|  |
| --- |
| **HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ**  NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG  KHÓA 14  HỆ ĐẠI HỌC  **KHÓA LUẬN**  **TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**  **CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ GAME & MÔ PHỎNG**  **XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XẾP LỊCH DẠY CHO GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **HÀ NỘI, NĂM 2019** |
| **HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ**  NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG  KHÓA 14  HỆ ĐẠI HỌC  **KHÓA LUẬN**  **TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**  **CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ GAME & MÔ PHỎNG**  **XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH XẾP LỊCH DẠY CHO GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  **HÀ NỘI, NĂM 2019** |

**LỜI CẢM ƠN**

Để hoàn thành bài báo cáo thực tập này, trước hết, em xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Khoa Công nghệ thông tin – trường Học viện Kỹ Thuật Quân Sự, những người đã dạy dỗ, tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt những năm học vừa qua, giúp chúng em hiểu rõ hơn các lĩnh vực đã nghiên cứu để hoàn thành đề tài được giao.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn xâu sắc nhất tới thầy giáo TS Nguyễn Trung Tín, người đã hướng dẫn, chỉ bảo tận tình, định hướng cho em để em hoàn thành tốt khóa luận của mình.

Xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và các bạn sinh viên lớp đã luôn động viên, giúp đỡ em trong suốt quá trình học cũng như làm tốt nghiệp, giúp em hoàn thành đề tài đúng thời hạn.

Em xin chân thành cảm ơn!

*Hà Nội, tháng 11 năm 2019*

Sinh viên

**Nguyễn Thị Huyền Trang**

# **LỜI MỞ ĐẦU**

Trong cuộc sống ta thường gặp các bài toán liên quan đến xếp lịch như xếp lịch vận hành máy móc, xếp lịch biểu cho việc thực hiện một dự án, xếp lịch làm việc, xếp lịch thi đấu thể thao,… Đối với loại bài toán này cần phải tìm ra một phương án xếp lịch thỏa mãn tất cả các ràng buộc cũng như khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên hiện có, giảm thời gian và chi phí thực hiện. Bài toán xếp thời khóa biểu trong trường học nói chung và trong trường Đại học nói riêng là một trong những bài toán như vậy. Có rất nhiều các ràng buộc được đặt ra trong bài toán này như ràng buộc về đối tượng tham gia (giảng viên, lớp học, sinh viên), ràng buộc về thời gian (số tiết học, số lần học, số tiết mỗi lần), ràng buộc về chuyên môn và rất nhiều các ràng buộc khác tùy thuộc vào từng trường. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng một thời khóa biểu thỏa mãn tất cả các ràng buộc đồng thời khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên phục vụ giảng dạy. Bài toán xếp thời khóa biểu thuộc lớp các bài toán NP-đầy đủ vì vậy có thể không tìm ra được lời giải tối ưu. Đây là một bài toán không mới và đã có nhiều giải thuật được đưa ra để giải quyết như giải thuật nhánh cận, giải thuật leo đồi, giải thuật luyện thép, giải thuật tô màu đồ thị, giải thuật xấp xỉ,… Tuy nhiên các giải thuật này thường không có tính tổng quát và chỉ áp dụng hiệu quả đối với các trường học có quy mô nhỏ, ít ràng buộc về mặt dữ liệu.

Trong những năm gần đây, phương pháp tiếp cận di truyền đã thu hút rất nhiều sự chú ý trong các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau trong đó có khoa học máy tính. Phương pháp này có nhiều đặc điểm nổi trội như tránh tối ưu cục bộ, thực hiện tốt với các bài toán có không gian lời giải lớn và có thể áp dụng cho nhiều loại bài toán tối ưu khác nhau. Ví dụ, sử dụng giải thuật di truyền để xếp thời khóa biểu học cho sinh viên , dùng giải thuật di truyền để hỗ trợ lập lịch điều hành công tác bệnh viện. Trong khuôn khổ bài toán này, chúng tôi đã sắp xếp lịch giảng dạy cho giảng viên tại khoa Công Nghệ Thông Tin\_ Học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Mục tiêu chính của bài toán này là xếp lịch giảng dạy cho các cán bộ vào các bộ phận sao cho thỏa mãn tối ưu các rang buộc.

Cấu trúc của khóa luận gồm các chương sau:

Chương 1: Khảo sát hệ thống

Chương 2: Phương pháp giải bài toán

Chương 3: Xây dựng phần mềm xếp lịch dạy cho giảng viên

Chương 4: Kết quả thực nghiệm

Chương 5: Kết quả và hướng phát triển

# **DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 2.1. Sơ đồ khối giải thuật di truyền đơn giản (GA). [1] 19](#_Toc8766491)

[Hình 2.2. Minh họa quá trình lai ghép trong thuật toán di truyền 21](file:///C:\Users\AD\Downloads\Edittttttttt.docx#_Toc8766492)

[Hình 2.3. Minh họa quá trình đột biến trong thuật toán di truyền [2] 22](#_Toc8766493)

[Hình 3.1. Sơ đồ mức ngữ cảnh 28](#_Toc8766494)

[Hình 3.2. Sơ đồ mức 1 29](#_Toc8766495)

[Hình 4.1. Biểu đồ đánh giá thời gian trung bình 31](#_Toc8766496)

