn gốc các biến dị di truyền khác. Hiện tượng tiến hóa xảy ra khi các tác nhân tiến hóa như chọn lọc tự nhiên (bao gồm cả chọc lọc giới tính) và trôi dạt di truyền tác động lên sự đa dạng của những đặc tính này, dẫn đến kết quả là vài đặc tính sẽ trở nên phổ biến hoặc hiếm gặp hơn ở trong quần thể.



Hình . Minh họa tiến hóa trong tự nhiên

Tiến hóa trong tự nhiên là quá trình tuyệt vời khi tối ưu hóa liên tục về gen về các đặc tính tốt từ các thế hệ trước biểu hiện ở các thế hệ sau. Vì vậy đã có nhiều nhà nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu ra các giải thuật giải các bài toán tối ưu dựa trên phương pháp tiến hóa tự nhiên này.

* + - 1. Giải thuật tiến hóa

Một giải thuật tiến hóa (evolutionary algorithm - EA) là một thuật toán tối ưu hóa heuristic sử dụng các kỹ thuật bắt nguồn từ các cơ chế tiến hóa hữu cơ (organic evolution) chẳng hạn như biến dị, tái tổ hợp và chọn lọc tự nhiên để tìm một cấu hình tối ưu cho một hệ thống với các ràng buộc cụ thể.

Các thuật toán tiến hóa EA (Back, Hammel, & Schwefel, 1997; Coello, 2006; & Fonseca & Fleming, 2007) là các kỹ thuật tối ưu Heuristics dựa trên nguyên lý của Darwin về sự lựa chọn tự nhiên.

Thuật toán EA bao gồm rất nhiều mô hình khác nhau với ý tưởng là sử dụng các tác động trên một quần thể để biến đổi quần thể, nâng cao khả năng thích nghi của quần thể.

Cấu trúc tổng quát của thuật toán tiến hóa:

1. Khởi tạo quần thể
2. Đánh giá độ thích nghi
3. While *điều kiện dừng chưa thỏa* do

* Lai ghép và đột biến
* Đánh giá độ thích nghi
* Chọn lọc cá thể

1. End

Các thuật toán EA đã được phát triển theo nhiều hướng khác nhau như Tiến hóa vi phân (thuật ngữ gốc: Differential Evolution - DE), Tối ưu bầy đàn (thuật ngữ gốc: Particle Swarm Optimization - PSO), Tối ưu đàn kiến (thuật ngữ gốc: Ant Colony Optimization - ACO),... với cùng mục tiêu là giải quyết bài toán tối ưu hóa liên tục. Qua lý thuyết và thực tiễn, EA đã được minh chứng là một bộ tối ưu hóa thể hiện được tính khoa học và tính hiệu quả của chúng.


Các thuật toán EA thường khác nhau chủ yếu ở cách tổ hợp lời giải mới qua các bước lai ghép (cross over) và đột biến (mutation).

Trong vài thập kỉ qua, các thuật toán tiến hóa đã được áp dụng thành công để giải các bài toán tối ưu khác nhau trong khoa học.

* + - 1. Thuật toán di truyền (GA – Genetic Algorithm)

Giải thuật di truyền cũng dựa trên quan niệm cho rằng quá trình tiến hóa tự nhiên là hoàn hảo nhất, hợp lý nhất và bản thân nó đã thể hiện tính tối ưu.

Giải thuật di truyền bao gồm bốn bước chính: Mã hóa lời giải, khởi tạo quần thể, sử dụng các phép toán di truyền và đánh giá độ thích nghi. Thuật toán được thực hiện qua nhiều thế hệ thì lời giải đưa ra càng được tối ưu.



Hình .: Sơ đồ thuật toán di truyền

1. Khởi tạo quần thể

Quần thể trong thuật toán GA là tập hợp những cá thể - lời giải hợp lệ hoặc khả thi đối với bài toán đang được xem xét. Việc khởi tạo quần thể cùng với việc chọn lọc cá thể cho thế hệ tiếp theo đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các cá thể trong không gian tìm kiếm cũng như đầu vào của các toán tử tiến hóa là hợp lệ.

Hiện nay, có nhiều phương pháp khởi tạo quần thể cho một thuật toán GA. Việc lựa chọn phương pháp khởi tạo nào sẽ tùy thuộc vào bài toán đang được giải và cách biểu diễn (mã hóa) lời giải.

1. Toán tử lai ghép

Phép lai ghép có cách thực hiện tương tự quá trình lai ghép trong tự nhiên. Các cá thể con tạo ra từ việc cho hai cá thể cha mẹ lai ghép với nhau sẽ kế thứa những đặc điểm từ cả cha và mẹ. Và cách lựa chọn phần gen nào và ghép như thế nào thì sẽ phụ thuộc vào từng mục đích sử dụng, từng bài toán.

1. Toán tử đột biến

Sử dụng toán tử đột biến cũng mang ý nghĩa tương tự như quá trình đột biến trong tiến hóa tự nhiên. Mặc dù việc lai ghép cho phép các cá thể con được thừa hưởng một phần gen của cá thể cha, một phần gen cá thể mẹ, nhưng nó không thực sự tạo ra sự đa dạng và nguồn gen mới cho quần thể. Đột biến thì có thể. Toán tử đột biến sẽ làm thay đổi ngẫu nhiên một phần của cá thể.

