TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỌC VĂN LANG

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**LẬP TRÌNH TOÁN SONG SONG**

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

***Đề tài:***

**ÁP DỤNG THUẬT TOÁN SONG SONG HOÁ SẮP XẾP NỔI BỌT (BUBBLE\_SORT ALGORITHIM)**

**SVTH: Trần Tấn Phát**

**MSSV: 242\_71ITAI40903\_01**

**GVHD: TRẦN NGỌC VIỆT**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2025

**LỜI CẢM ƠN**-------------

Lời nói đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thầy Trần

Ngọc Việt, người đã luôn dành thời gian và tâm huyết để hỗ trợ chúng em trong suốt quá

trình học tập và nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, chúng em đã gặp

không ít khó khăn nhưng nhờ có sự hướng dẫn tận tình của thầy nên nhóm em đã có thể

hoàn thành tốt bài tiểu luận.

Tiếp theo, chúng em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Khoa Công nghệ thông tin- Đại

Học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập và

hoàn thành đề tài tiểu luận này.

Mặc dù nhóm đã rất cố gắng vận dụng những kiến thức đã học được trong thời

gian qua để hoàn thành bài tiểu luận nhưng do không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên

khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình nghiên cứu và làm bài. Nhưng với tinh

thần cầu tiến và mong muốn tiến bộ, chúng em tin rằng những ý kiến và đóng góp của quý thầy cô và các bạn đọc giả sẽ góp phần giúp chúng em hoàn thiện bản thân hơn.

Table of Contents

[CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT – THUẬT TOÁN SONG SONG HOÁ SẮP XẾP NỔI BỌT (BUBBLE\_SORT\_ALGORITHIM) 5](#_Toc192778078)

[1.1. Lý do chọn đề tài 5](#_Toc192778079)

[1.2. Cơ sở lý thuyết Bubble\_sort\_algorithim 5](#_Toc192778080)

[**A.** **Bubble\_sort\_algorithim là gì?** 5](#_Toc192778081)

[**B.** **Độ phức tạp của thuật toán Bubble\_sort** 6](#_Toc192778082)

[**C.** **Ưu điểm/ Nhược điểm** 6](#_Toc192778083)

[1.3. Khái niệm về song song hoá 7](#_Toc192778084)

[1.4. Các mô hình song song hoá 7](#_Toc192778085)

[CHƯƠNG 2. ÁP DỤNG THUẬT TOÁN SONG SONG BUBBLE\_SORT CHO BÀI TOÁN LẤY 12 SỐ NGẪU NHIÊN TRONG 100 SỐ ĐỂ SẮP XẾP THEO THỨ TỰ 8](#_Toc192778086)

[2.1 Phát biểu bài toán: 8](#_Toc192778087)

[2.2 Chi tiết bài toán: 8](#_Toc192778088)

[2.3 Mã nguồn 9](#_Toc192778089)

[2.4 Kết luận 10](#_Toc192778090)

[CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN 10](#_Toc192778091)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 12](#_Toc192778092)

# CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT – THUẬT TOÁN SONG SONG HOÁ SẮP XẾP NỔI BỌT (BUBBLE\_SORT\_ALGORITHIM)

## **1.1. Lý do chọn đề tài**

Với bối cảnh của nền cách mạng công nghiệp 4.0. Việc sử dụng thuật toán song song nổi bọt là bước đi đầu tiên cho các sinh viên có thể hiểu và phát triển những kiến thức cơ bản về toán song song và tầm quan trọng của các thuật toán đòi hỏi cần nhiều kiến thức và kĩ thuật trong tương lai.