# **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

[Bảng 1.1. Bảng phân công giảng dạy bộ môn Khoa học máy tính 10](#_Toc6844383)

[Bảng 1.2. Bảng phân công giảng dạy bộ môn Công nghệ phần mềm 11](#_Toc6844384)

[Bảng 1.3. Bảng phân công giảng dạy bộ môn Hệ thống thông tin 12](#_Toc6844385)

[Bảng 1.4. Bảng phân công giảng dạy bộ môn An toàn thông tin 12](#_Toc6844386)

[Bảng 1.5. Bảng phân công giảng dạy bộ môn Mạng máy tính 13](#_Toc6844387)

# CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

## 1.1. Mô tả công việc xếp lịch dạy cho giảng viên

Tại khoa Công nghệ thông tin- học viện Kỹ Thuật Quân Sự, mỗi kỳ phòng giáo vụ sẽ nhận được Bảng phân công giảng dạy (hay còn gọi là Phân công chuyên môn) là phần dữ liệu quan trọng nhất và phức tạp nhất của mọi thời khóa biểu. Bảng này chỉ ra các phân công cụ thể của thời khóa biểu: giảng viên nào dạy lớp nào, môn học nào và một tuần dạy bao nhiêu tiết. Giáo vụ sẽ dựa vào bảng phân công đó và xếp lịch dạy cho giảng viên.

Với mô hình lớp học tín chỉ, sinh viên được tự chọn môn học phù hợp với các điều kiện tiên quyết của môn học. Thông thường, sau khi có thời khóa biểu các môn học của các lớp học thì sinh viên căn cứ vào đó để đăng ký học.

Hiện tại, khoa Công nghệ thông tin – học viện Kỹ Thuật Quân Sự có 30 giảng viên phụ trách các bộn môn:

* Công nghệ phần mềm: 7 giảng viên
* An toàn thông tin: 7 giảng viên
* Hệ thống thông tin: 8 sgiảng viên
* Khoa học máy tính: 4 giảng viên
* Công nghệ mạng: 4 giảng viên

Các môn học sẽ được phân công cho từng giảng viên đến từng lớp. Dưới đây là bảng phân công giảng dạy của học kỳ I, năm học 2018-2019 được mô tả như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Môn | Số TC | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | Xử lý tín hiệu số(CNTT) | 3 | Vi Bảo Ngọc |  |
| 3 | Công nghệ đa phương tiện | 3 | Trần Cao Trưởng |  |
| 6 | Phương pháp nguyên cưu IT | 4 | Vi Bảo Ngọc  Trần Cao Trường Nguyễn Trung Tín |  |
| 7 | Phát triển trò chơi trực tuyến | 3 | Nguyễn Trung Tín |  |
| 8 | Lập trình trò chơi và mô phỏng | 3 | Hà Trí Trung |  |
| 9 | Lý thuyết hệ điều hành | 3 | Hà Trí Trung |  |
| 10 | Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa | 3 | Nguyễn Trung Tín |  |
| 11 | Thiết kế trò chơi số | 3 | Nguyễn Trung Tín |  |
| 12 | Lý thuyết hệ điều hành | 3 | Hà Chí Trung |  |
| 13 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | Trần Cao Trưởng |  |

Bảng 1.1. Bảng phân công giảng dạy bộ môn Khoa học máy tính

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Môn | Số TC | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | Quản lý dự án hệ thống thông tin | 3 | Hà Đại Dương |  |
| 2 | Khai phá dữ liệu | 3 | Hồ Nhật Quang |  |
| 3 | Công nghệ Client/Server | 3 | Hồ Nhật Quang |  |
| 4 | Công nghệ phần mềm | 3 | Nguyễn Quốc Khánh |  |
| 5 | Thiết kế giao diện người sử dụng | 3 | Nguyễn Thị Hiền |  |
| 6 | Lập trình nâng cao | 3 | Nguyên Thị Hiền |  |
| 7 | Công nghệ lập trình tích hợp | 3 | Nguyễn Quốc Khánh  Vũ Văn Trường |  |
| 9 | Ngôn ngữ lập trình 1 | 2 | Hồ Nhật Quang  Vũ Văn Trường |  |
| 10 | Ngôn ngữ lập trình 2 | 2 | Nguyễn Quốc Khánh  Nguyễn Thị Hiền  Phan Văn Việt |  |
| 11 | Phân tích và mô hình hóa phần mềm | 3 | Phan Văn Việt |  |
| 12 | Phát triển phần mềm di động | 3 | Phan Văn Việt |  |
| 13 | Thiết kế và xây dựng phần mềm | 3 | Phan Văn Việt |  |
|  | Đánh giá chất lượng phần mềm | 3 |  |  |