1. Chọn lọc cá thể

Một số phương pháp để chọn lọc cá thể cha mẹ tiến hành lai ghép:

1. Chọn lọc dựa theo giá tri thích nghi (fitness based selection)

Chọn lọc cá thể cha mẹ dựa theo giá trị thích nghi thường gồm các phương pháp sau: lựa chọn xén (truncation selection), lựa chọn theo vòng quay roulette (roulette wheel selection), lựa chọn theo kiểu rải (stochastic universal sampling),…

1. Chọn lọc ngẫu nhiên (random selection)

Các cá thể cha mẹ được chọn lọc hoàn toàn ngẫu nhiên theo số lượng hoặc tỉ lệ xác định sẵn. Trong một số bài toán, có những cá thể cha mẹ không phải là tốt nhất trong quần thể nhưng khi lai ghép với nhau lại có thể cho ra những cá thể con rất tốt.

1. Chọn lọc dựa theo thứ hạng trong quần thể (Rank selection)

Đây là một trong những cách làm phổ biến trong thuật toán tiến hóa. Trong cách chọn này, số nguyên k > 0 được xác định làm tham số cho phép chọn lọc cạnh tranh. Ở mỗi lượt chọn, có một số lượng cá thể được chọn ngẫu nhiên từ quần thể đang xét. Dựa vào độ thích nghi, cá thể tốt nhất trong số cá thể được chọn ngẫu nhiên sẽ được chọn làm cá thể cha mẹ.

1. Chọn lọc cạnh tranh (tournament selection)

Đây là một trong những cách làm phổ biến trong thuật toán tiến hóa. Trong cách chọn này, số nguyên k > 0 được xác định làm tham số cho phép chọn lọc cạnh tranh. Ở mỗi lượt chọn, có một số lượng cá thể được chọn ngẫu nhiên từ quần thể đang xét. Dựa vào độ thích nghi, cá thể tốt nhất trong số cá thể được chọn ngẫu nhiên sẽ được chọn làm cá thể cha mẹ.

1. Điều kiện dừng của thuật toán (termination condition)

Tùy từng bài toán sẽ chọn lựa điều kiện dừng khác nhau. Mục đích của việc chọn lựa điều kiện dừng để có thể tìm ra lời giải gần nhất với lời giải đúng và thỏa mãn tiêu chí đề ra (thời gian, chi phí, tính đúng đắn,…). Để tìm được thời điểm đó, thông thường các điều kiện sau có thể được chọn làm điều kiện dừng: khi chất lượng lời giải không tiếp tục cải thiện, sau một số thế hệ nhất định, khi hàm mục tiêu hoặc độ thích nghi của cá thể đạt ngưỡng nhất định,…

* + 1. Thuật toán tiến hóa đa tác vụ

Các thuật toán tiến hóa đã áp dụng thành công để giải các vấn đề tối ưu trong khoa học kỹ thuật. Các vấn đề này thường được phân vào hai nhóm:

1. Tối ưu hóa đơn mục tiêu SOO (single-objective optimization), trong đó mỗi điểm trong không gian tìm kiếm của bài toán được ánh xạ thành một giá trị mục tiêu vô hướng.
2. Tối ưu hóa đa mục tiêu MOO (multi-objective optimization), trong đó mỗi một điểm trong không gian tìm kiếm của bài toán được ánh xạ thành một vec-tơ (các giá trị) mục tiêu.

Hầu hết các thuật toán đó đều được xây dựng để giải quyết một bài toán tối ưu tại một thời điểm dựa trên một quần thể. Tuy nhiên khi khoa học máy tính ngày càng phát triển phát sinh nhiều vấn đề phức tạp và yêu cầu cần giải nhiều bài toán tối ưu cùng một lúc thì những thuật toán trên chưa đáp ứng được điều này. Do vậy, Gupta, Ong, & Feng vào năm 2017 đã đưa ra một dạng hoàn toàn mới của các thuật toán tiến hóa đó là đa tác vụ tiến hóa (evolutionary multitasking) cho phép giải đồng thời nhiều bài toán tối ưu khác nhau trên một quần thể duy nhất và được gọi là tối ưu hóa đa tác vụ MFO ( multifactorial optimization).

* + - 1. Tối ưu hóa đa tác vụ MFO ( multifactorial optimization)

Giống như các thuật toán tiến hóa cổ điển dựa trên sinh học tiến hóa, MFO cũng được thiết kế dựa trên mô hình của sự kế thừa đa tác vụ, trong đó các đặc điểm phát triển của thế hệ con cái (offspring) bị ảnh hưởng bởi sự tương tác của các yếu tố di truyền và văn hoá (Cloninger, Rice, & Reich, 1979; Tayarani, & Bennett, 2013). Nói một cách khác, di truyền và văn hóa không thể xem xét một cách độc lập.

Ví dụ, trong khi những gì một cá thể học được có thể phụ thuộc vào kiểu gen của nó, sự lựa chọn tác động lên hệ gen có thể được tạo ra hoặc thay đổi bởi sự lan rộng của một đặc điểm văn hoá nào đó.

Những đặc điểm văn hoá này thường bắt nguồn từ việc học tập xã hội hoặc từ cha mẹ (parents) trải qua một số tập quán và trở thành sở thích nhất định cho con cái của họ. Sự tương đương tính toán của việc thừa kế đa tác vụ, cho mục đích của đa tác vụ tiến hóa hiệu quả, được thiết lập bằng cách xem xét mỗi tác vụ (task) tối ưu đóng góp một “môi trường” khác nhau trong đó các cá thể con cháu được tiến hóa. Do đó, MFO dẫn tới sự tồn tại của nhiều biểu tượng văn hóa (culture bias hay memes), là một trào lưu văn hóa hoặc một ý tưởng lan truyền rộng rãi và nhanh chóng trong xã hội.

Trong lịch sử, memes giống như một “vấn đề văn hóa” lan truyền từ người này sang người khác thông qua việc truyền miệng, bắt chước,… hay “tin tưởng quá” thành truyền thuyết, truyện ngụ ngôn,…mà mỗi cái tương ứng với một tác vụ tối ưu. Vì vậy, mặc dù cấu trúc cơ bản của MFO sẽ tương tự như của một EA cổ điển, nó được tăng cường với các tính năng được vay mượn từ các mô hình đa thừa kế.

* + - 1. Các định nghĩa và khái niệm liên quan

Xem xét tình huống trong đó K tác vụ tối ưu hóa được thực hiện đồng thời. Không mất tính tổng quát, giả sử rằng tất cả các tác vụ đều là bài toán tối thiểu hóa (minimization problems). Tác vụ thứ jth ký hiệu là Tj, được xem là có không gian tìm kiếm Xj với hàm mục tiêu là fj: Xj → R. Thêm nữa, mỗi một tác vụ có thể bị ràng buộc bởi một số các phương trình và bất phương trình điều kiện phải được thỏa mãn đối với một giải pháp được xem là phù hợp.

Trong bối cảnh như vậy, người ta định nghĩa MFO là một chiến lược đa tác vụ tiến hóa được xây dựng trên sự song song hóa hoàn toàn của việc tìm kiếm dựa vào quần thể với mục đích tìm {x1, x2, …, xK-1, xK} = argmin{f1(x), f2(x),…, fK-1(x), fK(x)}, trong đó xj là một giải pháp phù hợp trong Xj.

Để thiết kế các lời giải cho MFO, cần phải mô hình hóa một kỹ thuật tổng quát cho việc so sánh các cá thể trong một quần thể của một môi trường đa tác vụ. Để làm điều này, đầu tiên phải định nghĩa một tập các thuộc tính cho mọi cá thể pi, trong đó i ∈ {1, 2, …, |P|}, trong một quần thể P. Chú ý rằng, các cá thể được mã hóa trong một không gian tìm kiếm duy nhất chứa đựng X1, X2,…, XK, và có thể được giải mã thành từng giải pháp cụ thể cho mỗi tác vụ (trong K tác vụ cần tối ưu). Dạng giải mã của cá thể pi có thể được viết như là {xi1,xi2 , …, xiK }, trong đó xi1 ∈X1 , xi2 ∈ X2 ,… và xiK ∈ XK.

Định nghĩa 1 (Factorial Cost: Giá của của một cá thể đối với từng tác vụ): Factorial cost Ψij của cá thể pi đối với tác vụ Tj là Ψij= λ. δij+ fij ; trong đó λ là một hằng số phạt lớn, fij và δij là giá trị mục tiêu và tổng số sự vi phạm ràng buộc tương ứng của pi đối với tác vụ Tj. Do vậy, nếu pi phù hợp đối với tác vụ Tj (sự vi phạm ràng buộc bằng 0), chúng ta có Ψij = fij .

Định nghĩa 2 (Factorial rank: Xếp hạng của một cá thể đối với từng tác vụ): Factorial rank rij của cá thể pi trên tác vụ Tj là chỉ số (index) của pi trong quần thể P được sắp sếp theo thứ tự tăng dần của Ψij . Trong khi gán Factorial rank, mỗi khi Ψaj= Ψbj đối với một cặp cá thể pa và pb, thứ tự trước sau được lựa chọn ngẫu nhiên. Tuy nhiên, vì hiệu năng của hai cá thể là tương đương đối với tác vụ thứ jth, vì vậy chúng ta gán nhãn chung như là j-counterparts (bản sao hay giống nhau đối với tác vụ thứ jth).

Định nghĩa 3 (Scalar Fitness: Sự thích hợp): Danh sách các xếp hạng của một cá thể pi trên tất cả các tác vụ (K tác vụ) {ri1 , ri2 ,…, riK } có thể được biến đổi sang một hình thức đơn giản hơn là giá trị Scalar Fitness φi dựa trên thứ tự xếp hạng tốt nhất của pi trên tất cả các tác vụ, nghĩa là φi =1/ min {rij } với j∈{1,2,…,K}.

Định nghĩa 4 (Skill Factor: Tác vụ đầy đủ hoặc tác vụ tốt nhất [tác vụ kỹ năng]): Skill factor τi của cá thể pi là tác vụ trong số tất cả các tác vụ của MFO mà cá thể pi là hiệu quả nhất, nghĩa là τi=argminj {rij } trong đó j∈ {1, 2, …, K}. Một khi sự thích hợp của các cá thể được qui theo Định nghĩa 3, sự so sánh hiệu năng có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Ví dụ, pa được xem là trội hơn pb trong ngữ cảnh đa tác vụ nếu φa >φb . Nếu hai cá thể có cùng skill factor τa= τb=j (phù hợp với tác vụ thứ jth nhất), chúng ta gán nhãn chúng là strong counterparts (giống nhau mạnh).

Điều quan trọng cần lưu ý là các thủ tục được mô tả từ trước đến nay để so sánh các cá thể không phải là tuyệt đối. Vì factorial rank của một cá thể (và rõ ràng scalar finess và skill factor của nó) phụ thuộc vào hiệu suất của mọi cá thể khác trong quần thể, sự so sánh là phụ thuộc vào quần thể thực tế. Tuy nhiên, thủ tục đảm bảo rằng nếu một cá thể p\* ánh xạ tới sự tối ưu hóa toàn cục của một tác vụ bất kỳ thì φ\*≥φi với mọi i∈ {1, 2, …, K}.

Định nghĩa 5 (Multifactorial optimality: Sự tối ưu đa tác vụ): Một cá thể p\*, với một danh sách các giá trị mục tiêu {f\*1 , f\*2 ,…, f\*K }, được xem là tối ưu hóa trong ngữ cảnh đa tác vụ nếu và chỉ nếu ∃j∈ {1, 2, …, K} sao cho f\*j≤f(xj )j đối với mọi xj phù hợp trong Xj

* + - 1. Thuật toán tối ưu hóa đa tác vụ

Nhiệm vụ của chúng ta khi giải bài toán MFO là cùng lúc tìm bộ nghiệm tối ưu với mỗi thành phần là một lời giải cho bài toán con tương ứng. Gupta, Ong, and Feng đề xuất MFEA nhằm tận dụng ưu thế của tìm kiếm dựa trên quần thể trong việc giải các bài toán tối ưu hóa cùng lúc. Theo hướng tiếp cận này, Gupta, Ong, and Feng cho rằng vật chất di truyền của các bài toán khác nhau có thể có những điểm chung nhất định (ví dụ như không gian nghiệm gần giống nhau) giúp cho việc bài toán này cũng đồng thời hỗ trợ giải quyết bài toán kia hoặc có bài toán có những tính chất nhất định giúp hỗ trợ bài toán kia không bị cục bộ hóa (ví dụ như hàm tối ưu lồi giúp hỗ trợ hàm tối ưu đa cực trị). Rất nhiều các nghiên cứu đã chỉ ra sự hiệu quả của MFEA đối với các bài toán tối ưu hóa đơn mục tiêu và đa mục tiêu.

Thuật toán tiến hóa đa tác vụ MFEA (multifactorial evolutionary algorithm) là thuật toán được sử dùng để giải quyết cho vấn đề tối ưu đa tác vụ MFO. Thuật toán MFEA cũng là một thuật toán dựa trên mô hình tiến hóa trong sinh học nhưng có sự khác biệt đó là thay vì chỉ kế thừa đơn lẻ thì sẽ kế thừa đa tác vụ. Vì vậy, cấu trúc cơ bản của thuật toán MFEA sẽ tương tự như thuật toán EA cổ điển, việc thêm vào các đặc trưng văn hóa sẽ biến MFEA thành các lời giải MFO hiệu quả.

Cấu trúc cơ bản của một giải thuật MFEA

* Đầu vào: Quân thể được khởi tạo ngẫu nhiên cho bài toán
* Đầu ra: Cá thể tối ưu (lời giải) cho bài toán
* Chi tiết thuật toán:

1. Khởi tạo quần thể ban đầu và lưu trữ trong current-pop (P)
2. Đánh giá mọi cá thể đối với mọi tác vụ tối ưu trong môi trường đa tác vụ
3. Tính toán skill factor của mỗi cá thể
4. While (*điều kiện dừng chưa thỏa mãn*) do

* Áp dụng các thao tác di truyền tới current-pop (P) để sinh ra offspring-pop (C).
* Đánh giá các cá thể trong offspring-pop (C) tạo thành intermediate-pop.
* Cập nhật scalar-fitness và skill factor cho mọi cá thể trong intermediate-pop.
* Lựa chọn các cá thể tốt nhất từ intermediate-pop để hình thành current-pop kế tiếp.

1. End while
2. Khởi tạo quần thể

Giả sử rằng K tác vụ tối ưu được thực hiện đồng thời, số chiều của tác vụ thứ jth là Dj. Theo đó, chúng ta định nghĩa không gian tìm kiếm hợp nhất với số chiều là Dmultitask = maxj{Dj} với j ∈ {1,2,…,K}. Vec-tơ này được gọi là chromosome của cá thể. Trong bước khởi tạo quần thể, mọi cá thể đều là một vectơ của Dmultitask các biến ngẫu nhiên (có giá trị trong khoảng [0,1]). Về cơ bản, chiều thứ ith của không gian tìm kiếm hợp nhất được biểu diễn bởi một khóa ngẫu nhiên yi, và khoảng giá trị cố định (từ 0 đến 1) biểu diễn ràng buộc của không gian hợp nhất. Với các biểu diễn như vậy, đối với tác vụ Tj trong cá thể pi, chúng ta sẽ sử dụng Dj khóa ngẫu nhiên đầu tiên của chromosome tương ứng với pi.

1. Toán tử di truyền

Tương tự như các thuật toán EA cổ điển, MFEA cũng sử dụng hai toán tử di truyền đó là lai ghép (crossover) và đột biến (mutation). Điểm khác biệt chính của MFEA là hai cá thể cha mẹ được lựa chọn ngẫu nhiên cho phép toán lai ghép phải đáp ứng một số điều kiện. Nguyên tắc tiếp theo là việc lai ghép ngẫu nhiên chỉ ra rằng các cá thể thích kết hợp với cá thể thuộc cùng một kiểu “văn hoá”: Trong MFEA, skill factor (τ) được xem như là một đại diện tính toán của sự thiên lệch văn hoá (culture bias) của một cá thể. Do vậy, hai cá thể cha mẹ được lựa chọn ngẫu nhiên chỉ được thực hiện lai ghép nếu chúng có cùng skill factor. Ngược lại, nếu skill factor là khác nhau, sự lai ghép chỉ xảy ra theo một xác suất lai ghép ngẫu nhiên được qui định (rmp) hoặc phép đột biến được sử dụng. Các bước tạo ra các cá thể con được mô tả trong thuật toán các thao tác di truyền như sau:

* Đầu vào: Hai cá thể cha mẹ
* Đầu ra: Các cá thể con
* Chi tiết thuật toán

1. Xét hai cá thể cha mẹ pa và pb được lựa chọn ngẫu nhiên trong current-pop (P)
2. Sinh ra một số ngẫu nhiên rand trong khoảng [0,1]
3. If(τa = τb) hoặc (rand<rmp) then

Thực hiện lai ghép hai cá thể pa và pb sinh ra hai cá thể con ca và cb

1. Else

Đột biến pa sinh ra cá thể con ca

Đột biến pb sinh ra cá thể con cb

1. End if

Sự kế thừa văn hóa của offspring

* Đầu vào: Hai cá thể cha mẹ
* Đầu ra: Cá thể con giống cha hoặc mẹ
* Chi tiết thuật toán:

Một cá thể c có thể có cá thể cha mẹ pa và pb hoặc chỉ một cha hoặc mẹ (pa hoặc pb)

1. If (c có hai cha mẹ pa và pb ) then

Sinh một số ngẫu nhiên rand (0<=rand<=1)

If( rand<0.5) then

c được gắn skill factor là τa

Else

c được gắn skill factor là τb

1. Else

c được gắn skill factor theo skill factor của cá thể đột biến ra nó

1. End If

Factorial cost của c trên các tác vụ còn lại được đặt là một số rất lớn

1. Sự lựa chọn


Cũng giống như EA cổ điển, MFEA cũng lựa chọn các cá thể tốt hơn cho thế hệ kế tiếp, tức là các cá thể có giá trị 𝜑 (scalar fitness) lớn hơn.

# NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN TIẾN HÓA ĐA TÁC VỤ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI DU LỊCH

* 1. Giải thuật
     1. Mã hóa bài toán
        1. Mã hóa đồ thị đầu vào

Các bộ dữ liệu kiểm thử được lấy tại <http://www.tsp.gatech.edu/>(cung cấp các bộ dữ liệu chuẩn trên thực tế)

Đồ thị được mã hóa bằng danh sách mảng các điểm và tọa độ tương ứng của chúng.



Hình .: Ví dụ về bộ dữ liệu đồ thị chuẩn

Trong đó trọng số cột đầu tiên là số hiệu của đỉnh, số thứ hai là hoành độ, số thứ ba là tung độ. Khoảng cách giữa hai đỉnh M(xi, yi) và N(xj, yj) của đồ thị (trọng số cho cạnh) được tính bằng công thức:

dM,N =

* + - 1. Mã hóa chu trình

Chu trình được mã hóa bằng mảng có thứ tự các số hiệu của đỉnh. Với đồ thị n đỉnh thì mảng có kích thước n phần tử.


Mỗi chu trình cần thêm thông tin về chi phí của toàn bộ chu trình đó. Chi phí này được tính bằng tổng độ dài tất cả các cạnh tạo nên chu trình đó.

Mỗi chu trình là một lời giải, trong giải thuật tiến hóa đa tác vụ coi đó như một cá thể. Việc tiến hóa về sau ta dựa trên tập chu trình khởi tạo ban đầu và tìm ra kết quả tốt nhất sau một số thế hệ.

* + 1. Khởi tạo quần thể

Quần thể ban đầu được khởi tạo bằng cách sinh ngẫu nhiên các chu trình. Kích thước của quần thể sẽ là kích thước của tác vụ có kích thước lớn nhất.

Cài đặt code:



Hình .: Code khởi tạo quần thể

* + 1. Lai ghép

Phương thức lai ghép được thực hiện dựa trên 2 cá thể đầu vào:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 |

Thực hiện lai ghép theo quy tắc:

* Cắt một đoạn (segment) ngẫu nhiên trong cá thể cha mẹ. Ví dụ cắt đoạn từ vị trí 2 đến vị trí 5 của chu trình C1:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Con |  |  | 5 | 3 | 6 | 9 |  |  |  |  |

* Xét từ đầu đến cuối chu trình C2, nạp dần các điểm chưa có trong con lai theo thứ tự duyệt ta được chu trình mới:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Con | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 7 |

Cài đặt code



Hình .: Code toán tử lai ghép (1)



Hình .: Code toán tử lai ghép (2)



Hình .: Code toán tử lai ghép (3)

* + 1. Đột biến

Phương thức đột biến được thực hiện dựa trên một cá thể đầu vào:


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 |

Thực hiện đột biến bằng cách tráo đổi bất kì hai vị trí khác nhau cho nhau.

Ví dụ với đột biến C1 bằng cách tráo đổi vị trí thành phố 1 với thành phố 5. Khi đó ta được chu trình mới:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 |

Cài đặt code:



Hình .: Code toán tử đột biến

* + 1. Chọn lọc

Kích thước quần thể là cố định qua các thế hệ. Ở mỗi thế hệ sau tiến hóa lại xuất hiện các cá thể mới được sinh ra bằng phép lai ghép và đột biến do đó cần phải có sự chọn lọc để có thể đảm bảo tính cân bằng của quần thể cũng chính là tránh các lỗi phát sinh về bộ nhớ khi kích thước quần thể quá lớn.

Số cá thể ở một thế hệ = Kích thước mặc định + Số cá thể mới sinh

Cách thức chọn lọc cá thể được đánh giá dựa trên chi phí của mỗi chu trình. Cá thể được chọn làm lời giải tốt nhất sau cùng chính là cá thể có chi phí nhỏ nhất trong quần thể sau quá trình tiến hóa nhiều lần qua các thế hệ.

Ban đầu khi khởi tạo quần thể thì các cá thể sẽ được đánh giá và sắp xếp theo thuật toán merge sort theo mức chi phí tăng dần. Tuy nhiên khi số thế hệ đạt đến một mức nhất định, việc tìm ra chu trình có chi phí nhỏ hơn càng ngày càng khó dẫn đến việc tập cá thể trong quần thể gần như không biến đổi, điều này làm giảm sự đa dạng nguồn gen cho tiến hóa ở các thế hệ sau.

Do đó em đã chọn lọc như sau:

* Sắp xếp quần thể theo chi phí tăng dần.
* Lấy ra số lượng cá thể có chi phí nhỏ nhất nhất định bằng kích thước mặc định.
* Lấy ngẫu nhiên trong các cá thể còn lại theo một chỉ số ngẫu nhiên (random) để cho vào quần thể đạt đến kích thước cố định.

Với cách thức chọn lọc này em nghĩ sẽ đảm bảo sự phong phú của quần thể sau nhiều thế hệ.

* + 1. Tiến hóa


Với quần thể khởi tạo ngẫu nhiên ban đầu, chúng sẽ được tiến hóa và thích nghi với các điều kiện chọn lọc, các cá thể thích nghi kém sẽ bị loại bỏ và các cá thể tốt nhất sẽ được giữ lại chọn làm lời giải tốt nhất.

Việc tiến hóa diễn ra qua nhiều thế hệ. Mỗi thế hệ ta sẽ thực hiện các công việc như lai ghép và đột biến ngẫu nhiên trên toàn quần thể.

* Lai ghép: các cá thể cha mẹ được chọn lai ghép có chi phí đáp ứng một tiêu chí nhất định. Đảm bảo cho tập các cá thể cha mẹ được chọn lai ghép luôn là số chẵn. Sau đó sẽ lựa chọn ngẫu nhiên hai cá thể cha mẹ riêng biệt để lai ghép tạo ra các cá thể con.
* Đột biến cho toàn bộ quần thể.

Sau một số thế hệ định trước chương trình sẽ dừng lại và xuất ra kết quả về lời giải tốt nhất cho từng nhiệm vụ.

* 1. Chương trình



Hình .: Code hàm main của chương trình

Hàm main của chương trình có cấu trúc như hình. Người dùng sẽ đưa luôn các bộ dữ liệu chuẩn như đã đề cập trong mục mã hóa đồ thị để chương trình xử lý. Nếu file đầu vào không đúng định dạng thì chương trình sẽ không chạy.

Kết quả trả về sẽ bao gồm chu trình đường đi của lời giải tốt nhất và cụ thể chi phí cho đường đi đó là bao nhiêu của quần thể sau mỗi lần tiến hóa. Chương trình còn hiển thị thời gian chạy theo giây.

* 1. Kết quả chạy các bộ dữ liệu
     1. Môi trường thực nghiệm

Máy tính chạy giải thuật:

* Dell Gaming G7
* CPU: Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz
* RAM: 8GB
* Hệ điều hành: Windows 10 Pro 64bit

Đánh giá: Môi trường máy tính trung bình nên ảnh hưởng tới tốc độ xử lý và truy xuất kết quả đầu ra.

* + 1. Dữ liệu thực nghiệm
* Ý nghĩa thông số

NAME: Tên bộ dữ liệu

COMMENT: Thông tin về thông số của bộ dữ liệu, nơi nghiên cứu và người đóng góp.

TYPE: Tên bài toán (VD: TSP)

DIMENSION: Kích thước dữ liệu

EDGE\_WEIGHT\_TYPE: Loại trọng lượng cạnh (2D hoặc 3D)

* Bộ dữ liệu: berlin52.tsp

Bảng .: Bộ dữ liệu berlin52.tsp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * NAME : berlin52 * TYPE: TSP * COMMENT : 52 locations in Berlin (Groetschel) * DIMENSION : 52 * EDGE\_WEIGHT\_TYPE: EUC\_2D * NODE\_COORD\_SECTION | | |
| 1 | 565.0 | 575.0 |
| 2 | 25.0 | 185.0 |
| 3 | 345.0 | 750.0 |
| … | … | … |
| EOF |  |  |

* Bộ dữ liệu: vm1084.tsp

Bảng .: Bộ dữ liệu vm1084.tsp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * NAME : vm1084 * COMMENT : 1084-city problem (Reinelt) * TYPE: TSP * DIMENSION : 1084 * EDGE\_WEIGHT\_TYPE: EUC\_2D * NODE\_COORD\_SECTION | | |
| 1 | 4.08000e+03 | 5.236000e+03 |
| 2 | 4.68800e+03 | 6.46800e+03 |
| 3 | 5.29600e+03 | 9.21800e+03 |
| … | … | … |
| EOF |  |  |

* Bộ dữ liệu: st70.tsp

Bảng .: Bộ dữ liệu st70.tsp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * NAME : st70 * TYPE: TSP * COMMENT : 70-city problem (Smith/Thompson) * DIMENSION : 70 * EDGE\_WEIGHT\_TYPE: EUC\_2D * NODE\_COORD\_SECTION | | |
| 1 | 64 | 96 |
| 2 | 80 | 39 |
| 3 | 69 | 23 |
| … | … | … |
| EOF |  |  |

* Bộ dữ liệu: lin318.tsp

Bảng .: Bộ dữ liệu lin318.tsp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * NAME : lin318 * TYPE: TSP * COMMENT : 318-city problem (Lin/Kernighan) * DIMENSION : 318 * EDGE\_WEIGHT\_TYPE: EUC\_2D * NODE\_COORD\_SECTION | | |
| 1 | 63 | 71 |
| 2 | 94 | 71 |
| 3 | 142 | 370 |
| … | … | … |
| EOF |  |  |

* Bộ dữ liệu: bier127.tsp

Bảng .: Bộ dữ liệu bier127.tsp

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * NAME : bier127.tsp * COMMENT : 127 Biergaerten in Augsburg (Jueger/Reinelt) * TYPE: TSP * DIMENSION : 127 * EDGE\_WEIGHT\_TYPE: EUC\_2D * NODE\_COORD\_SECTION | | |
| 1 | 9860 | 14152 |
| 2 | 9396 | 14616 |
| 3 | 11252 | 14848 |
| … | … | … |
| EOF |  |  |

* + 1. Kết quả chạy các bộ dữ liệu chuẩn

Dữ liệu trong mỗi bộ sẽ bao gồm thông tin về tên bộ dữ liệu, số đỉnh, danh sách đỉnh cùng với tọa độ mỗi đỉnh.

Em lựa chọn kết hợp các bộ sau để thử nghiệm giải thuật:

Bảng .: Tổng hợp kết quả chạy các bộ dữ liệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bộ kết hợp | Tên bộ dữ liệu | Số đỉnh | Chi phí của lời giải tối ưu đã tìm được |
| 1 | lin318.tsp | 318 | 379652.9592874837 |
| 2 | vm1084.tsp | 1084 | 5615598.467350487 |
| 3 | berlin52.tsp | 52 | 12696.503764379411 |
| 4 | st70.tsp | 70 | 1734.0913005309856 |
| 5 | bier127.tsp | 127 | 387178.3939543789 |
| 6 | lin318.tsp | 318 | 169307.27657614453 |
| vm1084.tsp | 1084 | 5824661.122539781 |
| 7 | lin138.tsp | 138 | 393267.0494292692 |
| berlin52.tsp | 52 | 14460.22746909632 |
| 8 | st70.tsp | 70 | 2679.540255802813 |
| bier127.tsp | 127 | 520313.5063664525 |
| berlin52.tsp | 52 | 21695.2343075326 |

* + - 1. Bộ dữ liệu lin318.tsp
* Tên bộ dữ liệu: lin318.tsp (Lin/Kernighan)
* Kích thước đồ thị: 318 đỉnh
* Chi phí chu trình tối ưu: 42029

Kết quả chạy bộ dữ liệu lin318.tsp:

Bảng .: Kết quả chạy bộ dữ liệu lin318.tsp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | 471893.5280223076 | Có |
| 100 | **379652.9592874837** | Có |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu lin318.tsp (100 lần tiến hóa)

* + - 1. Bộ dữ liệu vm1084.tsp
* Tên bộ dữ liệu: vm1084.tsp
* Kích thước đồ thị: 1084 đỉnh
* Chi phí chu trình tối ưu: 239297

Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp:

Bảng .: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | 6413907.796103962 | Có |
| 100 | **5615598.467350487** | Có |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp (100 lần tiến hóa)

* + - 1. Bộ dữ liệu berlin52.tsp
* Tên bộ dữ liệu: berlin52.tsp
* Kích thước đồ thị: 52 đỉnh
* Chi phí chu trình tối ưu: 7544.3659

Kết quả chạy bộ dữ liệu berlin52.tsp:

Bảng .: Kết quả bộ dữ liệu berlin52.tsp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | 21110.76976792551 | Có |
| 100 | **12696.503764379411** | Có |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu berlin52.tsp (100 lần tiến hóa)

* + - 1. Bộ dữ liệu st70.tsp
* Tên bộ dữ liệu: st70.tsp
* Kích thước đồ thị: 70 đỉnh
* Chi phí chu trình tối ưu: 675

Kết quả chạy bộ dữ liệu st70.tsp:

Bảng .: Kết quả chạy bộ dữ liệu st70.tsp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | 2782.5554710918973 | Có |
| 100 | **1734.0913005309856** | Có |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu st70.tsp (100 lần tiến hóa)

* + - 1. Bộ dữ liệu bier127.tsp
* Tên bộ dữ liệu: bier127.tsp
* Kích thước đồ thị: 127 đỉnh
* Chi phí chu trình tối ưu: 124651.524

Kết quả chạy bộ dữ liệu bier127.tsp:

Bảng .: Kết quả chạy bộ dữ liệu bier127.tsp

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | 522747.6251442227 | Có |
| 100 | **387178.3939543789** | Có |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu bier127.tsp (100 lần tiến hóa)

* + - 1. Bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp

Chạy chương trình với hai bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp cùng một lúc.

Bảng .: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Task** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | vm1084 | 6429730.383152495 | Có |
| lin318 | 240158.6519685901 |
| 100 | vm1084 | **5824661.122539781** | Có |
| lin318 | **169307.27657614453** |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp (100 lần tiến hóa)

* + - 1. Bộ dữ liệu lin318.tsp và berlin52.tsp

Chạy chương trình với hai bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp cùng một lúc.

Bảng .: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Task** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | berlin52 | 21577.744445523374 | Có |
| lin318 | 469504.3406587931 |
| 100 | berlin52 | **14460.22746909632** | Có |
| lin318 | **393267.0494292692** |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu berlin52.tsp và lin318.tsp (100 lần tiến hóa)

* + - 1. Bộ dữ liệu st70.tsp, bier127.tsp và berlin52.tsp

Chạy chương trình với ba bộ dữ liệu st70.tsp, bier127.tsp và berlin52.tsp cùng một lúc.

Bảng .: Kết quả chạy bộ dữ liệu vm1084.tsp và lin318.tsp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pop Size** | **Max Gen** | **Task** | **Min cost** | **Optimal found** |
| 200 | 10 | berlin52 | 21310.771708086297 | Có |
| bier127 | 539494.4484143468 |
| st70 | 3031.361530176967 |
| 100 | berlin52 | **21695.2343075326** | Có |
| bier127 | **520313.5063664525** |
| st70 | **2679.540255802813** |

Biểu đồ ‑: Chi phí chu trình tối ưu chạy bộ dữ liệu berlin52.tsp, st70.tsp và bier127.tsp (100 lần tiến hóa)

* 1. Đánh giá giải thuật và dự đoán hướng đi trong tương lai

Giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA đã đáp ứng cơ bản các bước và chạy ra kết quả. Kết quả sau chạy chương trình cho thấy kết quả tối ưu trong các trường hợp tiến hóa 100 lần “tối ưu” hơn kết quả cho ra trong trường hợp tiến hóa 10 lần.

Giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA là một giải pháp tốt và hiệu quả cho vấn đề đa tác vụ MFO. Trong vấn đề này, em đang tập trung đi xử lý cùng một bài toán người du lịch với hai hoặc nhiều bộ dữ liệu khác nhau cùng một lúc. Hay nói cách khác là tổ chức chung một quần thể lời giải cho nhiều tác vụ khác nhau. Trong tương lai, em sẽ tìm hiểu và cài đặt giải thuật MFEA cho nhiều bài toán khác nhau như bài toán người du lịch (TSP), bài toán cái túi (Knapsack),…

TỔNG KẾT

Kết quả đạt được

Về mặt lý thuyết, Đồ án đã trình bày được các nội dung sau:

* Tìm hiểu về bài toán tối ưu, bài toán Người du lịch TSP.
* Tìm hiểu về tiến hóa, thuật toán di truyền, giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA.
* Áp dụng thuật toán MFEA vào giải bài toán Người du lịch với nhiều bộ dữ liệu khác nhau cùng một lúc.

Về mặt thực nghiệm, Đồ án đã thu được một số kết quả:

* Cài đặt thành công giải thuật tiến hóa đa tác vụ MFEA.
* Thực nghiệm giải thuật với các tham số và đưa ra đánh giá, nhận xét.

Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm của bản thân và thời gian thực nghiệm, Đồ án còn một số thiếu sót sau:

* Thực nghiệm còn chưa đầy đủ
* Đồ án dừng ở mức tiếp cận vấn đề, chưa đi sâu giải quyết vấn đề.

Hướng phát triển trong tương lai

Đồ án đã mang đến cách tiếp cận gần hơn với phương pháp giải quyết vấn đề đa tác vụ MFO bằng giải thuật MFEA. Vì vậy trong tương lai, tác giả sẽ tiếp tục phát triển, đi sâu vào việc thử nghiệm với nhiều bài toán tối ưu khác và đồng thời, lên ý tưởng về việc giải quyết nhiều bài toán có hàm mục tiêu khác nhau để tạo ra một cách giải quyết cho yêu cầu giải đồng thời nhiều bài toán, nhiều tác vụ cùng một lúc của khoa học máy tính hiện đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu Tiếng Việt

1. Nguyễn Đình Thúc, 2001. *Trí tuệ nhân tạo-Lập trình tiến hóa*, NXB Giáo Dục.
2. Nguyễn Thanh Thủy, 1996. *Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp giải quyết vấn đề*, Nxb giáo dục.
3. Lại Thị Nhung , Nguyễn Thị Hòa , Phạm Văn Hạnh , Lê Đăng Nguyên , Lê Trọng Vĩnh, 2018. *ĐA TÁC VỤ TIẾN HÓA: KỸ THUẬT TỐI ƯU HÓA MỚI.*
4. Các tài liệu liên quan và bộ dữ liệu mẫu tại: <http://www.tsp.gatech.edu/>

Tài liệu Tiếng Anh

1. Abhishek Gupta, Yew-Soon Ong\*, and Liang Feng, 2007. *Multifactorial Evolution: Towards Evolutionary Multitasking*.
2. Mitchell Melanie, 1999, *An Introduction to Genetic Algorithms*. A Bradford Book The MIT Press.
3. ∗ Kavitesh Kumar Bali, ∗ Yew-Soon Ong, † Abhishek Gupta, † Puay Siew Tan ∗ School of Computing Science and Engineering, Nanyang Technological University, Singapore. † Singapore Institute of Manufacturing Technology (SIMTech), A\*STAR, Singapore, 2019. *Multifactorial Evolutionary Algorithm with Online Transfer Parameter Estimation: MFEA-II*.