## **1.2. Cơ sở lý thuyết** Bubble\_sort\_algorithim

### Bubble\_sort\_algorithim **là gì?**

* Bubble\_sort là một thuật toán sắp xếp đơn giản, hoạt động bằng cách lặp đi lặp lại qua các danh sách, so sánh các cặp phần tử liền kề và hoán đổi chúng lại nếu thứ tự các số không phù hợp.
* Nguyên tắc cơ bản:
  + Duyệt qua mảng từ đầu đến cuối.
  + So sánh từng cặp phần tử liền kề.
  + Nếu phần tử đứng trước lớn hơn số sau thì sẽ hoán đổi lại.
  + Lặp lại quá trình này cho đến khi các số có vị trí phù hợp.
* Ví dụ:
  + Sắp xếp mảng [5,1,4,2,8]
  + Vòng lặp 1:

[5, 1, 4, 2, 8] → [1, 5, 4, 2, 8] (So sánh 5 > 1, hoán đổi)

[1, 5, 4, 2, 8] → [1, 4, 5, 2, 8] (So sánh 5 > 4, hoán đổi)

[1, 4, 5, 2, 8] → [1, 4, 2, 5, 8] (So sánh 5 > 2, hoán đổi)

[1, 4, 2, 5, 8] → [1, 4, 2, 5, 8] (So sánh 5 < 8, giữ nguyên)

* + Vòng lặp 2:

[1, 4, 2, 5, 8] → [1, 4, 2, 5, 8] (So sánh 1 < 4, giữ nguyên)

[1, 4, 2, 5, 8] → [1, 2, 4, 5, 8] (So sánh 4 > 2, hoán đổi)

[1, 2, 4, 5, 8] → [1, 2, 4, 5, 8] (So sánh 4 < 5, giữ nguyên)

* + Vòng lặp 3,4 không đổi => Kết thúc thuật toán.

### **Độ phức tạp của thuật toán Bubble\_sort**

* **Phân tích độ phức tạp thời gian**
* Phân tích trường hợp tốt nhất O(n) – khi mảng được sắp xếp.
* Trường hợp trung bình: O(n2).
* Trường hợp xấu nhất: O(n2) – khi mảng được sắp xếp ngược.
* **Chứng minh độ phức tạp O(n2):**
  + Trong trường hợp xấu nhất (mảng sắp xếp ngược), thuật toán sẽ thực hiên:
    - Vòng lặp ngoài: n-1 lần.
    - Vòng lặp trong: (n-1)+ (n-2)+ …+1=n(n-1)/2 là phép so sánh hoán đổi.
    - Tổng độ phức tạp: n(n-1)/2 = O(n2).
* **Độ phức tạp không gian:**

O(1) – Bubble\_sort là thuật toán sắp xếp tại chỗ, chỉ cần không gian bộ nhớ cố định cho các biến tạm.

### **Ưu điểm/ Nhược điểm**

* **Ưu điểm:**
  + Phương thức tính toán đơn giản, dễ hiểu và dễ cài đặt.
  + Tính năng ổn định: các phần tử có giá trị bằng nhau sẽ được giữ nguyên thứ tự tương đối.
  + Có khả năng phát hiện sớm mảng đã sắp xếp, tiêu thụ ít bộ nhớ.
  + Phù hợp với các mảng nhỏ hoặc đã được sắp xếp.
* **Nhược điểm:**
* Hiệu suất kém với dữ liệu phức tạp.
* Thực hiện nhiều phép hoán đổi hơn so với các thuật toán khác nhau như Selection\_sort.
* Số lần hoán đổi nhiều gây tốn thời gian thực thi.

## **1.3. Khái niệm về song song hoá**

**Định nghĩa và tầm quan trọng**

* **Định nghĩa**: Song song hoá là kỹ thuật thực hiện đồng thời nhiều phần của tác vụ, nhằm tăng tốc độ xử lý. Trong bối cảnh sắp xếp, song song hoá giúp chia nhỏ công việc sắp xếp thành các phần nhỏ hơn, giúp chúng được xử lý đồng thời trên nhiều nguồn. Qua đó, thuật toán song song giúp người dùng giải quyết các bài toán lớn trong thời gian ngắn hơn, tận dụng tối đa phần cứng đa lõi.
* **Tầm quan trọng:**
* Tăng tốc độ xử lý: Giúp giảm thời gian thực thi khi xử lý dữ liệu lớn.
* Tối ưu hoá tài nguyên phần cứng: Tận dụng nhiều lõi CPU để tăng hiệu suất.
* Xử lý đa nhiệm hiệu quả: Giảm độ trễ, tăng trải nghiệm người dùng.