Bảng 1.2. Bảng phân công giảng dạy bộ môn Công nghệ phần mềm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Môn | Số TC | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | Cơ sở dữ liệu | 4 | Nguyễn Hoài Anh  Đỗ Thị Mai Hường  Nguyễn Văn Giang |  |
| 2 | Cơ sở dữ liệu nâng cao | 3 | Nguyễn Mậu Uyên |  |
| 3 | Cơ bản về diên toán đám mây | 3 | Trần Văn An  Nguyễn Văn Giang |  |
| 4 | Công nghệ web nâng cao | 3 | Trần Văn An |  |
| 5 | Các hệ thống phân tán | 3 | Hoa Tất Thắng |  |
| 6 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 | Nguyễn Hoài Anh |  |
| 7 | Phân tích thiết kế giải thuật | 3 | Hoa Tất Thắng  Nguyễn Mậu Uyên  Tống Minh Đức |  |
| 8 | Phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp | 3 | Trần Văn An |  |
| 9 | Thực tập cơ sở dữ liệu | 3 | BM HTTT |  |
| 10 | Thực tập kỹ thuật lập trình | 3 | BM HTTT |  |
| 12 | Nhập môn cơ sở dữ liệu lớn | 3 | Nguyễn Văn Việt |  |
| 13 | Hệ thống thống tin quản lý | 3 |  |  |

Bảng 1.3. Bảng phân công giảng dạy bộ môn Hệ thống thông tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Môn | Số TC | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | Đảm bảo an toàn thông tin | 3 | Phan Việt Anh  Trần Hồng Quang  Nguyễn Việt Hùng  Cao Văn Lợi |  |
| 2 | Thực tập công nghệ | 2 | Nguyễn Văn Quân |  |
| 3 | Chuyên đề nâng cao lập trình trên các cấu trúc dữ liệu | 2 | Nguyễn Mạnh Hùng |  |
| 4 | Đánh giá an ninh mạng | 4 | Trần Hồng Quang |  |
| 5 | An ninh mạng | 2 |  |  |

Bảng 1.4 Bảng phân công giảng dạy bộ môn An toàn thông tin

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Môn | Số TC | Giảng viên | Ghi chú |
| 1 | Thương mại điện tử | 3 | Nguyễn Kim Thanh |  |
| 2 | Lập trình mạng | 3 | Nguyễn Quang Uy |  |
| 3 | Quản trị mạng | 3 | Nguyễn Trung Thành |  |
| 4 | Kỹ thuật liên mạng | 3 | Lưu Hồng Dũng |  |
| 5 | Thiết kế mạng | 3 | Nguyễn Trung Thành |  |

Bảng 1.5 Bảng phân công giảng dạy bộ môn Mạng máy tính

Khi xếp lịch, giáo vụ phải đảm bảo lịch dạy thỏa mãn tất cả các ràng buộc cứng, giáo vụ cố gắng tối ưu các ràng buộc mềm và hàm mục tiêu. Cụ thể:

**Ràng buộc cứng:**

* Không giảng viên nào dạy 2 lớp học phần trong cùng thời gian( vì tại một thời điểm một giảng viên chỉ dạy được 1 lớp)
* Không lớp học phần nào học 2 môn trong cùng 1 thời gian (vì tại một thời điểm mỗi lớp chỉ học được 1 môn)
* Giảng viên phải dạy đúng lớp và đúng môn học được giao ( vì giảng viên không được dạy lớp và môn học không được phân công hay dạy lớp và môn học không đúng chuyên môn)

Ví dụ: Giảng viên Nguyễn Trung Tín được phân công dạy 2 môn “Thiết kế trò chơi số” và “Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa”. Như vậy, không được phân công giảng viên Nguyễn Trung Tín dạy môn “Cơ sở dữ liệu”

* Mỗi giảng viên dạy 1 môn nào đó phải đủ số lớp theo phân công ( Vì mỗi giảng viên không được dạy thiếu số lớp được phân công.

Ví dụ: Giảng viên Nguyễn Trung Tín được phân công dạy môn “Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa” cho 2 lớp CNG&MP14 và CNDL14 thì phải phân công giảng viên Nguyễn Trung Tín dạy đủ 2 lớp đó, không được chỉ dạy một trong hai lớp CNG&MP14 hoặc CNDL14.

* Mỗi giảng viên phải dạy đủ số môn ( Vì mỗi giang viên không được dạy thiếu số môn được phân công)

Ví dụ: Giảng viên Nguyễn Trung Tín được phân công dạy môn “Thiết kế trò chơi số” và “Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa”. Như vậy giảng viên Nguyễn Trung Tín phải dạy đủ 2 môn đó, không được chỉ dạy một trong hai môn “Thiết kế trò chơi số” hoặc “Công nghệ XML và WEB ngữ nghĩa”.

* Mỗi giảng viên dạy môn học nào đó phải dạy đủ số tiết ( vì mỗi giảng viên dạy một môn học cho một lớp nào đó phải không được thiếu số tiết như phân công)
* Các lớp học đúng thời gian được phân công ( vì các lớp không được học sai thời gian phân công)
* Không lớp học phần nào học cùng một giảng đường trong cùng một thời gian (vì mỗi giảng đường chỉ được chứa 1 lớp trong 1 khoảng thời gian)
* Lịch học trên giảng đường là kín lịch học

**Ràng buộc mềm:**

* Khoảng cách giữa các tiết dạy của một giảng viên dạy một môn học cho 1 lớp là ít nhất có thể

**Hàm mục tiêu:**

* Số ngày lên lớp của giảng viên trong một tuần là ít nhất (giúp tối ưu thời gian đi lại của giảng viên)

## 1.2. Mô tả bài toán

Từ phân tích thông tin khảo sát về việc xếp lịch dạy cho giảng viên của khoa Công nghệ thông tin, bài toán xếp lịch dạy được phát biểu như sau.

**Dữ liệu đầu vào (Input)**

* Bảng phân công lịch dạy(A) của giáo viên gồm: giáo viên nào dạy môn gì
* Bảng danh sách môn học(S): mã môn, tên môn, số tín chỉ môn học
* Bảng danh sách giảng viên(P):
* Bảng danh sách giảng đường (R)
* Bảng danh sách lớp học phần(C)
* Danh sách các ràng buộc cứng, ràng buộc mềm

**Dữ liệu đầu ra (Output)**

* Lịch dạy của giáo viên(X) sao cho số ngày lên lớp của mỗi giáo viên là ít.

**Phương pháp:** Dùng giải thuật di truyền

# CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TÓAN

## 2.1 Mô hình toán học của bài toán xếp lịch

Mô hình toán học để mô tả các ràng buộc và hàm mục tiêu của bài toán được trình bày như sau:

* Tập S các môn học (Subjects)
* Tập T các tiết học trong 1 ngày (Time)
* Tập D các ngày học trong 1 tuần (Day)
* Tập C các lớp học phần (ví dụ: 12559151 , 12325151 1, 12325151 2,…..(Class)
* Tập P các giảng viên
* Mảng A (assignment) biểu diễn bảng phân công dạy của giảng viên với các môn học và lớp học phần.

ap,s,c =1)

* Mảng L (learning) biểu diễn thời gian học có thể được đăng ký của mỗi lớp.

lc,t,d = (2) (

* Mảng 1 chiều N (Number) biểu diễn số tín chỉ của các môn học. Trong đó Ns là số tín chỉ của môn học s.
* Biến quyết định x*p,s,c,t,d* biểu diễn mối quan hệ giữa giảng viên p với môn học s và lớp c vào tiết t của ngày d.

x*p,s,c,t,d*= (3)

* Biến biểu diễn giờ dạy của mỗi giảng viên trong mỗi ngày.

(4)

**Ràng buộc cứng:**

* HC1: Không giảng viên nào dạy 2 lớp học phần trong cùng thời gian

≤ 1 p∈P, t∈T, d∈D (5)

* HC2: Không lớp học phần nào phải học 2 môn trong cùng 1 thời gian

≤ 1 c∈C, t∈T, d∈D (6)

* HC3: Giảng viên phải dạy đúng lớp học phần và đúng môn học được giao

(7)

* HC4: Mỗi giảng viên dạy 1 môn nào đó phải đủ số lớp theo phân công

p∈P, s∈S (8)

* HC5: Mỗi giảng viên phải dạy đủ số môn

p∈P (9)

* HC6: Mỗi giảng viên dạy một môn học cho một lớp nào đó phải dạy đủ số tiết

p∈P (10)

* HC7: Các lớp học đúng thời gian được phân công

(11)

**Ràng buộc mềm:**

* SC1: Khoảng cách giữa các tiết dạy của một giảng viên dạy một môn học cho một lớp là ít nhất có thể.

(12)

**Hàm mục tiêu:**

* OF1: Số ngày lên lớp của giảng viên trong một tuần là ít nhất.

(13)

## 2.2. Giải thuật di truyền

Hoạt động của GAs đơn giản là việc mô phỏng sự tiến hóa và chọn lọc tự nhiên bằng máy tính bắt đầu từ một quần thể ngẫu nhiên . Bên cạnh đó để tối ưu ta cần hàm lượng giá hoặc hàm thích nghi để chọn cá thể tốt và loại bỏ cá thể xấu .

Thuật toán di truyền ( GAS ) khác với kĩ thuật tối ưu khác ở chỗ:

- GAs làm việc với bộ mã của biển chứ không phải làm việc trực tiếp trên biến.

- Hầu hết các kĩ thuật tối ưu thông thường tìm kiếm từ một định , trong khi đó GAs luôn hoạt động trên tập hợp định ( điểm tối ưu ) , điều này là một ưu điểm của GAs giúp tăng cơ hội tiếp cận tối ưu toàn cục và tránh hội tụ sớm tại điểm cục bộ địa phương.

- GAS đánh giá hàm mục tiêu để phục vụ quá trình tìm kiếm , vì vậy có thể ứng dụng cho bất kì bài toán tối ưu nào ( liên tục hay rời rạc ).

- GAs thuộc lớp các thuật toán xác suất , các thao tác cơ bản của GAs dựa trên khả năng tích hợp ngẫu nhiên trong quá trình xử lý.

Vì vậy trong bài toán xếp lịch này, chúng tôi áp dụng giải thuật di truyền để tìm kiếm lời giải tối ưu.


Thuật toán di truyền là thuật toán tối ưu ngẫu nghiên dựa trên cơ chế chọn lọc tự nhiên và tiến hóa di truyền. Thuật toán này hình thành trên quan niệm cho rằng, quá trình tiến hóa tự nhiên là quá trình hoàn hảo nhất và tự nó đã mang tính tối ưu. Trong lĩnh vực tối ưu hóa, thuật toán di truyền đã phát triển nhanh chóng và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bài toán người du lịch (TSP), bài toán điều phối xe (VRP), bài toán xử lí ảnh, bài toán nhận dạng hệ thống và điều khiển... [1].

Giải thuật di truyền (hay giải thuật tiến hóa nói chung) là một trong những phát triển quan trọng của những nhà nghiên cứu về tính toán ứng dụng cuối thế kỷ trước trong việc giải xấp xỉ các bài toán tối ưu toàn cục. Việc khai thác nguyên lí tiến hóa như là một định hướngheuristics đã giúp cho giải thuật di truyền giải quyết hiệu quả các bài toán tối ưu (với các lời giải chấp nhận được) mà không cần sử dụng các điều kiện truyền thống (liên tục hay khảvi) như là điều kiện tiên quyết.Một trong những đặc tính quan trọng của giải thuật di truyền là làm việc theo quần thể các giải pháp. Việc tìm kiếm bây giờ được thực hiện song song song trên nhiều điểm (multipoints).Tuy nhiên, đây không phải là là thuật toán tìm kiếm đa điểm đơn thuần vì các điểm có tươngtác với nhau theo nguyên lí tiến hóa tự nhiên. Trong ngữ cảnh sử dụng giải thuật di truyền,người ta có thể dùng khái niệm “cá thể” tương đương với khái niệm “giải pháp” [1].

Có một số khái niệm đặc trưng trong giải thuật di truyền như sau:

* Cá thể, nhiễm sắc thể. Một cá thể trong giải thuật di truyền biểu diễn một giải pháp của bài toán. Giới hạn trong giải thuật di truyền, ta quan niệm một cá thể có một nhiễm sắc thể (NST). Do đó khái niệm cá thể và nhiễm sắc thể trong giải thuật di truyền coi như là tương đương. Một NST được tạo thành từ nhiều gen, mỗi gen có thể có các giá trị khác nhau để quy định một tính trạng nào đó. Trong giải thuật GA, một gen được coi như một phần tử trong chuỗi NST.
* Quần thể là một tập hợp các cá thể có cùng một số đặc điểm nào đó. Trong giải thuật di truyền ta quan niệm quần thể là một tập các giải pháp của một bài toán.

Sơ đồ khối của thuật toán như sau:



Hình 2.1. Sơ đồ khối giải thuật di truyền đơn giản (GA). [1]

Các bướccơ bản của giải thuật di truyền được mô tả như sau:

Bước 1: Nhập dữ liệu đầu vào

Bước 2: Sinh tập các cá thể

Bước 3: Chọn các thể tốt dựa vào việc đánh giá các cá thể. Nếu điều kiện dừng đúng thì kết thúc thuật toán.

Bước 4: Lai ghép các các thể tốt chọn được ở bước 3.

Bước 5: Thực hiện đột biến nhiễm sắc thể.


Bước 6: Quay lại bước 3.

**Biểu diễn giải pháp:** Trong giải thuật di truyền, mỗi thành viên của quần thể là một chuỗi nhị phân có độ dài là 1, tương ứng với một mã hóa nghiệm của bài toán. Mỗi chuỗi đó được xem như là một nhiễm sắc thể. Trong hầu hết các trường hợp, quần thể này đều được sinh ra một cách ngẫu nhiên. Sau khi sinh ra ngẫu nhiên các quần thể sẽ được đem đi đánh giá và chọn lọc.

**Lựa chọn**: Việc lựa chọn các cá thể được thực hiện khi chúng ta cần một số lượng cá thể để thực hiện sinh sản ra thế hệ sau. Mỗi cá thể có một giá trị thích nghi – gọi là fitness. Giá trị này được dùng để quyết định xem việc ta lựa chọn cá thể nào. Thông thường, cá thể tốt nhất sẽ có số điểm thấp nhất hoặc lớn nhất. Một số phương pháp lựa chọn thường dùng bao gồm:

* *Roulette wheel*: Dựa trên xác suất (tỷ lệ thuận với giá trị hàm thích nghi) để lựa chọn cá thể.
* *Giao đấu (nhị phân)*: Chỉ định ngẫu nhiên 2 cá thể, sau đó chọn cá thể tốt hơn trong hai cá thể đó.


**Lai ghép**: Toán tử lai ghép được áp dụng với mục đích sinh ra các cá thể con mới từ các cá thể cha mẹ, thừa hưởng các tính trạng tốt từ cha mẹ. Trong ngữ cảnh tìm kiếm thì toán tử lai ghép thực hiện tìm kiếm xung quanh khu vực của các giải pháp biểu diển bởi các cá thể cha mẹ. Quá trình lai ghép được sử dụng để tạo ra cá thể mới. Chọn một cách ngẫu nhiên một phân đoạn gen trên hai NST được lựa chọn, thực hiện tráo đổi để sinh ra hai NST con.



Hình 2.. Minh họa quá trình lai ghép trong thuật toán di truyền

**Đột biến**: Tương tự với lai ghép, đột biến cũng là toán tử mô phỏng về hiện tượng đột biến trong sinh học. Kết quả của đột biến là thường sinh ra các cá thể mới khác biệt so với cá thể cha mẹ. Trong ngữ cảnh tìm kiếm, toán tử đột biến nhằm đưa quá trình tìm kiếm ra khỏi khu vực cục bộ địa phương.

Ví dụ, quá trình đột biến được thực hiện bằng cách tráo đổi ngẫu nhiên giá trị tại cùng một vị trí gen trên hai NST con được tạo ra ở giai đoạn lai ghép.



Hình 2.3. Minh họa quá trình đột biến trong thuật toán di truyền [2]

**Điều kiện kết thúc:**

Thoát ra quá trình tiến hóa quần thể, dựa vào bài toán mà có các cách kết thúc vấn đề khác nhau một khi đạt đến mức yêu cầu. Một vài trường hợp thông thường như sau:

* Kết thúc theo kết quả: một khi đạt đến mức giá trị yêu cầu thì chấm dứt ngay quá trình thực hiện.
* Kết thúc dựa vào số thế hệ: chọn số thế hệ, quá trình sẽ dừng đúng ngay số thế hệ đã qui định trước, không cần biết kết quả như thế nào.
* Tính theo thời gian: không cần biết đã bao nhiêu thế hệ hay kết quả nào, chỉ dựa vào số giờ qui định mà kết thúc.
* Tổ hợp: dùng nhiều phương án khác nhau cho vấn đề, chẳng hạn như: chạy theo số thế hệ xong sau đó đánh giá cho chạy theo kết quả, hoặc ngược lại.

# **2.3. Thiết kế giải thuật di truyền cho bài toán lập lịch giảng dạy**

## ***2.3.1. Thiết kế giải thuật***

Trong phần này chúng tôi sẽ mô tả thiết kế giải thuật di truyền để giải quyết bài toán xếp lịch dạy cho giảng viên khoa Công nghệ thông tin – học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Giải thuật bắt đầu bằng việc khởi tạo ngẫu nhiên một quần thể các giải pháp (lịch dạy). Quần thể sẽ được tiến hóa qua nhiều thế hệ. Qua mỗi thế hệ, cá thể tốt nhất được lưu giữ cho lần tiến hóa tiếp theo. Nếu điều kiện dừng được thỏa mãn thì phương án tối ưu nhất trong các lần tiến hóa được lựa chọn là bảng phân công lịch dạy của giảng viên.

* Bước 1. Nhập dữ liệu đầu vào.
* Bước 2. Sinh tập k các cá thể. Chỉ giữ lại những cá thể thỏa mãn tất cả các ràng buộc cứng, nếu có cá thể không thỏa mãn ít nhất một ràng buộc cứng sẽ bị loại.
* Bước 3. Chọn cá thể tốt. Những cá thể thỏa mãn ràng buộc cứng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của ràng buộc mềm, chọn ra 50% cá thể tốt nhất. Những cá thể được chọn sẽ được xem xét với hàm mục tiêu, để chọn ra 50% cá thể có hàm mục tiêu tốt nhất. Nếu tập cá thể chỉ còn 1 cá thể thì dừng thuật toán.
* Bước 4. Thực hiện lai ghép các cá thể được chọn ở Bước 3 với nhau
* Bước 5. Thực hiện đột biến m cá thể trong bước 4.
* Bước 6. Quay lại Bước 3.

***2.3.2. Biểu diễn quần thể***

Mỗi cá thể là một bảng phân công giảng dạy của khoa. Mỗi cá thể là một ma trận 5 chiều (ma trận X): giảng viên, môn học, lớp, ngày dạy (thứ), tiết dạy. Nếu phần tử X[p,s,c,d,t]=1 có nghĩa là giảng viên p dạy môn s cho lớp c vào tiết t của ngày d và X[p,s,c,d,t]=0 trong trường hợp ngược lại. Việc sinh ra một cá thể theo các bước sau nhằm đảm bảo mỗi cá thể X sinh ra sẽ thỏa mãn các ràng buộc cứng.

Bước 1. Khởi tạo mảng X ban đầu với giá trị rỗng

Bước 2. Duyệt với từng phần tử trong mảng A. Nếu A[p,s,c] =0, nghĩa là giảng viên p được phân công dạy môn s cho lớp c, ta sẽ sinh các phần tử trong mảng X liên quan đến bộ giá trị (p,s,c) để đảm bảo giảng viên p dạy đúng môn (s) đúng lớp (c) được phân công (ràng buộc HC3, HC4, HC5). Việc sinh các phần tử của mảng X liên quan đến bộ giá trị (p,s,c) theo các bước sau nhằm thỏa mãn các ràng buộc HC1, HC2, HC6, HC7.

Tạo ra tập hợp T là các tiết mà lớp c có thể tham dự theo buổi học của lớp đó. T={1, 2, 3, 4,5,6} nếu lớp c học buổi sáng, T={7,8,9,10,11,12} nếu lớp c học buổi chiều. Lấy số tín chỉ của môn học đang xét. Xét từ 1 đến hết số tín chỉ của môn học đó. Với mỗi lần xét ta tạo một biến KT bằng true. Trong khi biến KT đang bằng true, thực hiện việc lặp liên tục và đồng thời kiểm tra việc thỏa mãn các ràng buộc HC1, HC2 và HC7 bằng cách chọn t là một giá trị ngẫu nhiên trong tập hợp T. Chọn d là một ngày ngẫu nhiên trong tập các ngày học của một tuần. Nếu X[p’,s’,c,t,d] = 1 có nghĩa là tiết t của ngày d đã có lịch dạy cho lớp c, ta gán KT bằng false và ở một thời điểm lớp c đã có lịch học hoặc giáo viên p đã có lịch dạy thì sẽ không xếp lịch cho lớp hoặc giáo viên đó nữa. Ngược lại, ta gán X[p,s,c,t,d] bằng 1 (Xét tiết học cho giảng viên và lớp) .

Thuật toán:

BEGIN

T=tập hợp các tiết mà lớp c có thể học. T={1, 2, 3, 4,5,6} nếu lớp c học buổi sáng, T={7,8,9,10,11,12} nếu lớp c học buổi chiều.

Ns = số tín chỉ của môn học s

For s=1 to Ns  /\*HC6\*/

BEGIN

KT=true

Repeat /\*HC1, HC2\*/

d=random (2,3,4,5,6)

t=random(T) /\*HC7\*/

if (kiemtralichhoc(c,t,d)=true or kiemtralichday (p,t,d)=true) then KT=false

else begin X[p,s,c,t,d]=1; KT = true; end;

until KT=true

END

END

## ***2.3.3. Đánh giá và lựa chọn cá thể***

* Loại các cá thể không thỏa mãn ít nhất 1 ràng buộc cứng
* Chọn 50% cá thể có ràng buộc mềm tốt nhất. Sau đó, chọn 50% trong số các cá thể này mà có hàm mục tiêu tốt nhất.

## ***2.3.4. Lai ghép***

Phương pháp lai ghép: Mỗi cá thể tách làm 2 phần: lịch dạy buổi sáng và lịch dạy buổi chiều. Ghép lịch dạy buổi sáng của cá thể X với lịch dạy buổi chiều của cá thể Y, và lịch dạy buổi chiều của cá thể X ghép với lịch dạy buổi sáng của cá thể Y. Lý do chọn phương pháp lai ghép, khi lai ghép lịch dạy buổi sáng và lịch dạy buổi chiều như vậy thì sẽ giúp cho cá thể con sinh ra ít bị xung đột các ràng buộc cứng hơn.

***2.3.5 Đột biến***

Phương pháp đột biến: Chọn ra m cá thể bất kỳ để thực hiện đột biến. Lấy ra một bộ (p,s,c) bất kỳ trong cá thể đó. Thay đổi lịch dạy của bộ (p,s,c) này.

Trong chương này, chúng tôi đã trình bày mô hình toán học của bài toán lập lịch, giải thuật di truyền và thiết kế giải thuật di truyền cho bài toán lập lịch giảng dạy. Trong chương tiếp theo, chúng tôi sẽ xây dựng phần mềm xếp lịch dạy cho giảng viên.

# CHƯƠNG III: XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP LỊCH DẠY CHO GIẢNG VIÊN

## 3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của bài toán Xây dựng phần mềm xếp lịch dạy cho giảng viên gồm các bảng sau:

**Bảng giảng viên**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |  |
| Id | Int | Mã giảng viên | Khóa chính |
| Name | Varchar | Tên giảng viên |  |
| Note | Varchar | Ghi chú |  |

Bảng giảng viên gồm có 3 thuộc tính là Id, Name, Note.

* Thuộc tính Id có kiểu dữ liệu int, được dùng để mô tả mã giảng viên và được dùng làm khóa chính.
* Thuộc tính Name có kiểu dữ liệu là varchar và được dùng để mô tả tên giảng viên.
* Thuộc tính Note có kiểu dữ liệu là varchar và được dùng để ghi chú lại thông tin của giảng viên.

**Bảng lớp học**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |  |
| Id | Int | Mã lớp học | Khóa chính |
| Name | Varchar | Tên lớp học |  |
| Khoahoc | Int | Khóa lớp học |  |
| Buoihoc | Varchar | Ca học (sáng / chiều) |  |

Bảng lớp học gồm có 3 thuộc tính là Id, Name, Khoahoc, Buoihoc.

* Thuộc tính Id có kiểu dữ liệu int, được dùng để mô tả mã lớp học và được dùng làm khóa chính.
* Thuộc tính Name có kiểu dữ liệu là varchar và được dùng để mô tả tên lớp học.
* Thuộc tính Khoahoc có kiểu dữ liệu là int và được dùng để mô tả khóa học.
* Thuộc tính Buoihoc có kiểu dữ liệu là varchar và được dùng để biểu diễn thông tin ca học của lớp đó.

**Bảng môn học**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |  |
| Id | Int | Mã môn học | Khóa chính |
| Name | Varchar | Tên môn học |  |
| Sotinchi | Int | Số tín chỉ môn học |  |

Bảng môn học gồm có 3 thuộc tính là Id, Name, Sotinchi.

* Thuộc tính Id có kiểu dữ liệu int, được dùng để mô tả mã môn học và được dùng làm khóa chính.
* Thuộc tính Name có kiểu dữ liệu varchar và được dùng để mô tả tên môn học.
* Thuộc tính Sotinchi có kiểu dữ liệu int và được dùng để mô tả số tín chỉ của môn học đó.

**Bảng phân công giảng dạy**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Mô tả |  |
| Id | Int | Mã phân công giảng dạy | Khóa chính |
| Idgiangvien | Int | Mã giảng viên |  |
| Idlophoc | Int | Mã lớp học |  |
| Idmonhoc | Int | Mã môn học |  |

Bảng phân công giảng dạy gồm 4 thuộc tính là Id, Idgiangvien, Idlophoc, Idmonhoc.

* Thuộc tính Id có kiểu dữ liệu int, được dùng để mô tả mã phân công giảng dạy và được dùng làm khóa chính.
* Thuộc tính Idgiangvien có kiểu dữ liệu là int và được dùng để mô tả mã giảng viên.
* Thuộc tính Idlophoc có kiểu dữ liệu là int và được dùng để mô tả mã lớp học. Thuộc tính Idmonhoc có kiểu dữ liệu là int và được dùng để mô tả mã môn học.

## 3.2. Thiết kế hệ thống

### 3.2.1. Sơ đồ mức ngữ cảnh




Hình 3.1. Sơ đồ mức ngữ cảnh

Qua phân tích bài toán, phần mềm chỉ có một tác nhân là User. Trong bài toán này User là giáo vụ khoa Công nghệ thông tin. User có thể cập nhật thông tin giảng viên, cập nhật thông tin môn học, cập nhật thông tin lớp, cập nhật phân công giảng dạy. Sau đó hệ thống sẽ trả về các thông tin về giảng viên, môn học, lịch học, lịch dạy của giảng viên cho User.

### 3.2.2. Sơ đồ mức 1

Sơ đồ dưới đây mô tả luồng thông tin gữa người dùng với các module của hệ thống.



Hình 3.2. Sơ đồ mức 1

## 3.3. Lựa chọn ngôn ngữ, thư viện

Để xây dựng ứng dụng này chúng tôi sử dụng các công cụ sau: hệ quản trị cơ sở dữ MySQL, ngôn ngữ lập trình NodeJS dựa trên framework ExpressJS.

Trong MySQL chúng tôi dùng Workbench để quản trị CSDL, truy vấn và đọc database trên giao diện để tiện theo dõi data.

Trong NodeJS chúng tôi dùng các thư viện:

* Thư viện 1 là Knex để kết nối đến CSDL và thực hiện việc đọc ghi dữ liệu vào CSDL
* Thư viện 2 là Express làm framework cấu trúc lên ứng dụng web
* Thư viện 3 là Lodash để xử lý dữ liệu
* Thư viện 4 là body-parser là thư việc để lấy dữ liệu từ các request

# CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

## 4.1. Chuẩn bị dữ liệu


Dữ liệu thử nghiệm là lịch phân công giảng dạy học kỳ I, năm học 2018-2019 của khoa Công nghệ thông tin – học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Dữ liệu này chúng tôi đã trình bày trong Chương 1.

Dữ liệu bao gồm:


* Danh sách giáo viên
* Danh sách môn học
* Danh sách lớp học
* Bảng phân công giảng dạy của học kỳ
* Bảng lịch học của các lớp
* Các ràng buộc của lịch dạy
* Hàm mục tiêu của lịch dạy

## 4.2. Kết quả

- Thời khóa biểu áp dụng giải thuật di truyền đối với học kỳ I năm học 2018-2019 như sau:




Hình 4.2 Lịch học của lớp CNG&MP14




Hingh 4.3 Lịch học của lớp CNG&MP15

Tuy nhiên với lớp CNG& MP14 vẫn chưa được xếp tối ưu hoàn toàn do kết quả còn phụ thuộc bởi lịch dạy của giảng viên đã được xếp dạy những lớp khác trước đó.

Lịch dạy của một số giảng viên: Nguyễn Trung Tín, Vi Bảo Ngọc



Hình 4.4 Lịch dạy của giảng viên Nguyễn Trung Tín



Hình 4.5 Lịch dạy của giảng viên Vi Bảo Ngọc

Có thể thấy trong tất cả các lần chạy thực nghiệm các giải pháp được đưa ra thỏa mãn mọi ràng buộc cứng. Nhược điểm của ứng dụng là một vài giảng viên có các thời gian dạy giữa các tiết trong ngày chưa được tối ưu hoàn toàn.

**4.3. Kết quả đạt được và hướng phát triển**

Trong bài toán này, chúng tôi đưa ra vấn đề xếp lịch dạy cho giảng viên khoa Công Nghệ Thông Tin –học viện Kỹ Thuật Quân Sự. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã mô hình hóa toán học bài toán.

Mục tiêu chính của bài toán là xếp lịch dạy cho các giảng viên sao cho thỏa mãn tối ưu các ràng buộc. Đầu tiên chúng tôi khảo sát các thông tin liên quan đến việc lập lịch giảng dạy, phân tích các yêu cầu khi lập lịch để xác định các ràng buộc cứng, ràng buộc mềm và hàm mục tiêu của bài toán. Tiếp theo, chúng tôi mô hình hóa toán học tập các ràng buộc và hàm mục tiêu để thiết kế giải thuật di truyền tìm lời giải tối ưu bài toán. Chúng tôi trình bày cách xây dựng ứng dụng thực hiện bài toán này.

Kết quả thực nghiệm cho thấy, thuật toán hoạt động hiệu quả, đưa ra lời giải trong thời gian chấp nhận được và thỏa mãn tất cả các ràng buộc cứng. Tuy nhiên, có một số thời gian biểu trong lịch chưa thực sự được tối ưu.

Trong tương lai, chúng tôi có thể phát triển theo hướng phân tích thêm một số ràng buộc mở rộng cho bài toán. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nghiên cứu phương pháp để xây dựng lịch dạy cho giảng viên tối ưu hơn.