**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



**Vũ Trung Anh**

**NGHIÊN CỨU DJANGO VÀ**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

**Ngành: Công nghệ thông tin**

**HÀ NỘI - 2021**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**

**Vũ Trung Anh**

**NGHIÊN CỨU DJANGO VÀ**

**PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB DỰ BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY**

**Ngành: Công nghệ thông tin**

**Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Việt Anh**

**HÀ NỘI – 2021**

**LỜI CẢM ƠN**

Em xin chân thành cảm ơn đến thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Việt Anh, người đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn, đóng góp ý kiến, định hướng và chỉ dạy cho em những bài học, kinh nghiệm để em có thể hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này.

Em xin cảm ơn bạn Nguyễn Đức Lộc, người đã đưa ra số liệu về dự đoán điểm môn học để hệ thống có thể đưa ra dự đoán kết quả học tập cho sinh viên.

Em xin cảm ơn Ban giám hiệu đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành Đồ án tốt nghiệp này. Em cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo, giảng viên đang công tác tại trường Đại học Công Nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chỉ dạy, định hướng, truyền đạt cho em những kiến thức hữu ích và kinh nghiệm quý báu trong suốt 4 năm học để em có thể hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp này.

Trong quá trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp vì kiến thức chuyên môn còn bị hạn chế và chưa có nhiều kinh nghiệm nên nội dung của khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế, em rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô để khóa luận này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

**TÓM TẮT**

**Tóm tắt:** Hiện nay, các tiện ích hỗ trợ con người ngày càng nhiều, ngày càng phát triển trong toàn bộ các lĩnh vực. Để thật sự tiện ích thì ngoài sự dễ sử dụng, thao tác sử dụng mượt mà thì các dữ liệu cũng góp phần tạo nên sự hữu ích cho trông thông tin cung cấp cho người dùng. Đặt biệt với những nghiệp vụ tư vấn, dự đoán thì dữ liệu và cách thức đưa thông tin cho người dùng quyết định đến hiệu quả của việc sử dụng ứng dụng. Khóa luận này triển khai nội dung là dựa vào công nghệ phát triển ứng dụng website để phát triển hệ thống dự báo kết quả học tập cho sinh viên đang theo học tại các trường Đại học Công nghệ hay rộng hơn là các trường thành viên trực thuộc Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội. Đối với hệ thống sẽ cung cấp các con số tư vấn về môn học, điểm số dự đoán cụ thể và các thống kê cần thiết để sinh viên đưa ra quyết định học.

Hệ thống hoạt động gồm hai yếu tố cốt lõi là:

* Nguồn dữ liệu về môn học, sinh viên, điểm số của sinh viên.
* Hoạt động huấn luyện, tính toán dự báo điểm.

Để xây dựng được hệ thống dự đoán kết quả học tập cho sinh viên thì cần thực hiện:

* Tìm hiểu công cụ Django.
* Thiết kế cấu trúc hệ thống.
* Tiến hành phát triển hệ thống.

**Từ khóa:** Django, dự báo kết quả học tập.

**LỜI CAM ĐOAN**

Em xin cam đoan những nội dung nghiên cứu và phát triển của em về đề tài “Nghiên cứu công cụ Django và áp dụng phát triển front-end cho bài toán dự báo kết quả học tập” là hoàn toàn không sao chép của bất kỳ ai và tài liệu nào. Mọi tài liệu tham khảo đều được trình dẫn rõ ràng ở mục Tài liệu tham khảo.

Em xin cam đoan hệ thống mà em trình bày trong khóa luận này là do em tự phát triển, không sao chép mã nguồn của người khác. Nếu có bất cứ nội dung cam đoan nào em vi phạm thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Sinh viên

Vũ Trung Anh

[Mở đầu 11](#_Toc70421141)

[Chương 1. Bài toán và Công nghệ 13](#_Toc70421142)

[1.1. Framework Django 13](#_Toc70421143)

[1.1.1. Cơ chế hoạt động 13](#_Toc70421144)

[1.1.1.1. Thông tin chung 13](#_Toc70421145)

[1.1.1.2. Mô hình hoạt động 13](#_Toc70421146)

[1.1.2. Cách thức phát triển 14](#_Toc70421147)

[1.1.2.1. Biểu đồ tuần tự 14](#_Toc70421148)

[1.1.2.2. Chi tiết 14](#_Toc70421149)

[1.2. Cách thức sử dụng Framework Django 15](#_Toc70421150)

[1.2.1. Đối tượng 15](#_Toc70421151)

[1.2.1.1. Dữ liệu của thuộc tính 15](#_Toc70421152)

[1.2.1.2. Mối quan hệ 16](#_Toc70421153)

[1.2.2. Xử lý logic 17](#_Toc70421154)

[1.2.2.1. Dữ liệu liên quan đến các đối tượng 17](#_Toc70421155)

[1.2.2.2. Các thư viện khác 18](#_Toc70421156)

[1.2.2.3. Dữ liệu hiển thị 20](#_Toc70421157)

[1.2.3. URL 20](#_Toc70421158)

[1.2.3.1. Đường dẫn thành phần 20](#_Toc70421159)

[1.2.3.2. Đường dẫn chi tiết 20](#_Toc70421160)

[1.2.4. Giao diện 21](#_Toc70421161)

[1.2.4.1. Xây dựng khung giao diện 21](#_Toc70421162)

[1.2.4.2. Xử lý dữ liệu 21](#_Toc70421163)

[1.2.5. Phân quyền 21](#_Toc70421164)

[1.2.6. API 22](#_Toc70421165)

[Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống 23](#_Toc70421166)

[2.1. Phân tích 23](#_Toc70421168)

[2.1.1. Các tác nhân hệ thống 23](#_Toc70421169)

[2.1.1.1. Các hạng mục người quản lý có quyền thao tác 23](#_Toc70421170)

[2.1.1.2. Yếu tố ảnh hưởng đến người quản lý 23](#_Toc70421171)

[2.1.2. Sinh viên 23](#_Toc70421172)

[2.1.2.1. Các hạng mục sinh viên có thể thao tác 23](#_Toc70421173)

[2.1.2.2. Yêu cầu thao tác với thông tin tư vấn của sinh viên 24](#_Toc70421174)

[2.1.3. Quản trị 24](#_Toc70421175)

[2.1.3.1. Việc phân quyền chính của hệ thống 24](#_Toc70421176)

[2.1.3.2. Cập nhật dữ liệu liên quan đến tư vấn học tập 24](#_Toc70421177)

[2.2. Ca sử dụng 25](#_Toc70421178)

[2.2.1. Sơ đồ chính 25](#_Toc70421179)

[2.2.2. Chi tiết ca sử dụng 25](#_Toc70421180)

[2.2.2.1. Quản lý các danh mục 25](#_Toc70421181)

[2.2.2.2. Quản lý chức năng hệ thống 31](#_Toc70421182)

[2.2.2.3. Lựa chọn mô hình 33](#_Toc70421183)

[2.2.2.4. Thống kê 34](#_Toc70421184)

[2.2.2.5. Dự đoán kết quả học tập 37](#_Toc70421185)

[2.2.2.6. Gợi ý môn học 40](#_Toc70421186)

[2.2.2.7. Chỉnh sửa thông tin hồ sơ 41](#_Toc70421187)

[2.2.2.8. Đăng nhập 42](#_Toc70421188)

[2.2.2.9. Đăng xuất 44](#_Toc70421189)

[2.3. Thiết kế 46](#_Toc70421190)

[2.3.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống 46](#_Toc70421191)

[2.3.1.1. Tổng quan về cấu trúc 46](#_Toc70421192)

[2.3.1.2. Mô tả chi tiết 47](#_Toc70421193)

[2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu 48](#_Toc70421194)

[2.3.2.1. Mô hình ER 48](#_Toc70421195)

[2.3.2.2. Mô hình quan hệ 49](#_Toc70421196)

[2.3.2.3. Cơ sở dữ liệu vật lý 50](#_Toc70421197)

[Chương 3. Cài đặt thử nghiệm và đánh giá 58](#_Toc70421198)

[3.1. Sử dụng API 58](#_Toc70421200)

[3.1.1. Thống kê 58](#_Toc70421201)

[3.1.1.1. Thống kê phổ điểm theo môn và khóa 58](#_Toc70421202)

[3.1.1.2. Thống kê trung bình điểm môn học qua các năm 59](#_Toc70421203)

[3.1.1.3. Thống kê GPA theo khóa và ngành 60](#_Toc70421204)

[3.1.1.4. Thống kê GPA theo sinh viên 61](#_Toc70421205)

[3.1.2. Dự đoán 62](#_Toc70421206)

[3.1.2.1. Dự đoán điểm môn học 62](#_Toc70421207)

[3.1.2.2. Dự đoán điểm toàn khóa 63](#_Toc70421208)

[3.1.3. Gợi ý 63](#_Toc70421209)

[3.2. Cài đặt và thử nghiệm 63](#_Toc70421210)

[3.2.1. Cài đặt 63](#_Toc70421211)

[3.2.1.1. Cài đặt python 63](#_Toc70421212)

[3.2.1.2. Cài đặt project Django 64](#_Toc70421213)

[3.2.1.3. Cài đặt các thư viện khác 65](#_Toc70421214)

[3.2.2. Khởi động chương trình 66](#_Toc70421215)

[3.2.2.1. Makemigrations 66](#_Toc70421216)

[3.2.2.2. Migrate 66](#_Toc70421217)

[3.2.3. Kết quả thu được 66](#_Toc70421218)

[3.3. Đánh giá 69](#_Toc70421219)

[Kết luận 69](#_Toc70421220)

**Danh mục hình ảnh**

[Hình 1.1. Biểu đồ tuần tự mô hình hoạt động. 14](#_Toc70505330)

[Hình 1.2. Đối tượng có chứa khóa chính. 16](#_Toc70505331)

[Hình 1.3. Đối tượng sử dụng khóa ngoại tham chiếu. 16](#_Toc70505332)

[Hình 1.4. Đối tượng Unit Serialize. 18](#_Toc70505333)

[Hình 1.5. Hàm trả dữ liệu dạng đã biến đối. 18](#_Toc70505334)

[Hình 1.6. Đối tượng biểu mẫu. 19](#_Toc70505335)

[Hình 1.7. Phương thức xử lý tạo mới và cập nhật. 19](#_Toc70505336)

[Hình 1.8. Phương thức hiển thị giao diện có kiểm tra đăng nhập. 19](#_Toc70505337)

[Hình 1.9. Phương thức trả về số trang về gửi hạn bản ghi để hiển thị. 20](#_Toc70505338)

[Hình 1.10. Các thư viện sử dụng và định nghĩa middleware. 21](#_Toc70505339)

[Hình 1.11. Hàm xử lý phương thức GET của API 22](#_Toc70505340)

[Hình 1.12. Đường dẫn của API. 22](#_Toc70505341)

[Hình 1.13. Hàm xử phương thức POST của API. 22](#_Toc70505342)

[Hình 2.1. Tổng quan toàn bộ ca sử dụng. 25](#_Toc69857795)

[Hình 2.2. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện thêm mới dữ liệu. 27](#_Toc69857796)

[Hình 2.3. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện cập nhật dữ liệu. 27](#_Toc69857797)

[Hình 2.4. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xóa dữ liệu. 27](#_Toc69857798)

[Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự tính năng xem danh sách. 28](#_Toc69857799)

[Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự tính năng tạo mới và sửa nội dung. 29](#_Toc69857800)

[Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự tính năng xóa nội dung. 30](#_Toc69857801)

[Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự tính năng xuất file csv. 30](#_Toc69857802)

[Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự tính năng nhập file csv. 31](#_Toc69857803)

[Hình 2.10. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện thêm mới chức năng hệ thống. 32](#_Toc69857804)

[Hình 2.11. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện cập nhật chức năng hệ thống. 33](#_Toc69857805)

[Hình 2.12. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện thêm mới chức năng hệ thống. 33](#_Toc69857806)

[Hình 2.13. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện lựa chọn mô hình. 34](#_Toc69857807)

[Hình 2.14. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện chọn mô hình cho hệ thống. 34](#_Toc69857808)

[Hình 2.15. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xem thống kê. 35](#_Toc69857809)

[Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự tính năng thống kê theo môn học và khóa. 35](#_Toc69857810)

[Hình 2.17. Biểu đồ tuần từ tính năng thống kê điểm trung bình môn học qua các năm. 36](#_Toc69857811)

[Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự tính năng thống kê GPA theo khóa và ngành. 36](#_Toc69857812)

[Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự tính năng thống kê GPA sinh viên. 37](#_Toc69857813)

[Hình 2.20. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xem dự báo điểm. 38](#_Toc69857814)

[Hình 2.21. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện tính dự báo theo môn. 38](#_Toc69857815)

[Hình 2.22. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện tính dự báo theo khóa. 38](#_Toc69857816)

[Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự tính năng dự đoán điểm số. 39](#_Toc69857817)

[Hình 2.24. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xem gợi ý môn học. 40](#_Toc69857818)

[Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự tính năng gợi ý môn học. 41](#_Toc69857819)

[Hình 2.26. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện cập nhật hồ sơ cá nhân. 42](#_Toc69857820)

[Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự thao tác chỉnh sửa hồ sơ. 42](#_Toc69857821)

[Hình 2.28. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện đăng nhập. 43](#_Toc69857822)

[Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự tính năng đăng nhập. 44](#_Toc69857823)

[Hình 2.30. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện đăng xuất. 45](#_Toc69857824)

[Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự tính năng đăng xuất. 45](#_Toc69857825)

[Hình 2.32. Cấu trúc thư mục. 46](#_Toc69857826)

[Hình 2.33. Tổng quan mô hình ER 48](#_Toc69857827)

[Hình 2.34. Tổng quan quan hệ của các thực thể. 49](#_Toc69857828)

[Hình 3.1. Kết quả API thống kê phổ điểm. 59](#_Toc69860086)

[Hình 3.2. Kết quả API thống kê điểm trung bình môn học. 60](#_Toc69860087)

[Hình 3.3. Kết quả API thống kê GPA theo khóa và ngành. 61](#_Toc69860088)

[Hình 3.4. Kết quả API thống kê GPA theo sinh viên. 62](#_Toc69860089)

[Hình 3.5. Các thư viện sử dụng trong toàn bộ dự án. 66](#_Toc69860090)

[Hình 3.6. Giao diện đăng nhập của hệ thống. 67](#_Toc69860091)

[Hình 3.7. Thống kê phổ điểm. 67](#_Toc69860092)

[Hình 3.8. Thống kê điểm trung bình. 68](#_Toc69860093)

[Hình 3.9. Thống kê GPA. 68](#_Toc69860094)

[Hình 3.10. Thống kê GPA sinh viên. 69](#_Toc69860095)

**Danh mục bảng biểu**

[Bảng 1.1. Danh sách các kiểu dữ liệu trong Models 15](#_Toc67783559)

[Bảng 1.2. Bảng các giá trị của thuộc tính on\_delete 17](#_Toc67783560)

[Bảng 1.3. Các phương thức trong middleware 22](#_Toc67783561)

[Bảng 2.1. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính. 26](#_Toc69860026)

[Bảng 2.2. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính quản lý chức năng. 32](#_Toc69860027)

[Bảng 2.3. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính lựa chọn mô hình. 33](#_Toc69860028)

[Bảng 2.4. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính xem thống kê. 34](#_Toc69860029)

[Bảng 2.5. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính dự đoán điểm. 37](#_Toc69860030)

[Bảng 2.6. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính gợi ý môn học. 40](#_Toc69860031)

[Bảng 2.7. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính chỉnh sửa thông tin hồ sơ. 41](#_Toc69860032)

[Bảng 2.8. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính đăng nhập. 43](#_Toc69860033)

[Bảng 2.9. Danh sách các bảng dựa trên các thực thể của hệ thống. 50](#_Toc69860034)

[Bảng 2.10. Cấu trúc bảng auth\_group. 50](#_Toc69860035)

[Bảng 2.11. Cấu trúc bảng auth\_group\_permissions. 50](#_Toc69860036)

[Bảng 2.12. Cấu trúc bảng auth\_permission. 51](#_Toc69860037)

[Bảng 2.13. Cấu trúc bảng auth\_user\_groups. 51](#_Toc69860038)

[Bảng 2.14. Cấu trúc bảng auth\_user\_user\_permissions. 51](#_Toc69860039)

[Bảng 2.15. Cấu trúc bảng django\_admin\_log. 51](#_Toc69860040)

[Bảng 2.16. Cấu trúc bảng django\_content\_type. 52](#_Toc69860041)

[Bảng 2.17. Cấu trúc bảng mainapp\_courses. 52](#_Toc69860042)

[Bảng 2.18. Cấu trúc bảng mainapp\_customer. 52](#_Toc69860043)

[Bảng 2.19. Cấu trúc bảng mainapp\_customser\_function. 53](#_Toc69860044)

[Bảng 2.20. Cấu trúc bảng mainapp\_dumpmodel. 53](#_Toc69860045)

[Bảng 2.21. Cấu trúc bảng mainapp\_functions. 53](#_Toc69860046)

[Bảng 2.22. Cấu trúc bảng mainapp\_generations. 53](#_Toc69860047)

[Bảng 2.23. Cấu trúc bảng mainapp\_gpa. 54](#_Toc69860048)

[Bảng 2.24. Cấu trúc bảng mainapp\_gradepredicted. 54](#_Toc69860049)

[Bảng 2.25. Cấu trúc bảng mainapp\_logs. 54](#_Toc69860050)

[Bảng 2.26. Cấu trúc bảng mainapp\_majors. 54](#_Toc69860051)

[Bảng 2.27. Cấu trúc bảng mainapp\_major\_course. 55](#_Toc69860052)

[Bảng 2.28. Cấu trúc bảng mainapp\_predicthistory. 55](#_Toc69860053)

[Bảng 2.29. Cấu trúc bảng mainapp\_profiles. 55](#_Toc69860054)

[Bảng 2.30. Cấu trúc bảng mainapp\_roles. 56](#_Toc69860055)

[Bảng 2.31. Cấu trúc bảng mainapp\_role\_function. 56](#_Toc69860056)

[Bảng 2.32. Cấu trúc bảng mainapp\_semesters. 56](#_Toc69860057)

[Bảng 2.33. Cấu trúc bảng mainapp\_studentgroups. 56](#_Toc69860058)

[Bảng 2.34. Cấu trúc bảng mainapp\_traindata. 57](#_Toc69860059)

[Bảng 2.35. Cấu trúc bảng mainapp\_transcript. 57](#_Toc69860060)

[Bảng 2.36. Cấu trúc bảng mainapp\_transcriptfile. 57](#_Toc69860061)

[Bảng 2.37. Cấu trúc bảng mainapp\_units. 58](#_Toc69860062)

[Bảng 2.38. Cấu trúc bảng mainapp\_years. 58](#_Toc69860063)

[Bảng 3.1. Bảng chú thích API 58](#_Toc67783608)

[Bảng 3.2. Bảng chú thích API 59](#_Toc67783609)

[Bảng 3.3. Bảng chú thích API 60](#_Toc67783610)

[Bảng 3.4. Bảng chú thích API 62](#_Toc67783611)

[Bảng 3.5. Bảng chú thích API 63](#_Toc67783612)

# Mở đầu

**Tính cấp thiết**

Theo mô hình đăng ký học theo tín chỉ hiển tại của trường Đại học Công Nghệ hay là toàn thể các trường thành viên trực thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội thì việc công tác tư vấn học tập đóng vai trò quan trọng nhất định trong định hướng học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai cho sinh viên. Tư vấn học tập giúp sinh viên tiếp nhận được thông tin để tìm được vấn đề của sinh viên đang gặp phải. Khi tìm ra vấn đề thì sự tư vấn hợp lý cũng giúp giải quyết vấn đề bằng cách hoạch định phương hướng học tập cho sinh viên hoặc đưa ra lời khuyên để sinh viên nhận thức và thay đổi hành vi của bản thân. Chính vì vậy, tư vấn học tập giúp sinh viên tiếp thu kinh nghiệm học tập để phát triển bản thân hơn.

Từ trước đến nay, sinh nhận được sự cố vấn học tập, lời khuyên về học tập thông qua các thầy, cô cố vấn học tập, thầy cô giáo giảng dạy trực tiếp hoặc là nghe kinh nghiệm từ các bạn bè, anh, chị khóa trên.

Đến nay, xoay quanh vấn đề học tập thì công tác tư vấn học tập đã và đang đáp ứng được hầu hết nhu cầu của sinh viên và có thể đưa ra các phương hướng giải quyết vấn đề cho sinh viên. Nhất là các vấn đề liên quan đến môn học và điểm số học tập thì các thầy cô cố vấn đã hỗ trợ rất nhiều trong quá trình học tập và hỗ trợ định hướng cho sinh viên. Thầy cô cố vấn cung cấp thông tin về môn học, bài tập xoay quanh môn học cũng như ứng dụng của môn học và định hướng của môn học. Nhưng do quy mô của toàn bộ trường đại học cũng như khả năng của thầy cô cố vấn không phải lúc nào cũng có thể lấy dẫn chứng bằng điểm số các môn học cho tất cả các sinh viên được.

Vì vậy, khi sinh viên có nguồn số liệu thống kê về môn học và hơn nữa là nhận được những môn học để xuất phù hợp thì sinh viên sẽ đưa ra quyết định phù hợp với khả năng, học lực của bản thân sinh viên hơn. Hơn nữa khi có số liệu thống kê cụ thể thì sinh viên tự tham chiếu với kết quả của bản thân để có động lực phấn đấu làm tốt hơn.

Bài toán dự báo và gợi ý là một bước tiếp cận, phương thức tư vấn cải tiến hơn. Từ nhu cầu về các số liệu tham khảo của các môn học dành cho sinh viên thì giải pháp là tạo ra một công cụ hỗ trợ, một hệ thống cung cấp các thông tin về thống kê các môn học và đề xuất môn học cho sinh viên.

**Mô tả bài toán**

Để giải quyết được nhu cầu về các dẫn chứng tham khảo khi nhận được sự tư vấn môn học cũng như các số liệu cụ thế khi nhận sự tư vấn môn học thì mỗi sinh viên cần được xem lại các đầu điểm dự báo về môn học sinh viên đang có nhu cầu đăng ký học. Cũng như từ những thang điểm dự báo như vậy thì sinh viên tự đưa ra lựa chọn cho việc đăng ký học của mình để. Cũng từ các kết quả học tập mà dự báo được thì cũng góp phần để gợi ý xem là sinh viên nên học môn nào để đạt thành tích trung bình cao nhất hay là cải thiện kết quả tổng kết của bản thân.

Để có sự tư vấn môn học chính xác và tin cậy thì các biều đồ thống kê lại kết quả của môn học ở các khóa trước, các ngành hay các năm học trước như thế nào. Việc có hình ảnh cụ thể sẽ giúp sinh viên hình dung ra bức tranh tổng thể về điểm số của môn học.

Những mỗi sinh viên trực thuộc một trường xác định và theo học một ngành ở thời điểm xác định. Sinh viên tham gia học các môn học thuộc chương trình học và từ điểm kết quả của môn học sẽ được lưu lại. Với những dữ liệu điểm môn học của sinh viên thì làm cơ sở để tính toán, dữ liệu huấn luyện cho hệ thống để có thể cho các kết quả tư vấn hợp lý đối với từng sinh viên theo môn học, theo kỳ học tiếp theo. Hơn nữa còn tạo ra những thống kê về môn học, điểm số để sinh viên tham khảo.

**Mục tiêu**

Cung cấp thông tin tư vấn hữu ích cho sinh viên: Cung cấp các thông tin về phổ điểm, điểm trung bình của các môn học, thống kê điểm của các khóa trước cho sinh viên để có thể đưa ra quyết định lựa chọn môn học. Ngoài ra còn đề xuất các môn học và dự đoán điểm phù hợp đối với từng sinh viên.

Sử dụng tốt công cụ django để hoàn thành bài toán: Nghiên cứu công cụ pháp triển ứng dụng web django và áp dụng công cụ django để phát triển ứng dụng web giải quyết bài toán tư vấn và dự báo kết quả học tập.

**Phạm vị nghiên cứu**

Nghiên cứu cơ chế hoạt động và quy trình phát triển ứng dụng web với công cụ Django.

Phát triển ứng dụng trên nền tảng web bao gồm giao diện, xử lý luồng nghiệp vụ và sử dụng kết quả của các module dự báo và gợi ý để giải quyết bài toán tư vấn và dự báo kết quả học tập.

**Đóng góp khóa luận**

Dù công tác tư vấn học tập cho sinh viên trường Đại học Công nghệ đã hỗ trợ rất tốt cho công việc học tập và định hướng công việc cho các bạn sinh viên. Nhưng khi khóa luận này hoàn thành và đi vào phục vụ công tác hỗ trợ, tư vấn sinh viên sẽ trở thành yếu tố tham khảo xác thực và đa dạng về điểm số, môn học. Từ những thông tin tiếp nhận được thì cũng sẽ góp phần giúp sinh viên đưa ra lựa chọn môn học, kế hoạch học tập cho tương lại phù hợp.

**Bố cục khóa luận**

Chương 1 trình bày về công cụ pháp triển web django và cách thức sử dụng Framework Django khi áp dụng vào bài toán thực tế. Chương 2 phân tích chi tiết các yếu tố cấu thành và hoàn thiện bài toán và từ đó để thiết kế các kiến trúc hệ thống, cơ sở dữ liệu. Chương 3 trình bày cách thức sử dụng API chỉnh của hệ thống, triển khai thử nghiệm và thu về kết quả để đánh giá hiệu quả hoạt động. Cuối cùng là kết luận cùng với các tài liệu tham khảo sẽ được trình bày.

# Bài toán và Công nghệ

## **Framework** **Django**

### **Cơ chế hoạt động**

#### Thông tin chung

Python là ngôn ngữ lập trình bậc cao. Python được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như: khoa học máy tính, phát triển trí tuệ nhân tạo, phát triển ứng dụng web, phân tích dữ liệu,...

Python là ngôn ngữ lập trình đặc biệt vì cấu trúc code đơn giản, không quá ràng buộc về khai báo và sử dụng biến, cú pháp không đơn giản và không sử dụng dấu chấm phẩy đến đánh dấu kết thúc câu lệnh như đa số ngôn ngữ lập trình khác mà sử dụng các dấu cách để hiểu được câu lệnh khi thông dịch chương trình. Với cách tiếp cận đơn giản như vậy thì Python rất hiệu quả để tiếp cận lập trình hướng đối tượng.

Python cũng là ngôn ngữ lập trình dễ cài đặt và phát triển. Vì Python phù hợp với tất cả các hệ điều hành. Mỗi tất cả các hệ điều hành thì python đều có viết hướng dẫn cài đặt cụ thể. Việc cài đặt có thể thông qua vài câu lệnh hoặc tải trực tiếp trên trang chủ của python là python.org rồi thực hiện cài đặt trên giao diện của gói đã tải về.

Django là framework dành cho việc phát triển ứng dụng web và sử dụng ngôn ngữ lập trình Python. Cấu trúc mô hình phát triển ứng dụng web thì cơ bản dựa trên mô hình phát triển MVC. Vì là framework của python nên việc cài đặt trên các hệ điều hành cũng đều được hỗ trợ cụ thể trong tài liệu của framework.

#### Mô hình hoạt động

Mô hình MVT là mô hình hoạt động dựa trên ba thành phần là Model, View, Template.

**Model** là các thực thể đối tượng thực được thể hiển của các bảng trong cơ sở dữ liệu. Thông qua model thì lấy được dữ liệu và sử dụng và tính toán logic. Đây cũng chính là kỹ thuật ORM để ánh xạ từ cơ sở đối tượng sang các đối tượng. Mỗi thao tác tương tác đến với cơ sở dữ liệu thì các đối tượng ở model như là một trung gian. Khi sử dụng kết hợp với kỹ thuật ORM thì sẽ tránh được một số lỗi tấn công với cơ sở dữ liệu và giúp tăng hiệu xuất truy xuất dữ liệu. Ngoài ra nó còn giúp việc xây dựng hệ thống đơn giản mà đặt hiệu quả cao hơn.

**View** ở trong django có thể hiểu là controller ở các mô hình hay sử dụng. View gọi đến các model để lấy dữ liệu của các đối tượng từ cơ sở dữ liệu và xử lý dữ liệu. Hơn nữa nhiệm vụ chính của view là để hiển thị các trang giao diện.

**Template** là các trang giao diện, thông quan giao điện thì người dùng có thể tương tác chính với hệ thống. Người dùng gửi yêu cầu, gửi thông tin đến hệ thống.

Ngoài ra tùy vào cách thức thiết kế và phương pháp giải quyết bài toán cụ thể thì cũng có thể sử dụng các kiến trúc như 2-tier, 3-tier, n-tier và các pattern phổ biến.

### **Cách thức phát triển**

#### Biểu đồ tuần tự



Hình 1.1. Biểu đồ tuần tự mô hình hoạt động.

#### Chi tiết

**Đường dẫn**: Thông qua các đường dẫn của màn hình và API thì các ở file urls.py thì có cơ chế tự ánh xạ từ đường dẫn đến phương thức ở phần views.py.

**Xử lý và điều hướng**: Để tránh những lỗi không đáng có và làm cho cấu trúc của hệ thống sạch sẽ, rõ ràng hơn thì mỗi đường dẫn sẽ ánh xạ đến một và chỉ một phương thức. Mỗi phương thức sẽ nhận xứ lý chính các dữ liệu được gửi kèm theo yêu cầu của người dùng và mỗi yêu cầu xử lý thì trả về một phản hồi, phản hồi này có thể chỉ là dữ liệu dạng thuần hoặc là trang giao diện để hiển thị cho người dùng.

Trong phương thức xử lý thì có thể thực hiện lấy dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu hoặc là thực hiện thông qua biểu mẫu để tạo và gửi dữ liệu. Và có thể ra lệnh để chuyển đổi dữ liệu để hiển thị phù hợp với dạng của API.

Nhưng còn tùy vào điều kiện và yêu cầu của bài toán thì trong các phương thức này còn có thể thực hiện thêm các hành vi khác để giải quyết yêu cầu.

## **Cách thức sử dụng Framework Django**

### **Đối tượng**

#### Dữ liệu của thuộc tính

**Các kiểu dữ liệu**: Để khai báo và sử dụng các thuộc tính có trong model của django thì cần import models từ thư viện django.db và mỗi đối tượng thì cần chuyển đối tượng Model có trong models vào.

Các kiểu đối tượng có trong models như là ForeignKey, AutoField, CharField, DateField, ManyToManyField, OneToOneField, IntegerField, TextField, PositiveIntegerField, BooleanField.

|  |  |
| --- | --- |
| Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| ForeignKey | Chỉ định đây là khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của đối tượng khác. |
| AutoField | Đây là thuộc tính linh hoạt không cần phải định trước kiểu lưu trữ dữ liệu của thuộc tính. mà sẽ được chỉ định trong quá trình sử dụng. Cũng có thể sử dụng thuộc tính primary\_key=True để cài đặt đây là khóa chính. |
| CharField | Chỉ định kiểu dữ liệu là văn bản. Khi sử dụng kiểu dữ liệu này thường sử dụng thêm với thuộc tính max\_length để giới hạn chiều dài của văn bản. |
| DateField | Chỉ định kiểu dữ liệu là kiểu thời gian. Định dạng mặc định của kiểu dữ liệu này là yyyy-mm-dd. Để cài đặt giá trị mặc định là giá trị thời gian tại thời điểm thực hiện thì sử dụng thuộc tính auto\_now\_add=True. |
| ManyToManyField | Chỉ định đây là mối quan hệ của bảng hiện tại với bảng được tham chiếu là mối quan hệ nhiều nhiều. Tùy vào trường hợp bài toán đặc biệt thì mới sử dụng đến kiểu giá trị này. |
| OneToOneField | Chỉ định đây là mối quan hệ của bảng hiện tại với bảng được tham chiếu là mối quan hệ một một. |
| IntegerField | Chỉ định kiểu dữ liệu lưu ở thuộc tính là kiểu số nguyên. |
| TextField | Chỉ định kiểu dữ liệu ở thuộc tính là văn bản. TextField thì không giới hạn chiều dài của nội dung văn bản còn CharField thì bị giới hạn chiều dài nội dung văn bản. |
| PositiveIntegerField | Chỉ định kiểu dữ liệu lưu của thuộc tính là kiểu số nguyên dương. |
| BooleanField | Chỉ định kiểu dữ liệu lưu của thuộc tính là giá trị đúng và sai. |

Bảng 1.1. Danh sách các kiểu dữ liệu trong Models.

#### Mối quan hệ

**Khóa chính:** Để khai báo đối tượng thì trong tệp đối tượng thì cần sử dụng thư viện django.db để nhập vào đối tượng models sử dụng cho việc định nghĩa ra các đối tượng.



Hình 1.2. Đối tượng có chứa khóa chính.

Ở đối tượng Trường thì có định nghĩa unitID là khóa chính và đối tượng này không tham chiếu đến các đối tượng khác. Ngoài ra nên định nghĩa lại phương thức \_\_str\_\_ để tiện cho việc phát triển và rõ ràng khi hiển thị thông tin dữ liệu của đối tượng. Khi không định nghĩa lại phương thức này thì mặc định sẽ là thông tin dữ liệu của khóa chính hoặc là địa chỉ vị trí lưu trữ(trong trường hợp không có khóa chính).

**Khóa ngoại**: Định nghĩa một đối tượng khác như bình thường nhưng khóa ngoại tham chiếu đến đối tượng khác thì cần sử dụng kiểu dữ liệu ForeignKey để chỉ ra đối tượng tham chiếu đến là đối tượng nào. Kiểu dữ liệu của thuộc tính sẽ phụ thuộc vào khóa chính mà nó tham chiếu đến.



Hình 1.3. Đối tượng sử dụng khóa ngoại tham chiếu.

Khi truy xuất dữ liệu truy vấn thông qua các đối tượng thì từ khóa tham chiếu có thể truy vấn đến dữ liệu của được tham chiếu mà không cần sử dụng các phương thức tự định nghĩa mà thông trực tiếp qua thuộc tính.

|  |  |
| --- | --- |
| CASCADE | Khi đối tượng này bị xóa thì tất cả các đối tượng có tham chiếu đến đối tượng này thì đều bị xóa hết. |
| PROTECT | Không cho phép xóa đối tượng này nếu còn tồn tại các đối tượng khác đang tham chiếu đến đối tượng này. |
| SET\_NULL | Đặt giá trị tham chiếu là NULL để khi các đối tượng khác tham chiếu đến và nhận biết là dữ liệu đã bị xóa. |
| SET\_DEFAULT | Đặt giá trị tham chiếu là giá trị mặc định khi bị xóa. |
| SET | Đặt giá trị nhất định mà do người lập trình quyết định. |
| DO\_NOTHING | Không thực hiện thao tác khi xóa và để thực hiện ở cấp cơ sở dữ liệu. |

Bảng 1.2. Bảng các giá trị của thuộc tính on\_delete.

### **Xử lý logic**

#### Dữ liệu liên quan đến các đối tượng

**Select**: Thông qua đối tượng thì sử dụng phương thức all() để truy vấn dữ liệu trong bảng tương ứng.

|  |
| --- |
| units = Units.object.all() |

Để thêm điều kiện truy vấn bản ghi thì sử dụng phương thức filter().

|  |
| --- |
| units = Units.object.filter(unitID=1) |

Ngoài ra có thể truy vấn dữ liệu bằng ID trực tiếp thông qua phương thức get().

|  |
| --- |
| unit = Units.objects.get(pk=1) |

Sử dụng điều kiện sắp xếp khi truy vấn thì sử dụng phương thức order\_by().

|  |
| --- |
| units = Units.object.all().order\_by(“unitID”) |

Sắp xếp giảm dần thì sử dụng thêm phương thức reverse().

|  |
| --- |
| units = Units.object.all().order\_by(“unitID”).reverse() |

**Update**: Khi đã sử dụng truy vấn get để lấy ra bản ghi cụ thể thì có thể cập nhật trực tiếp bằng giá trị của thuộc tính, sau đó thực hiện lưu lại dữ liệu bản ghi đó. Hành động như vậy thì đã là thao tác tự cập nhật dữ liệu cho bản ghi

unit = Units.objects.get(pk=1).

|  |
| --- |
| unit.unitName = “Đại học Kinh tế”  unit.save() |

Ngoài ra django còn cung cấp thêm phương thức update() để cập nhật trực tiếp dữ liệu.

|  |
| --- |
| unit = Units.objects.filter(unitID=1).update(unitName=”Đại học Kinh tế”) |

**Delete**: Sử dụng phương thức delete() để thực hiện xóa bản ghi tương ứng.

|  |
| --- |
| Units.objects.get(pk=1).delete() |

Hoặc

|  |
| --- |
| units = Units.objects.filter(unitName=”Đại học Công nghệ”)  units.delete() |

#### Các thư viện khác

**Thư viện serializer**: Serialization là một quá trình chuyển đổi dữ liệu thuần của đối tượng được lưu trong cơ sở dữ liệu sang định dạng phù hợp để xử lý, hiện thị hơn. Ngoài ra nó cũng làm quá trình ngược lại là biến đổi dữ liệu tính toán thành dữ liệu trạng thái ban đầu. Đối tượng này được định nghĩa ở trong thư viện rest\_framework nên cần truyền vào khi sử dụng. Dưới đây là định nghĩa ra phương thực để biến đổi dữ liệu.



Hình 1.4. Đối tượng Unit Serialize.

Ở trong luồng xử lý khi muốn nhận được dữ liệu đã qua xử lý thì truyền đối tượng chứa dữ liệu vào trong đối tượng chuyển đổi này và gửi kèm để hiển thị trên giao diện.



Hình 1.5. Hàm trả dữ liệu dạng đã biến đối.

**Thư viện forms:** Thư viện forms là tiện ý mở rộng để hỗ trợ quá trình biểu diễn biểu mẫu đến thực hiện xác thực và cập nhật dữ liệu thông qua các đối tượng form.



Hình 1.6. Đối tượng biểu mẫu.

Trong luồng xử lý nhận thông tin đối tượng thông qua biểu mẫu thì dễ dàng sử dụng đối tượng biểu mẫu này cả trong trường hợp thêm mới và cập nhật.



Hình 1.7. Phương thức xử lý tạo mới và cập nhật.

**Thư viện auth decorators:** Sử dụng thư viện này để xác thực phiên làm việc bắt đầu bằng hành động đăng nhập. Thư viện này cung cấp các điều kiện tiên quyết là đăng nhập trước khi thực hiện nội dung đoạn xử lý phía dưới bằng từ khóa @login\_required.



Hình 1.8. Phương thức hiển thị giao diện có kiểm tra đăng nhập.

#### Dữ liệu hiển thị

Để có thể hiển thị trang giao diện sau quá trình xử lý logic thì sử dụng phương thức TemplateResponse() để hiển thị trang giao diện và có thể gửi dữ liệu để hiển thị bằng đối tượng chuyển vào dạng json. Như khi sử dụng phương thức TemplateResponse() để hiển thị trang giao diện thì có thể gửi kèm đối số context. Ở trang giao diện có thể trực tiếp sử dụng dữ liệu của biến bên trong đối số context.



Hình 1.9. Phương thức trả về số trang về gửi hạn bản ghi để hiển thị.

Để chuyển hướng hiển thị một trang thì có thể sử dụng phương thức HttpResponseRedirect() và chuyển vào đó là đường dẫn của trang đó.

### **URL**

#### Đường dẫn thành phần

Trong thư mục chính của dự án thì có một tệp để cầu hình đường dẫn của toàn bộ dự án đó là urls.py. Trong tệp này định nghĩa các urlpatterns chính là đường dẫn sau tên miền của dự án. Mỗi đường dẫn được coi là một path. Trong path chỉ định rõ là đường dẫn là gì, nơi nào nhận xử lý hiển thị khi mà người dùng gọi đến đường dẫn. Ngoài ra mỗi đường dẫn còn có thể đặt tên để dễ dàng cho việc tái sử dụng và thuận tiện khi gọi ở giao diện.

|  |
| --- |
| urlpatterns = [  path('home', views.index, name='home'),  ] |

#### Đường dẫn chi tiết

Để đường dẫn chính có thể tham chiếu đến đường dẫn của các thành phần khác thì sử dụng phương thức include() thông báo cho django ra đó là bao gồm toàn bộ đường dẫn mà thành phần được chỉnh định trong include() định nghĩa ra.

Khi muốn đường dẫn chính là đường dẫn bắt đầu của toàn bộ một thành phần trong dự án thì thực hiện như sau:

|  |
| --- |
| path(‘’, include(‘mainApp.urls’)); |

### **Giao diện**

#### Xây dựng khung giao diện

Tạo file html, xây dựng bố cục các file template để kế thừa và sử dụng lại các thành phần. Xây dựng các trang mã giao diện cơ bản và các trang chính có thể kế thừa lại các thành phần của các thành phần html khác. Sử dụng cú pháp extend để kế thừa lại những nội dung từ file html.

Ngoài ra còn có thể tự định nghĩa những khối mà hiển thị khác và các trang khác khi cần chỉ cần định nghĩa lại khối đó là có thể hiển thị nội dung tương tự đầy đủ.

|  |
| --- |
| {% block content%} {% endblock %} |

#### Xử lý dữ liệu

Sử dụng các ký thiệu python trong file.html như {{}} {% %}. Để sử dụng các tệp định nghĩa giao diện hay định nghĩa hành động thao tác thì sử dụng.

|  |
| --- |
| {% load static %} |

Ngoài ra trong tệp html còn có những đường dẫn, url mà url đó là những đường dẫn được định nghĩa trong file urls.py và được định danh với name thì trong trong file html sử dụng.

|  |
| --- |
| {% url “units” %} |

Cú pháp này sẽ được hiểu là liên kết của thẻ liên kết là giá trị của url có tên là units. Ngoài ra django có cung cấp các câu lệnh rẽ nhánh và vòng lặp để hỗ trợ các thao tác logic cơ bản, các cú pháp như:

|  |
| --- |
| {% if condition %}{% endif %}  {% for i in list %}{% endfor %} |

### **Phân quyền**

Trong Django có hỗ trợ xử lý yêu cầu và phản hồi của người dùng trước khi máy chủ nhận xử lý dữ liệu chính và tên gọi của nó middleware. Khi nó nhận yêu cầu thì có thể chèn thêm thông tin cần thiết như là thông tin người dùng, thông tin phiên làm việc. Khi tự định nghĩa ra một middleware thì cần khai báo báo nó cả ở trong file setting.py là file cấu hình chinh của dự án.



Hình 1.10. Các thư viện sử dụng và định nghĩa middleware.

Cấu trúc các phương thức có thể tự ghi đè cho phù hợp mới yêu cầu của bài toán.

|  |  |
| --- | --- |
| Phương thức | Mô tả |
| \_\_init\_\_ | Thực hiện nạp dữ liệu và khởi chạy duy nhất lần đầu tiên khi thực hiện bắt đầu chương trình. |
| \_\_call\_\_ | Thực hiện gọi khi mỗi lần trước khi thực hiện yêu cầu và phản hồi |
| process\_exception | Thực hiện tiến trình khi xảy ra ngoại lệ để thực hiện. |
| process\_template\_response | Thực hiện sau quá trình phản hồi để hiển thị phản hồi |

Bảng 1.3. Các phương thức trong middleware.

### **API**

Để sử dụng API thì cùng phải sử dụng serializer để chuyển đổi dữ liệu. Để viết api thì trong luồng xử lý dữ liệu thì cần sử dụng đối tượng api\_view của thư viện rest\_framework. Khi định nghĩa phương thức sử dụng cho API thì sự theo đoạn code mẫu ở dưới.



Hình 1.11. Hàm xử lý phương thức GET của API

Sau đó định dạng thiết kế đường dẫn trong file urls.



Hình 1.12. Đường dẫn của API.

Với phương thức post thì cần lấy dữ liệu từ yêu cầu của người dùng và thực hiện xử lý với dữ liệu đó như yêu cầu của bài toán đề ra. Nếu không cần kiểm tra hay xử lý thì có thể thực hiện lưu ngay thông qua đối tượng UnitSerializer().



Hình 1.13. Hàm xử phương thức POST của API.

# Phân tích thiết kế hệ thống



## **Phân tích**

### **Các tác nhân hệ thống**

#### Các hạng mục người quản lý có quyền thao tác

Trong hệ thống cho phép nhiều trường hoạt động độc lập với nhau nên vì vậy vài trò người quản lý là yếu tố để quản lý các công việc, danh mục liên quan đến công tác tư vấn điểm số và môn học cho sinh viên. Cụ thể các đầu mục mà người quản lý cấp trường có liên quan tới là các sinh viên của trường mà quản lý, các ngành đào tạo, các khóa đào tạo, khung chương trình đào tạo tương ứng lên quan tới các ngành đào tạo, các môn học có trong chương trình giảng dạy. Ngoài ra còn những ý tố quản lý khác như quản lý điểm, năm học, kỳ học, các lớp để có thể tuân theo tuần tự của nghiệp vụ quản lý tại trường Đại học.

Các tài khoản có chức năng là quản trị viên chỉ có phạm vị hoạt động liên quan đến hoạt động của đơn vị trường trực thuộc hiện tại, không thể sử dụng các dữ liệu về sinh viên, chương trình học của các trường khác có cùng trên hệ thống.

#### Yếu tố ảnh hưởng đến người quản lý

Người quản lý cấp trường cần là một tài khoản do quản trị viên của hệ thống (người quản trị toàn bộ hệ thống) cung cấp. Tất cả các quyền, phạm vị hoạt động của tài khoản người quản lý là do quản trị hệ thống định ra và có thể thay đổi. Người quản lý cấp trường chỉ có quyền tương tác với tài khoản thuộc trường trực thuộc và tài khoản người quản lý không thể thay đổi được quyền của tài khoản quản trị hệ thống và các tài khoản quản lý cùng cấp.

### **Sinh viên**

#### **Các hạng mục sinh viên có thể thao tác**

Hệ thống cung cấp cho sinh viên thông tin về điểm số các môn học thông qua các thống kê, các dự đoán về số điểm và đưa ra để xuất môn học phù hợp để sinh viên có kết quả học tập tốt nhất. Vì thế sinh viên cần phải xem được xác thống kê về môn học, xem được kết quả điểm mà hệ thống dự báo được nếu mà sinh viên tham gia môn học và xem được các đề xuất các môn học phù hợp khả năng của bản thân và thời điểm phù hợp để học.

Các con số thống kê sinh viên có thể cần thiết như là thống kê về phổ điểm của các môn học có trong chương trình đào tạo của các khóa,  thống kê điểm trung bình của môn học qua các năm học, thống kê về gpa theo khóa và ngành đào tạo, thống kê gpa theo từng kỳ của các khóa và ngành đào tạo và thống kê điểm của bản thân sinh viên.

#### **Yêu cầu thao tác với thông tin tư vấn của sinh viên**

Các thông tin dự đoán về điểm số môn học và môn học đề xuất thì hệ thống sẽ cần tiếp nhận thông tin về yêu cầu dự đoán điểm của môn học nào hay cần chọn số lượng môn và cách gợi ý khi muốn nhận các môn học đề xuất. Các thông tin về môn học, điểm số dự báo mà hệ thống đề xuất qua những lần khác nhau thì sẽ có sai số.

### **Quản trị**

#### **Việc phân quyền chính của hệ thống**

Quản trị hệ thống là vai trò quản lý cao nhất của hệ thống. Quản trị hệ thống có quyền thao tác với tất cả phạm vi của tất cả các trường có trong hệ thống. Từ việc quản lý tất cả các môn học, chương trình đào tạo...

#### **Cập nhật dữ liệu liên quan đến tư vấn học tập**

Hệ thống cung cấp kết quả tư vấn dựa trên những điểm số về các môn học của sinh viên đã tham gia môn học vì thế quản trị hệ thống cần được vào dữ liệu điểm số liên quan đến môn học, sinh viên theo khóa và theo ngành.

## **Ca sử dụng**

### **Sơ đồ chính**



Hình 2.1. Tổng quan toàn bộ ca sử dụng.

### **Chi tiết ca sử dụng**

#### **Quản lý các danh mục**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng quản trị hệ thống cập nhật thông tin về các cơ sở đào tạo, trường đại học, ngành đào tạo, môn học, chương trình đào tạo, kết quả học tập, khóa học, lớp, năm học, kỳ học, lựa chọn mô hình, vai trò hệ thống. Các thao tác là: thêm mới, cập nhật dữ liệu, xóa dữ liệu.

**Luồng chính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục đích | Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| 1. Thêm mới | 1.1. Nhấn vào nút Thêm mới | 1.2. Hệ thống hiển thị màn hình có biểu mẫu để nhập thông tin của đối tượng cần thêm mới. | Dữ liệu người dùng nhập. |
| 1.3. Điền thông tin theo hướng dẫn và nhấn nút Thêm mới | 1.4. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào và thực hiện thêm mới dữ liệu vào hệ thống.Khi thực hiện thành công thì hệ thống hiển thị màn hình danh sách dữ liệu. | Dữ liệu trong danh mục tương ứng. |
| 2. Cập nhật | 2.1. Nhấn nút Sửa ở dữ liệu muốn cập nhật dữ liệu | 2.2. Hệ thống hiển thị màn hình có biểu mẫu chứa thông tin của dữ liệu muốn cập nhật. | Dữ liệu trong danh mục tương ứng. |
| 2.3. Cập nhật thông tin trong biểu mẫu và nhấn nút Cập nhật | 2.4. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào và thực hiện cập nhật thông tin trong biểu mẫu vào hệ thống. | Dữ liệu trường trong hệ thống. |
| 3. Xóa | 3.1. Nhấn nút Xóa ở hàng muốn xóa. | 3.2. Hệ thống hiển thị lên thông báo xác nhận chắc chắn muốn xóa. |  |
| 3.2. Nhấn nút xác nhận xóa | 3.4. Hệ thống thực hiện kiểm tra tồn tại rồi xóa dữ liệu. | ID của bản ghi trong hệ thống. |

Bảng 2.1. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính.

**Luồng phụ:**

Tại bước 1.4: Khi dữ liệu của người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc sai cú pháp thì hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng để người dùng thao tác lại.

Tại bước 2.2: Khi bản ghi muốn cập nhật không còn tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách dữ liệu của hạng mục và thông báo lỗi cho người dùng.

Tại bước 2.4: Khi dữ liệu của người dùng nhập đã tồn tại trong hệ thống hoặc sai cú pháp thì hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng để người dùng thao tác lại. Khi bản ghi muốn cập nhật không còn tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách dữ liệu của hạng mục và thông báo lỗi cho người dùng.

Tại bước 3.4: Khi bản ghi người dùng muốn xóa không còn tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách các bản ghi của danh mục tương ứng và thông báo lỗi cho người dùng.

**Yêu cầu đặc biệt:** Người dùng bắt buộc là tài khoản quản trị hệ thống, quản lý cấp trường. Các quản lý cấp trường chỉ có thể thao tác trong phạm vị của trường mà tài khoản quản lý, không thể tác động đến những lại dữ liệu của trường khác.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.

**Các vấn đề mở**: Danh mục người dùng là danh mục đặc biệt do phụ thuộc vào hệ thống LDAP để xác thực sinh viên hay không nên việc cập nhật, tạo mới tài khoản sinh viên sẽ được tự động tạo ra dựa trên thông tin đăng nhập và đã được xác thực bởi LDAP.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.2. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện thêm mới dữ liệu.



Hình 2.3. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện cập nhật dữ liệu.



Hình 2.4. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xóa dữ liệu.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.5. Biểu đồ tuần tự tính năng xem danh sách.

****

Hình 2.6. Biểu đồ tuần tự tính năng tạo mới và sửa nội dung.



Hình 2.7. Biểu đồ tuần tự tính năng xóa nội dung.



Hình 2.8. Biểu đồ tuần tự tính năng xuất file csv.



Hình 2.9. Biểu đồ tuần tự tính năng nhập file csv.

#### **Quản lý chức năng hệ thống**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng cập nhật thông tin về các chức năng hệ thống như: thêm mới chức năng, cập nhật thông tin chức năng, xóa chức năng khỏi hệ thống.

**Luồng chính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục đích | Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| 1. Thêm mới | 1.1. Nhấn vào nút Thêm mới. | 1.2. Hệ thống hiển thị màn hình có biểu mẫu để nhập thông tin về năm học. | Dữ liệu người dùng nhập. |
| 1.3. Điền thông tin theo hướng dẫn và nhấn nút Thêm mới. | 1.4. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào và thực hiện thêm mới chức năng. Khi thực hiện thành công thì hệ thống hiển thị màn hình danh sách chức năng. | Dữ liệu chức năng. |
| 2. Cập nhật | 2.1. Nhấn nút Sửa ở chức năng muốn cập nhật dữ liệu. | 2.2. Hệ thống hiển thị màn hình có biểu mẫu chứa thông tin chức năng. | Dữ liệu chức năng. |
| 2.3. Cập nhật thông tin chức năng trong biểu mẫu và nhấn nút Cập nhật. | 2.4. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào và thực hiện cập nhật thông tin trong biểu mẫu vào hệ thống. | Dữ liệu chức năng. |
| 3. Xóa | 3.1. Nhấn nút Xóa ở chức năng muốn xóa dữ liệu. | 3.2. Hệ thống hiển thị lên thông báo xác nhận chắc chắn muốn xóa. |  |
| 3.2. Nhấn nút xác nhận xóa. | 3.4. Hệ thống thực hiện kiểm tra tồn tại rồi xóa chức năng. | Dữ liệu là id của chức năng trong hệ thống. |

Bảng 2.2. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính quản lý chức năng.

**Luồng phụ:**

Tại bước 1.4: Khi dữ liệu của người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc sai cú pháp thì hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng để người dùng thao tác lại.

Tại bước 2.2: Khi chức năng đó không còn tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách chức năng và thông báo lỗi cho người dùng.

Tại bước 2.4: Khi chức năng mà người dùng nhập đã tồn tại trong hệ thống hoặc sai cú pháp thì hệ thống sẽ thông báo lỗi tương ứng để người dùng thao tác lại. Khi kỳ học đó không còn tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách chức năng và thông báo lỗi cho người dùng.

Tại bước 3.4: Khi chức năng mà người dùng muốn xóa không còn tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách chức năng và thông báo lỗi cho người dùng.

**Yêu cầu đặc biệt:** Người dùng bắt buộc là tài khoản quản trị hệ thống.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.

**Các vấn đề mở:** Đây là đối tượng đặc biệt của hệ thống, trong quá trình xây dựng hệ thống đã cố định các tính năng và chức năng của hệ thống nên việc quản trị việc tuyệt đối không thể tác động đến các tính năng của hệ thống. Khi có sự thay đổi để dẫn tới sai khác trong các tính năng thì có thể gây lỗi không đáng có.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.10. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện thêm mới chức năng hệ thống.



Hình 2.11. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện cập nhật chức năng hệ thống.



Hình 2.12. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện thêm mới chức năng hệ thống.

**Biểu đồ tuần tự:** Tham chiếu các biều đồ tuần tự của ca sử dụng Quản lý các danh mục.

#### **Lựa chọn mô hình**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng có thể lựa chọn mô hình cho cách thức dự đoán điểm và gợi ý môn học.

**Luồng chính:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mục đích | Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| 1. Lựa chọn mô hình | 1.1. Lựa chọn mô hình dự đoán, lựa chọn cài đặt phù hợp và nhấn nút Sử dụng | 1.2. Hệ thống lưu lại mô hình và thông báo thành công | Dữ liệu người dùng nhập. |

Bảng 2.3. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính lựa chọn mô hình.

**Luồng phụ:** Không có.

**Yêu cầu đặc biệt**: Người dùng bắt buộc là tài khoản quản trị hệ thống.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.


**Các vấn đề mở:** Không có.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.13. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện lựa chọn mô hình.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.14. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện chọn mô hình cho hệ thống.

#### **Thống kê**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng có thể xem các thống kê như là về phổ điểm trung bình môn học của các khóa, điểm trung bình của môn học qua các năm, điểm GPA trung bình của khóa và ngành, điểm GPA của sinh viên.

**Luồng chính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| Lựa chọn các thông tin muốn xem thống kê | Hiển thị biểu đồ cho theo những thông tin người dùng chọn | Dữ liệu người dùng nhập.  Dữ liệu trường, ngành, khóa, môn, năm học, sinh viên, môn học. |

Bảng 2.4. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính xem thống kê.

**Luồng phụ:** Khi người dùng nhập chưa đủ thông tin cho các thống kê thì các biểu đồ thống kê sẽ không hiển thị và sẽ có thông báo lỗi.

**Yêu cầu đặc biệt:** Không có.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.

**Các vấn đề mở:** Không có.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.15. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xem thống kê.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.16. Biểu đồ tuần tự tính năng thống kê theo môn học và khóa.

****

Hình 2.17. Biểu đồ tuần từ tính năng thống kê điểm trung bình môn học qua các năm.



Hình 2.18. Biểu đồ tuần tự tính năng thống kê GPA theo khóa và ngành.

****

Hình 2.19. Biểu đồ tuần tự tính năng thống kê GPA sinh viên.

#### **Dự đoán kết quả học tập**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng có thể xem kết quả dự đoán điểm của sinh viên và tính dự báo điểm theo môn. Ngoài ra quản trị viên và quản lý cấp trường có thể tính toán các dự báo theo khóa.

**Luồng chính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| Xem kết quả | Kết quả điểm mà hệ thống dự đoán. | Dữ liệu từ sinh viên. |
| Tính dự báo theo môn học | Kết quả điểm mà hệ thống dự đoán. | Dữ liệu từ sinh viên và môn học. |
| Tính dự báo theo khóa | Kết quả điểm mà hệ thống dự đoán. | Dữ liệu từ ngành, khóa. |

Bảng 2.5. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính dự đoán điểm.

**Luồng phụ:** Không có.

**Yêu cầu đặc biệt:** Khi thực hiện tính toán dự báo theo khóa thì bắt buộc phải là tài khoản quản trị hệ thống hoặc là tài khoản quản lý cấp trường.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.

**Các vấn đề mở**: Không có.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.20. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xem dự báo điểm.



Hình 2.21. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện tính dự báo theo môn.



Hình 2.22. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện tính dự báo theo khóa.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.23. Biểu đồ tuần tự tính năng dự đoán điểm số.

#### **Gợi ý môn học**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng có thể xem các môn học được hệ thống gợi ý phù hợp với điểm số.

**Luồng chính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| Lựa chọn số lượng môn, cách gợi ý môn học | Danh sách môn học và điểm số đã dự báo cho môn học đó | Dữ liệu từ sinh viên. |

Bảng 2.6. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính gợi ý môn học.

**Luồng phụ:** Không có.

**Yêu cầu đặc biệt**: Không có.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.

**Các vấn đề mở:** Không có.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.24. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện xem gợi ý môn học.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.25. Biểu đồ tuần tự tính năng gợi ý môn học.

#### **Chỉnh sửa thông tin hồ sơ**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng có thể xem các thông tin về tên, mã sinh viên, lớp, ngành, khoa đang theo học và có thể thay đổi ngày sinh, email cá nhân.

**Luồng chính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| Nhập thông tin cho các hạng mục có thể thay đổi | Thực hiện kiểu tra dữ liệu và cập nhật dữ liệu vào hệ thống. | Dữ liệu về người dùng, trường, ngành, điểm, khóa, lớp. |
| Thông báo trạng thái thành công cho người dùng |  |

Bảng 2.7. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính chỉnh sửa thông tin hồ sơ.

**Luồng phụ:** Không có.

**Yêu cầu đặc biệt:** Không có.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng phải đăng nhập vào hệ thống.


**Các vấn đề mở:** Không có.

**Biểu đồ hoạt động:**

****

Hình 2.26. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện cập nhật hồ sơ cá nhân.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.27. Biểu đồ tuần tự thao tác chỉnh sửa hồ sơ.

#### **Đăng nhập**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng thực hiện đăng nhập để có thể sử dụng hệ thông. Đây là điều kiện bắt buộc để sử dụng hệ thống.

**Luồng chính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| 1. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu. | 1.1. Thực hiện kiểu tra thông tin đăng nhập. | Dữ liệu về tài khoản người dùng (quản trị cấp trường, quản trị hệ thống). |
| 1.2. Hiện thị trang giao diện sử dụng chức năng. | Dữ liệu về vai trò và quyền của người dùng. |

Bảng 2.8. Bảng mô tả các hành động trong luồng chính đăng nhập.

**Luồng phụ:**

Tại bước 1.1: Khi người dùng nhập sai thông tin đăng nhập thì không thực hiện di chuyển vào trang đăng nhập thành công mà hiển thị lại trang đăng nhập và thông báo lỗi.

Tại bước 1.1: Khi tài khoản sinh viên thực hiện xác thực thì hệ thống kiểm tra sự tồn tại trong hệ thống và đưa ra quyết định có thêm mới người dùng vào hệ thống khi mà hệ thống xác thực LDAP trả về kết quả thành công. Nếu LDAP trả về sai thì không thực hiện vào phiên hoạt động và hiển thị lại trang đăng nhập và thông báo lỗi.

**Yêu cầu đặc biệt:** Không có.

**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống.

**Các vấn đề mở:** Không có.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.28. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện đăng nhập.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.29. Biểu đồ tuần tự tính năng đăng nhập.

#### **Đăng xuất**

**Mô tả tóm tắt:** Người dùng thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống.

**Luồng chính:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hành động người dùng | Hệ thống phản hồi | Dữ liệu |
| Nhấn nút đăng xuất. | Thực hiện xóa phiên làm việc hiện tại của người dùng. Và hiện thị trang đăng nhập. | Phiên làm việc thời điểm của người dùng. |

**Luồng phụ:** Không có.

**Yêu cầu đặc biệt:** Không có.

**Điều kiện tiên quyết**: Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.

**Các vấn đề mở:** Không có.

**Biểu đồ hoạt động:**



Hình 2.30. Biểu đồ các thao tác khi thực hiện đăng xuất.

**Biểu đồ tuần tự:**



Hình 2.31. Biểu đồ tuần tự tính năng đăng xuất.

## **Thiết kế**

### **Thiết kế kiến trúc hệ thống**

#### Tổng quan về cấu trúc



Hình 2.32. Cấu trúc thư mục.

#### Mô tả chi tiết

**Thư mục project:** là cấu trúc ban đầu của dự án và là cài đặt, cấu hình để dự án sử dụng các cấu hình để bắt đầu chương trình làm việc. Nhiệm vụ chính là lưu thông số, lưu tên thư viện liên quan, cấu hình máy chủ, cấu hình cơ sở dữ liệu và những thông tin cần thiết khác. Dự án khi khởi tạo thì đã có sẵn một app chính của dự án để toàn bộ dự án tập trung tài nguyên và cấu hình. Vì thế trong app thành sẽ cấu hình các đường dẫn đến các app thành phần và thêm các cài đặt về cơ sở dữ liệu, thư viện và các cài đặt cần thiết khác dành cho máy chủ.

**Thư mục mainApp**: xử lý toàn bộ dữ liệu chính từ các app đến tiếp nhận, phản hồi của người dùng. Cấu trúc bao gồm controller, model, template, serializer, form, urls,... Trong thành phần xử lý dữ liệu chính của toàn bộ hệ thống thì nhận thức được là sử dụng mô hình theo cấu trúc thì cần phát triển các đối tượng trong file models.py và việc xử lý các luồng nghiệp vụ thì sẽ tạo thư mục riêng biệt để mỗi thực thế sẽ là một file. Khi cần sử dụng thì sử dụng lẫn nhau và tránh sự cồng kềnh và quá lớn của các đoạn mã. Và vì các đoạn code xử lý này cần đến serializer thì cũng tạo ra mỗi đối tượng một file riêng. Để tận dụng những công cụ mà Django hỗ trợ về biểu mẫu thì có tận dụng một biểu mẫu và định nghĩa rõ ràng biểu mẫu của các đối tượng. File này là forms.py. Để lưu các file giao diện html thì lưu trong thư mục templates. Các file các như ảnh, định nghĩa giao diện, thao tác, cử chỉ trên giao diện và các thư viện của các bên khác.


**Thư mục recommendation**: thực hiện các phân tích, thống kê từ những dữ liệu theo mô hình được định nghĩa ở thư mục mainApp. Từ đó thực hiện tính toán, phân tích số liệu để phục vụ cho chức năng dự báo điểm và gợi ý môn học. Tại đây các thao tác thực hiện riêng biệt với thư mục mainApp và giao tiếp thông qua API giúp các phần có thể phát triển song song và không ảnh hưởng đến phần còn lại.

**Thư mục statistic**: thực hiện phân tích và thống kê dữ liệu điểm số, môn học, sinh viên để đem lại cái nhìn bao quát, hữu ích cho người dùng.

**Thư mục train\_data:** Thực hiện lưu các file dữ liệu đã qua huấn luyện để làm kết quả huấn luyện.

### **Thiết kế cơ sở dữ liệu**

#### **Mô hình ER**



Hình 2.33. Tổng quan mô hình ER

Người dùng có thể sẽ là sinh viên, quản trị hệ thống, quản trị cấp trường và đều thuộc một đơn vị đào tạo cấp trường duy nhất. Trong cấp trường thì sẽ có nhiều ngành, nhiều niên khóa và các môn học. Mỗi sinh viên, quản lý cấp trường trực thuộc một ngành cụ thể, ví dụ như là Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông,… Trong các ngành đều có chia ra các lớp để tiện cho việc quản lý sinh viên. Đây cũng là lý do người dùng sẽ không trực tiếp có thuộc tính lớp vì quản lý cấp trường không nhất thiết thuộc một lớp nào cả. Các môn học được chia theo ngành để phù hợp với khung đào tạo. Vì thế môn học ở các ngành khác nhau được hệ thống hiểu là khác nhau.

Các vai trò trong hệ thống xác định đúng vai trò của người dùng thực tế hệ thống. Với mỗi vai trò thì sẽ có các khả năng, phạm vị hoạt động khác nhau trong hệ thống. Mỗi khả năng được hiểu là chức năng. Mỗi vai trò sẽ có tập hợp một số chức năng cần thiết để thao tác tốt với hệ thống.

Dữ liệu dự đoán là thực thể lưu những thông tin về điểm số mà dự đoán cho sinh viên. Để có được khả năng dự đoán tốt nhất thì cần tập dữ liệu để huấn luyện cho việc dự đoán nên cần tập dữ liệu huấn luyện để xác định rõ vai trò và tăng hiện quả của hệ thống khi mô hình hóa các thực thể.

#### **Mô hình quan hệ**



Hình 2.34. Tổng quan quan hệ của các thực thể.

|  |  |
| --- | --- |
| Bảng | Mô tả |
| auth\_group | Bảng Django lưu các nhóm. |
| auth\_group\_permissions | Bảng Django lưu nhóm các quyền của người dùng. |
| auth\_permission | Bảng Django lưu các quyền của người dùng. |
| auth\_user\_groups | Bảng Django lưu các nhóm người dùng. |
| auth\_user\_user\_permissions | Bảng Django lưu quyền người dùng. |
| django\_admin\_log | Bảng Django lưu lịch sử cho quản trị viên. |
| django\_content\_type | Bảng Django lưu các loại nội dung. |
| mainapp\_courses | Bảng lưu thông tin các môn học. |
| mainapp\_customer | Bảng lưu thông tin cơ sở người dùng của Django. |
| mainapp\_customser\_function | Bảng lưu các chức năng chỉ dành người dùng nhất định. |
| mainapp\_dumpmodel | Bảng lưu các mô hình dự đoán của hệ thống. |
| mainapp\_functions | Bảng lưu các chức năng của hệ thống. |
| mainapp\_generations | Bảng lưu các niên khóa của trường. |
| mainapp\_gpa | Bảng lưu điểm tổng kết quả sinh viên. |
| mainapp\_gradepredicted | Bảng lưu dữ liệu điểm số dự đoán. |
| mainapp\_logs | Bảng lưu các lịch sử log. |
| mainapp\_majors | Bảng lưu các ngành học của trường. |
| mainapp\_major\_course | Bảng lưu các môn học tương ứng với ngành học. |
| mainapp\_predicthistory | Bảng lưu lịch sử các lần tạo ra dữ liệu dự đoán, gợi ý. |
| mainapp\_profiles | Bảng lưu thông tin về ngành, khóa của người dùng. |
| mainapp\_roles | Bảng lưu thông tin các vai trò. |
| mainapp\_role\_function | Bảng lưu ánh xạ chức năng và vai trò. |
| mainapp\_semesters | Bảng lưu các kỳ học. |
| mainapp\_studentgroups | Bảng lưu các lớp của ngành. |
| mainapp\_traindata | Bảng lưu các điểm dùng để làm dữ liệu huấn luyện. |
| mainapp\_transcript | Bảng lưu chi tiết điểm của sinh viên. |
| mainapp\_transcriptfile | Bảng lưu các file kết quả học tập của sinh viên. |
| mainapp\_units | Bảng lưu các thông tin về trường, đơn vị đào tạo. |
| mainapp\_years | Bảng lưu các thông tin về năm học. |

Bảng 2.9. Danh sách các bảng dựa trên các thực thể của hệ thống.

#### **Cơ sở dữ liệu vật lý**

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID của nhóm auth có sẵn trong django |
| name | Tên của nhóm auth có sẵn trong django |

Bảng 2.10. Cấu trúc bảng auth\_group.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID của nhóm auth permission có sẵn trong django |
| group\_id | ID của nhóm auth là khóa ngoại tham chiếu đến bảng auth\_group |
| permission\_id | ID của quyền |

Bảng 2.11. Cấu trúc bảng auth\_group\_permissions.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID là khóa chính của bảng |
| name | Tên của quyền định danh |
| content\_type\_id | ID của kiểu content tương ứng |
| codename | Mã của quyền định danh |

Bảng 2.12. Cấu trúc bảng auth\_permission.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID là khóa chính của bảng |
| user\_id | ID định danh người dùng |
| group\_id | ID nhóm quyền của người dùng |

Bảng 2.13. Cấu trúc bảng auth\_user\_groups.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID là khóa chính của bảng |
| user\_id | ID định danh người dùng |
| permission\_id | ID của quyền |

Bảng 2.14. Cấu trúc bảng auth\_user\_user\_permissions.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID là khóa chính của bảng |
| action\_time | Thời gian thực hiện hành động |
| object\_id | ID của đối tượng hành động |
| object\_repr | Phản hồi của đối tượng khi nhận được hành động |
| action\_flag | Đánh dấu action |
| change\_message | Nội dung ghi lịch sử |
| content\_type\_id | ID của loại thông tin nội dung |
| user\_id | ID của người dùng |

Bảng 2.15. Cấu trúc bảng django\_admin\_log.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID là khóa chính của bảng |
| app\_label | Nhãn của nội dung |
| model | Đối tượng, thực thể chứa nội dung |

Bảng 2.16. Cấu trúc bảng django\_content\_type.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| courseID | ID của môn học |
| courseCode | Mã môn học |
| courseName | Tên môn học |
| credit | Số tín chỉ cho môn học |
| unit\_id | ID của trường có môn học, tham chiếu tới khóa chính của bảng units |

Bảng 2.17. Cấu trúc bảng mainapp\_courses.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID của người dùng |
| password | Mật khẩu của người dùng |
| last\_login | Lần đăng nhập gần nhất |
| username | Tên đăng nhập của người dùng |
| date\_joined | Thời gian tài khoản được tạo |
| role\_id | ID của vai trò người dùng |
| is\_active | Trạng thái hoạt động |
| unit\_role | Người dùng thuộc đơn vị nào |

Bảng 2.18. Cấu trúc bảng mainapp\_customer.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| id | ID của người dùng |
| password | Mật khẩu của người dùng |
| last\_login | Lần đăng nhập gần nhất |
| username | Tên đăng nhập của người dùng |
| date\_joined | Thời gian tài khoản được tạo |
| role\_id | ID của vai trò người dùng |
| is\_active | Trạng thái hoạt động |
| unit\_role | Người dùng thuộc đơn vị nào |

Bảng 2.19. Cấu trúc bảng mainapp\_customser\_function.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| dumpModeID | ID của người dùng |
| dumpFile | Đường dẫn vị trí lưu file dump |
| updateTime | Thời gian thực hiện |
| active | Model nào được sử dụng dự đoán thì sẽ active là true |
| args | Các tham số và giá trị trong model lưu dưới dạng json |
| modelName | Tên model |
| param | Là kiểu mô tả chi tiết về các tham số |

Bảng 2.20. Cấu trúc bảng mainapp\_dumpmodel.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| functionID | ID của chức năng |
| functionName | Tên chức năng |

Bảng 2.21. Cấu trúc bảng mainapp\_functions.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| generationID | ID của khóa |
| generationName | Tên của khóa |
| beginningYear\_id | ID của năm học mà khóa học bắt đầu |
| unit\_id | ID của trường mà khóa theo học |

Bảng 2.22. Cấu trúc bảng mainapp\_generations.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| gpaID | ID của bảng điểm |
| semesterRank | Vị trí xếp hạng của kỳ |
| semesterGpa | Điểm gpa chỉ tính trong kỳ |
| currnetGpa | Tổng điểm gpa của toàn bộ từ khi bắt đầu học đến hiện tại |
| semester\_id | ID của kỳ học mà có điểm gpa |
| student\_id | ID của người dùng sinh viên |

Bảng 2.23. Cấu trúc bảng mainapp\_gpa.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| predictID | ID của dữ liệu dự đoán |
| predictTime | Thời gian thực hiện dữ đoán |
| course\_id | ID của môn học |
| student\_id | ID của người dùng sinh viên |

Bảng 2.24. Cấu trúc bảng mainapp\_gradepredicted.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| logID | ID của dữ liệu lịch sử |
| time | Thời gian thực hiện hành động |
| action | Hành động |
| content | Nội dung mà hành động thực hiện |
| user\_id | ID của người dùng |

Bảng 2.25. Cấu trúc bảng mainapp\_logs.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| majorID | ID của ngành |
| majorName | Tên của ngành |
| majorDescription | Mô tả về ngành |
| unit\_id | ID của trường mà ngành thuộc sự quản lý |

Bảng 2.26. Cấu trúc bảng mainapp\_majors.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| ID | ID của môn học tương ứng với ngành |
| semesterRecommended | Kỳ học gợi ý học |
| course\_id | ID của môn học nên học vào kỳ semesterRecommended |
| major\_id | ID của kỳ mà bắt buộc phải học môn có ID là course\_id |

Bảng 2.27. Cấu trúc bảng mainapp\_major\_course.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| PredictHistoryID | ID của mỗi lần dữ đoán |
| grade | Điểm dự đoán |
| predictTime | Thời gian thực hiện dự đoán |
| course\_id | ID của môn học mà thực hiện dự đoán |
| semester\_id | ID của kỳ mà dự đoán nên học môn course\_id |
| student\_id | ID của sinh viên mà thực hiện dự đoán |

Bảng 2.28. Cấu trúc bảng mainapp\_predicthistory.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| profileID | ID của profile người dùng |
| firstName | Là tên của người dùng |
| lastName | Là họ của người dùng |
| email | Địa chỉ thư điện tử của người dùng |
| MSSV | Mã số sinh viên của người dùng nếu là sinh viên |
| gender | Giới tính của sinh viên |
| birthday | Ngày tháng năm sinh của người dùng |
| group\_id | ID của lớp mà người dùng thuộc vào |
| major\_id | ID của ngành mà người dùng theo học |
| user\_id | ID của người dùng |

Bảng 2.29. Cấu trúc bảng mainapp\_profiles.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| roleID | ID của vai trò |
| roleName | Tên của vai trò |
| roleDescription | Mô tả vai trò |

Bảng 2.30. Cấu trúc bảng mainapp\_roles.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| ID | ID khóa chính của bảng |
| function\_id | ID của chức năng, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_functions |
| role\_id | ID của vai trò, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_roles |

Bảng 2.31. Cấu trúc bảng mainapp\_role\_function.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| semesterID | ID của kỳ học |
| semesterName | Tên của kỳ học |
| year\_id | ID của năm học, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_years |
| beginDay | Ngày bắt đầu học kỳ |
| endDay | Ngày kết thúc kỳ học |

Bảng 2.32. Cấu trúc bảng mainapp\_semesters.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| groupID | ID của lớp học |
| groupName | Tên của lớp học |
| generation\_id | ID của khóa, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_generations |

Bảng 2.33. Cấu trúc bảng mainapp\_studentgroups.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| trainDataID | ID là khóa chính của bảng |
| dataPath | Đường dẫn đến file chứa dữ liệu |
| updateTime | Thời gian thực hiện |
| major\_id | ID của ngành, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_majors |

Bảng 2.34. Cấu trúc bảng mainapp\_traindata.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| transcriptID | ID là khóa chính của bảng |
| grade | Điểm |
| course\_id | ID của môn học, là khóa ngoại tham chiếu đến mainapp\_courses |
| semester\_id | ID của kỳ học, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_semesters |
| student\_id | ID của người dùng sinh viên, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_profiles |

Bảng 2.35. Cấu trúc bảng mainapp\_transcript.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| fileID | ID là khóa chính của bản ghi |
| transcript | Đường dẫn file của điểm dữ liệu huấn luyện |
| group\_id | ID của lớp, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_groups |
| major\_id | ID của ngành, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_majors |
| semester\_id | ID của kỳ học, là khóa ngoại tham chiếu đến bảng mainapp\_semesters |
| extracted | Trạng thái đã extract file dữ liệu điểm cho tương ứng với lớp và ngành. |

Bảng 2.36. Cấu trúc bảng mainapp\_transcriptfile.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| unitID | ID của trường, là khóa chính của bảng |
| unitName | Tên trường |
| unitDescription | Mô tả trường |

Bảng 2.37. Cấu trúc bảng mainapp\_units.

|  |  |
| --- | --- |
| Thuộc tính | Mô tả |
| yearID | ID của năm học, là khóa chính của bảng |
| yearName | Tên năm học |
| active | Trạng thái của năm học |
| openingDay | Ngày bắt đầu năm học |

Bảng 2.38. Cấu trúc bảng mainapp\_years.

# Cài đặt thử nghiệm và đánh giá



## Sử dụng API

### Thống kê

#### Thống kê phổ điểm theo môn và khóa

Để lấy được dữ liệu về thống kê phổ điểm môn học theo toàn bộ khóa học thì cần thực hiện truyền dữ liệu vào đường dẫn sau:

|  |
| --- |
| domain/statistic/distribute/<int:unit\_id>/<int:generation\_id>/<int:major\_id>/<int:course\_id>/<str:boundary\_type>/<int:sem\_start>/<int:sem\_end> |

|  |  |
| --- | --- |
| Tham số | Mô tả |
| unit\_id | ID của trường (bắt buộc) |
| generation\_id | ID cua các khóa (bắt buộc) |
| major\_id | ID chuyên ngành (bắt buộc) |
| course\_id | ID của môn học muốn thống kê (bắt buộc) |
| boundary\_type | Kiểu thống kê của khoảng điểm, kiểu dữ liệu điểm. Có 3 thang phân chia điểm là a-f, 10 và 20 |
| sem\_start | ID của semester đầu tiên muốn thống kê (không bắt buộc) |
| sem\_end | ID của semester cuối cùng muốn thống kê (không bắt buộc) |

Bảng 3.1. Bảng chú thích API.



Hình 3.1. Kết quả API thống kê phổ điểm.

**grade\_distribute** là thống kê kết quả số lượng sinh viên đạt điểm với mỗi điểm số. Khi chọn {boundary\_type} là a-f thì thống kê số lượng sinh viên đạt điểm từ a đến sinh viên đặt điểm f. Nếu chọn kiểu là 10 thì thống kê số lượng sinh viên đạt từ điểm 1 đến điểm 10 và khoảng cách là 1 điểm, nếu chọn kiểu 20 thì thống kê số lượng sinh viên đạt điểm 1 đến 10 và khoảng cách là 0.5 điểm.

**statistics** là các thống kê khác như là điểm trung bình, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai và tứ phân vị thứ ba.

#### Thống kê trung bình điểm môn học qua các năm

Để lấy được dữ liệu thống kê về trung bình điểm số của môn học qua các năm học thì cần thực hiện truyền dữ liệu vào các tham số trong đường dẫn dưới đây:

|  |
| --- |
| domain/statistic/course\_avg/<int:course\_id>/<int:year\_start>/<int:year\_end> |

|  |  |
| --- | --- |
| Tham số | Mô tả |
| course\_id | ID của môn học (bắt buộc) |
| year\_start | Năm bắt đầu tính thống kê (bắt buộc) |
| year\_end | Năm kết thúc tính thống kê (bắt buộc) |

Bảng 3.2. Bảng chú thích API.



Hình 3.2. Kết quả API thống kê điểm trung bình môn học.

**avg\_grade** là điểm trung bình của môn học trong năm học tương ứng.

**num\_of\_grade** là số lượng điểm của sinh viên tham gia môn học đó ở năm học tương ứng.

#### Thống kê GPA theo khóa và ngành

Để lấy được dữ liệu thống kê về điểm GPA của toàn bộ khóa thuộc ngành thì cần thực hiện truyền dữ liệu vào các tham số trong đường dẫn dưới đây:

|  |
| --- |
| domain/statistic/gpa/<int:unit\_id>/<int:major\_id>/<int:generation\_id>/<str:method> |

|  |  |
| --- | --- |
| Tham số | Mô tả |
| unit\_id | ID của trường (bắt buộc) |
| major\_id | ID chuyên ngành (bắt buộc) |
| generation\_id | ID cua các khóa (bắt buộc) |
| method | Hành động cần thực hiện gồm get (lấy GPA của tất cả các kỳ đã tính), update (tính GPA ở các kỳ còn thiếu rồi đưa ra số GPA đã thay đổi), reevaluation (tính lại GPA ở tất các kỳ học của rồi đưa ra kết quả số GPA đã thay đổi) |

Bảng 3.3. Bảng chú thích API.



Hình 3.3. Kết quả API thống kê GPA theo khóa và ngành.

**semester\_number** tương ứng với thứ tự kỳ trong quá trình học đại học của sinh viên. Tính bắt đầu từ kỳ số 0.

**semesterGpa** điểm trung bình của toàn bộ khóa và ngành tính theo các môn mà sinh viên tham gia vào thời điểm kỳ đó.

**currentGpa** điểm trung bình của toàn bộ khóa và ngành tính theo tất cả các môn mà sinh đã tham gia học từ kỳ học đầu tiên.

#### Thống kê GPA theo sinh viên

Để lấy được dữ liệu thống kê về điểm GPA sinh viên thì cần thực hiện truyền dữ liệu vào các tham số trong đường dẫn dưới đây:

|  |
| --- |
| domain/statistic/gpa/student/<int:profile\_id>/<str:method> |

|  |  |
| --- | --- |
| Tham số | Mô tả |
| profile\_id | ID của sinh viên muốn tính điểm GPA |
| method | Hành động cần thực hiện bao gồm: get(lấy GPA của tất cả các kỳ đã tính), update(tính GPA ở các kỳ còn thiếu rồi đưa ra GPA của tất cả kỳ. Nên gọi sau khi cập nhập điểm và sang kỳ học mới), reevaluation(tính lại GPA ở tất các kỳ học của sinh viên rồi đưa ra). |

Bảng 3.4. Bảng chú thích API.



Hình 3.4. Kết quả API thống kê GPA theo sinh viên.

**semester\_number** là số tương ứng với thứ tự kỳ trong quá trình học đại học của sinh viên. Tính bắt đầu từ kỳ số 0. Với thuộc tính semester\_id cũng là thứ tự của kỳ học.

**semesterGpa** là điểm trung bình của sinh viên tính theo các môn mà sinh viên tham gia vào thời điểm kỳ đó.

**currentGpal** là điểm trung bình của sinh viên tính theo tất cả các môn mà sinh đã tham gia học từ kỳ học đầu tiên.

### Dự đoán

#### Dự đoán điểm môn học

Để lấy được kết quả điểm môn học đã dự đoán của sinh viên thì cần truyền dữ liệu vào đường dẫn và sử dụng gửi đi với phương thức get:

|  |
| --- |
| domain/recommend/predict\_grade/student/<int:student\_id> |

**student\_id** là id của sinh viên thực hiện dự báo điểm.

Để gửi đi yêu cầu dự đoán điểm về một môn học thì cần truyền dữ liệu các môn học trong phương thức post. Phần thân có dạng: course\_id: 1, course\_id: 2,...

#### Dự đoán điểm toàn khóa

Để thực hiện tính điểm dự đoán của tất cả sinh viên thuộc một khóa trong cùng chuyên ngành theo các môn đã định thì cần truyền ngành vào đường dẫn:

|  |
| --- |
| domain/recommend/predict\_grade/generation/<int:major\_id> |

**major\_id** là id của ngành.

Khi thực hiện phương thức post thì cần đặt thân là generation\_id= id của khóa.

### Gợi ý

Để lấy được dữ liệu gợi ý các môn học cho sinh viên trong kỳ học tới của sinh viên cần truyền các giá trị vào đường dẫn sau:

|  |
| --- |
| domain/recommend/course/<int:student\_id>/<str:method>/<int:k> |

|  |  |
| --- | --- |
| Tham số | Mô tả |
| student\_id | ID của sinh viên muốn nhận gợi ý môn học |
| method | Hành động cần thực hiện bao gồm: greatest(môn học mà có kết quả cao nhất), similar(dựa trên điểm số kinh nghiệm của các sinh viên tương đồng) |
| k | Số lượng mô học muốn được gợi ý môn học |

Bảng 3.5. Bảng chú thích API.

## Cài đặt và thử nghiệm

### Cài đặt

#### Cài đặt python

Các cài đặt để phát triển là sử dụng hệ điều hành ubuntu, sử dụng giao diện câu lệnh để install và cấu hình. Trên hệ điều hành Window thì có thể tham khảo tại các nguồn khác.

**Bước 1:** Cài đặt software-properties-common để quản lý các gói trong PPA (Personal Package Archive) tốt hơn.

|  |
| --- |
| sudo apt install software-properties-common |

**Bước 2:** Thêm deadsnakes là PPA với phiên bản mới hơn.

|  |
| --- |
| sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa |

**Bước 3:** Cài đặt python3.

|  |
| --- |
| sudo apt install python3.8 |

Sau khi cài đặt python3 thành công thì có thể kiểm tra phiên bản trên máy bằng câu lệnh:

|  |
| --- |
| python3 --version |

#### Cài đặt project Django

**Bước 1:** Cài đặt pip

Để có thể các thư viện, hay các thư viện liên quan đến python thì cần cài đặt pip để quản lý các gói cài đặt. Cài đặt bằng câu lệnh:

|  |
| --- |
| sudo apt install python3-pip |

Kiểm tra phiên bản:

|  |
| --- |
| pip3 –version |

**Bước 2:** Cài đặt django

Sử dụng câu lệnh để cài đặt framework django

|  |
| --- |
| pip3 install Django |

Kiểm tra phiên bản diango trên máy bằng câu lệnh

|  |
| --- |
| django-admin –version |

**Bước 3:** Cài đặt môi trường sử dụng python độc lập

Python có thể được sử dụng nhiều nơi trong các dự án và cả hệ điều hành nên mỗi dự án nên tạo môi trường sử dụng các gói, thư viện liên quan đến python độc lập. Để các gói, thư viện của các dự án không dư thừa, tăng hiệu năng khi sử dụng và dễ quản lý các thư viện bên ngoài mà dự án có sử dụng. Cài đặt môi trường:

|  |
| --- |
| sudo install python3-venv |

Tạo ra một thư mục chính để lưu dự án và tiến hành tạo môi trường độc lập cho dự án trong thư mục đó bằng câu lệnh

|  |
| --- |
| python3 -m venv my\_env |

Sau khi thực hiện thành công câu lệnh thì sẽ tạo ra thư mục là my\_env. Đây chính là môi trường chứa các thư viện riêng của dự án mà chỉ có thể sử dụng trong môi trường này. Mỗi lần sử dụng môi trường thì chỉ ra là sử dụng môi trường nào:

|  |
| --- |
| source my\_env/bin/activate |

Để thoát khỏi môi trường thì sử dụng câu lệnh

|  |
| --- |
| Deactivate |

**Bước 4:** Tạo dự án

Tạo ra khung của dự án sử dụng framework django:

|  |
| --- |
| django-admin startproject statistic\_recommendation |

#### Cài đặt các thư viện khác

**Bước 1:** Cài đặt

Cách 1: Cài đặt từng thư viện

Khi muốn sử dụng thư viện python nào thì sử dụng câu lệnh:

|  |
| --- |
| pip3 install <thư viện python> |

Cách 2: Cài đặt theo file requirements

Tạo một file requirements.txt và thêm các tên thư viện trong file requirements.txt. Mỗi file ở trên một dòng. Và thực hiện cài đặt toàn bộ thư viện có trong file requirements bằng câu lệnh:

|  |
| --- |
| pip3 install requirements.txt |

**Bước 2:** Khai báo sử dụng

Thêm tên thư viện sử dụng trong file requirements.txt vào file setting.py ở thư mục chính.



Hình 3.5. Các thư viện sử dụng trong toàn bộ dự án.

### Khởi động chương trình

#### Makemigrations

Lệch makemigrations để tạo file migration. File migration là cách django quản lý các thay đổi liên quan đến đối tượng hoặc cấu trúc cơ sở dữ liệu được viết trong models.py.  Vì vậy đầu tiên cần thực hiện lệnh makemigrations.

|  |
| --- |
| python3 manage.py makemigrations |

#### Migrate

Sau mỗi lần thay đổi cấu trúc liên quan đến cơ sở dữ liệu trong models.py thì cần migrate để django lưu lại thay đổi và cập nhật vào cấu trúc của cơ sở dữ liệu.

|  |
| --- |
| python3 manage.py migrate |

Sau khi đồng nhất cấu trúc dữ liệu thì thực hiện chạy để xem hoạt động của ứng dụng thì sử dụng câu lệnh.

|  |
| --- |
| python3 manage.py runserver |

### Kết quả thu được



Hình 3.6. Giao diện đăng nhập của hệ thống.



Hình 3.. Thống kê phổ điểm.




Hình 3.. Thống kê điểm trung bình.




Hình 3.. Thống kê GPA.



Hình 3.. Thống kê GPA sinh viên.





## Đánh giá

**Ưu điểm**

Hệ thống đã hoàn thiện các chức năng để đáp ứng được nhu cầu về nguồn số liệu thống kê, và số liệu hiệu quả để tư vấn cho môn học và gợi ý điểm cho các bạn sinh viên.

Các thao tác thực hiện tra cứu cũng như tìm kiếm, cập nhật thông tin cho sinh viên, quản trị cấp trường và quản trị hệ thống dễ sử dụng và có hướng dẫn thao tác đầy đủ.

Giao diện và chức năng tương ứng với quyền của người dùng. Phạm vi hoạt động của người dùng chỉ trong giới hạn quyển của vai trò. Vì thế thông tin cá nhân của sinh viên sẽ được đảm bảo an toàn và bí mật.

**Nhược điểm**

Hệ thống có dự báo điểm cho sinh viên những hệ thống chưa có phát triển thêm tính năng lấy phản hồi và tính sai lệch của điểm dự đoán và điểm thực tế.

Nguồn điểm nhập vào hệ thống chưa đa dạng vì hiện tại hệ thống chỉ nhận nguồn dữ liệu định dạng csv.

# Kết luận

**Kiến thức sử dụng**

Áp dụng các kiến thức, kỹ thuật phát triển và kiểm thử phần mềm để xây dựng trang web giải quyết bài toán tư vấn học tập.

Sử dụng framework để giải quyết được bài toán nghiệp vụ trong bài toán tư vấn học tập. Hơn nữa còn tận dụng tối đa các thư viện, công cụ hỗ trợ của framework để giải quyết và tối ưu các bài toán con trong tổng thể khóa luận.

Để có thêm giao diện đẹp và các thao tác mượt mà hợp tích hợp và sử dụng thành công các thư viện bootstrap, jquery. Ngoài ra để có đa dạng biểu đồ cho các thống kê thì sử dụng chartjs.

**Kiến thức đạt được**

Hiểu thêm về các hoạt động, kiến thức về framework django nói chung và ngôn ngữ python. Từ đó nhận biết được ưu và nhược điểm của framework cũng như ngôn ngữ để biết cách áp dụng trong công việc.

**Hướng cải thiện và phát triển**

Để sản phẩm hoàn thiện hơn thì cần thêm tính năng tính toán hoặc thu thập phản hồi của sinh viên đã nhận kết quả điểm dự đoán và môn học gợi ý. Từ đó có thêm một trong số là tính đúng đắn của các con số mà hệ thống gợi ý.

Để tiện lợi hơn cho các quản trị hệ thống và quản lý cấp trường trong việc nhập liệu các file dữ liệu về điểm số, môn học thì cần phát triển thêm việc tiếp nhận các file dữ liệu là file excel.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1]. Holovaty A, Kaplan-Moss J. *The Definitive Guide to Django: Web Development Done Right*. 2009.

[2]. Rubio D. *Beginning Django*. 2017.

[3]. Read the Docs, Django Documentation Realease 3.1.8.dev: Django Software

Foundation.