## **1.4. Các mô hình song song hoá**

1. **MPI (Message Passing Interface):**

* **Định nghĩa:** Thư viện chuẩn cho việc truyền thông điệp song song kiến trúc bộ nhớ phân tán.
* **Đặc điểm:**
* Một chuẩn giao tiếp cho các hệ thống phân tán, cho phép các tiến trình trao đổi thông điệp với nhau.Phù hợp cho các hệ thống phân tán và siêu máy tính.
* Phù hợp cho các bài toán song song hóa phức tạp và đòi hỏi giao tiếp nhiều giữa các tiến trình.
* Hỗ trợ ngôn ngữ C, Python ,…

1. **Đa luồng (Multithreading):**

* **Định nghĩa:** Kỹ thuật lập trình cho phép nhiều luồng thực thi đồng thời trong cùng 1 quá trình.
* **Đặc điểm:**
* Các luồng chia sẻ cùng một không gian bộ nhớ, giúp giảm chi phí giao tiếp.
* Hầu hết các ngôn ngữ hiện đại đều hỗ trợ như: Java, C#, Python, C++ std::thread.
* Mô hình lập trình trực tiếp, kiểm soát chi tiết hơn.

# CHƯƠNG 2. ÁP DỤNG THUẬT TOÁN SONG SONG BUBBLE\_SORT CHO BÀI TOÁN LẤY 12 SỐ NGẪU NHIÊN TRONG 100 SỐ ĐỂ SẮP XẾP THEO THỨ TỰ

## **2.1 Phát biểu bài toán:**

Chủ đề đã cho yêu cầu tập một tập hợp gồm 100 số thứ tự ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 100. Sau đó, lựa chọn ngẫu nhiên 12 số trong 100 số đó để sắp xếp theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán song song Bubble\_sort. Bài toán sẽ thực hiện hai phương pháp sắp xếp sau:


* Sắp xếp tuần tự bằng Bubble\_sort thông thường.
* Sắp xếp song song bằng thuật toán Odd-Even Transposition với đa luồng (multithreading) hoặc đa tiến trình (multiprocessing).
* Phân tích sự hiệu quả của việc song song hoá.

## **2.2 Chi tiết bài toán:**

* Bước 1: Tạo dữ liệu
* Giả sử ta có một tập hợp gồm 100 số từ khoảng 0 đến 100.
* Từ 100 có số này, ta chọn ngẫu nhiên 12 số.
* Vd: [23,45,12,78,34,90,56,1,67,89,2,5].
* Bước 2: Sử dụng sắp xếp tuần tự
* Thuật toán Bubble\_sort tuần tự so sánh các số liền kề và đổi chỗ cho chúng nếu chúng không đứng đúng thứ tự.
* Quá trình này sẽ được thực hiện cho đến khi nào danh sách sắp xếp được hoàn thành.
* Bước 3: Sử dụng sắp xếp song song
* Kỹ thuật odd- even transportsition được chia quá trình sắp xếp thành các pha “odd” và “even”.
* Trong các pha “odd” được so sánh (1,2),(3,4),…
* Trong các pha “even” được so sánh (0,1),(1,2),…
* Các pha được thực hiện song song bằng hàm ThreadPoolExecucator.

## **2.3 Mã nguồn**

1. **Import thư viện**

****

* Random: Dùng để sinh số ngẫu nhiên.
* Time: Xử lý thời gian, bao gồm đo thời gian và tạo độ trễ bằng ‘sleep’.
* ThreadPoolExecutor: Dùng để thực thi các tác vụ song song.

1. **Hàm tạo số ngẫu nhiên**



* Tạo size số ngẫu nhiên không trùng lặp trong khoảng từ giá trị từ 0 ‘lower\_bound’ đến giá trị thứ 100 ‘upper\_bound’**.**
* Sử dụng random.sample để đảm bảo không có sai số nào trong mảng bị trùng lặp.

1. **Hàm bubble\_sort\_with\_sleep (arr, sleep\_time=5)**

**A white background with black and white clouds

Description automatically generated**

* Thực hiện sắp xếp nổi bọt với độ trễ giữa các bước đổi chỗ.
* Thực hiện thuật toán bubble\_sort truyền thống.
* Sau mỗi lần đổi 2 phần tử với nhau, chương trình sẽ tạm dừng dựa trên ‘sleep\_time”.
* Nếu phần tử trước có số lớn hơn phần tử sau thì sẽ được sắp xếp lại.
* Sau khi hoàn thành sắp xếp sẽ trả về danh sách và tổng thời gian.

1. **Hàm bubble\_sort\_step\_with\_sleep (data, sleep\_time=1)**

A white background with black and white clouds

Description automatically generated

* Thực hiện duy nhất một bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt.
* Duyệt qua danh sách và đổi chỗ hai phần tử liền kề nếu chúng không cùng thứ tự.
* In ra cặp số và trả về danh sách sau khi sắp xếp tổng thời gian.

1. **Hàm is\_sorted (data)**

****

* Kiểm tra các số trong mảng đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hay chưa.
* Sử dụng ‘all’ để kiểm tra tất cả các cặp phần tử liền kề.
* Trả về danh sách sắp xếp ‘True”, ngược lại sẽ là ‘False’.

1. **Hàm parallel\_bubble\_sort\_with\_sleep (data)**

A white background with black and white clouds

Description automatically generated

* Thực hiện sắp xếp nổi bọt sử dụng ThreadPoolExecutor để giả lập sắp xếp nổi bọt song song.
* Lặp lại quá trình này nhiều lần cho đến khi nào danh sách được sắp xếp hoàn chỉnh.
* Xuất ra mảng đã sắp xếp và trả về tổng thời gian.


1. **Hàm main()**

* **Tạo và chọn lọc số ngẫu nhiên**

**A white background with black and white clouds

Description automatically generated**

* Tạo ra một tập hợp gồm 100 ngẫu nhiên số trong khoảng từ 0 đến 100.
* Chọn ngẫu nhiên 12 số từ 100 số trong mảng và in ra.
* **Trình sắp xếp tuần tự**

****

* Sử dụng bubble\_sort\_sequential (sắp xếp tuần tự) để đo và chạy thời gian thực thi.
* In ra kết quả sau khi hoàn thiện sắp xếp.
* **Trình sắp xếp song song**

**A close-up of a white background

Description automatically generated**

* Sử dụng bubble\_sort\_parallel (sắp xếp song song) và đo thời gian thực thi.
* In ra kết quả sau khi hoàn thiện sắp xếp.
* **Thực thi chương trình**

****

* Tính speed\_up bằng thời gian sắp xếp tuần tự chia thời gian sắp xếp song song.
* Đảm bảo chương trình chỉ chạy khi được gọi trực tiếp.

## 

**2.4 Kết luận:**

* Trong đoạn mã trên, hai phương pháp sắp xếp – tuần tự và song song – đã được so sánh để đánh giá hiệu suất xử lý. Sắp xếp tuần tự thực hiện các bước hoán đổi liên tục và tuần tự, dễ thực hiện nhưng thời gian xử lý dài hơn do phải chờ hoàn thành từng bước. Ngược lại, sắp xếp song song sử dụng ThreadPoolExecutor để thực thi các bước hoán đổi đồng thời, giúp giảm tổng thời gian thực thi, đặc biệt khi xử lý tập dữ liệu lớn.
* Tuy nhiên, với tập dữ liệu nhỏ như 12 số trong chương trình, sự khác biệt về thời gian giữa hai phương pháp không quá đáng kể do chi phí khởi tạo và quản lý luồng trong sắp xếp song song. Kết quả cho thấy sắp xếp song song đạt hiệu quả hơn khi dữ liệu lớn và yêu cầu tối ưu hiệu suất, trong khi sắp xếp tuần tự phù hợp với dữ liệu nhỏ, đơn giản và dễ quản lý. Chỉ số "Speedup" cũng được sử dụng để đo lường mức độ cải thiện hiệu suất, và nếu giá trị này lớn hơn 1, sắp xếp song song cho thấy hiệu quả rõ rệt.

# CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN

Qua đồ án **"Áp dụng thuật toán song song hóa sắp xếp nổi bọt (Bubble Sort Algorithm)"**, chúng ta đã tiến hành nghiên cứu và thực nghiệm hai phương pháp sắp xếp dữ liệu: **sắp xếp tuần tự** và **sắp xếp song song**.

* **Tổng kết kết quả**
* **Sắp xếp tuần tự** thực hiện các bước hoán đổi liên tục và tuần tự. Phương pháp này đơn giản, dễ triển khai nhưng tiêu tốn nhiều thời gian hơn do phải chờ từng bước hoàn thành trước khi chuyển sang bước tiếp theo.
* **Sắp xếp song song** sử dụng **ThreadPoolExecutor**, cho phép thực thi các bước hoán đổi đồng thời, giảm thiểu thời gian thực thi tổng thể. Phương pháp này tỏ ra hiệu quả hơn, đặc biệt khi xử lý trên tập dữ liệu lớn.
* Qua thử nghiệm, chỉ số **Speedup** (tỉ lệ giữa thời gian của phương pháp tuần tự và song song) cho thấy mức độ cải thiện hiệu suất rõ rệt khi sử dụng phương pháp song song, đặc biệt với tập dữ liệu lớn.
* **Nhận xét**
* Khi áp dụng trên tập dữ liệu nhỏ (12 số ngẫu nhiên trong 100 số), sự chênh lệch thời gian giữa hai phương pháp chưa thực sự nổi bật, do chi phí khởi tạo và quản lý luồng của phương pháp song song.
* Tuy nhiên, với dữ liệu lớn và phức tạp hơn, sắp xếp song song cho thấy **tính tối ưu hóa rõ rệt về hiệu suất**, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý.
* Độ phức tạp của thuật toán Bubble Sort vẫn giữ nguyên (**O(n²)**), nhưng việc song song hóa giúp tận dụng tốt hơn tài nguyên hệ thống (đa lõi CPU).
* **Kế hoạch phát triển**
* **Tối ưu hóa thuật toán**: Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán sắp xếp tối ưu hơn như **Quick Sort**, **Merge Sort**, hoặc thuật toán sắp xếp song song tiên tiến hơn.
* **Mở rộng quy mô dữ liệu**: Tiến hành kiểm thử trên tập dữ liệu lớn hơn để đánh giá rõ ràng hơn về hiệu quả của sắp xếp song song.
* **Cải thiện quản lý tài nguyên**: Giảm thiểu chi phí khởi tạo luồng trong sắp xếp song song để cải thiện hiệu suất.
* **So sánh với các mô hình song song khác** như **Multiprocessing**, **MPI** để đưa ra lựa chọn tối ưu nhất.
* **Ứng dụng thực tế**: Triển khai trên các hệ thống yêu cầu xử lý dữ liệu lớn trong thời gian ngắn như hệ thống phân tích dữ liệu lớn, cơ sở dữ liệu phân tán.
* **Tổng kết chung:** Đồ án đã cung cấp cái nhìn tổng quan và sâu sắc về ứng dụng của thuật toán Bubble Sort trong môi trường lập trình song song. Kết quả đạt được đã minh chứng cho tiềm năng của việc tối ưu hóa hiệu suất qua song song hóa, mở ra nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng trong tương lai.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO