|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**    Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\logo dai hoc_khong nen.png  **TIỂU LUẬN HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG**  **HỌC MÁY: K-Nearest Neighbor, Ứng dụng thực tế và Hướng nghiên cứu**  **Giảng viên giảng dạy : TS. Võ Thị Hồng Thắm**  **Sinh viên thực hiện : Chu Doãn Đức**  **MSSV : 2000003917**  **Môn học : Học máy và Ứng dụng**  **Khóa : 2020**  **Tp.HCM, tháng 8 năm 2023** |

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH  **TRUNG TÂM KHẢO THÍ** | **KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**  **HỌC KỲ …III… NĂM HỌC …2022… - …2023…** |

**PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN**

BM-ChT-11

Môn thi: Học máy và Ứng dụng Lớp học phần: 20DTH1D

Nhóm sinh viên thực hiện: 1

1. Chu Doãn Đức Tham gia đóng góp: 100%

2. Tham gia đóng góp:

3. Tham gia đóng góp:

4. Tham gia đóng góp:

5. Tham gia đóng góp:

6. Tham gia đóng góp:

Ngày thi: 13/09/2023 Phòng thi: L.401

Đề tài tiểu luận/báo cáo của sinh viên: Mô hình dự đoán bệnh ung thư tuyến tiền liệt bằng phương pháp K-NN

Phần đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí (theo CĐR HP)** | **Đánh giá của GV** | **Điểm tối đa** | **Điểm đạt được** |
| Cấu trúc của báo cáo |  |  |  |
| Nội dung |  |  |  |
| * Các nội dung thành phần |  |  |  |
| * Lập luận |  |  |  |
| * Kết luận |  |  |  |
| Trình bày |  |  |  |
| **TỔNG ĐIỂM** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giảng viên chấm thi**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |

**LỜI CẢM ƠN**

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đưa môn học “Học máy và Ứng dụng” vào trương trình giảng dạy. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên bộ môn – cô Võ Thị Hồng Thắm trực tiếp hướng dẫn, dạy dỗ, truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học tập vừa qua. Trong thời gian tham gia lớp học của thầy, em đã có thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập hiệu quả, nghiêm túc và đã cho em chắc chắn được hoạch định trong tương lai của mình.

“Học máy và Ứng dụng” là môn học thú vị, vô cùng bổ ích và có tính thực tế cao. Đảm bảo cung cấp đủ kiến thức, gắn liền với nhu cầu thực tiễn của sinh viên nói chung và riêng bản thân em nói riêng. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế và khả năng tiếp thu thực tế còn nhiều bỡ ngỡ và hạn hẹp. Mặc dù em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn bài báo cáo của em khó có thể tránh khỏi những thiếu sót và nhiều chỗ còn chưa chính xác, kính mong các thầy/cô chấm bài xem xét và góp ý để bài tiểu luận của em được hoàn thiệt hơn.

Kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công trên con đường giảng dạy.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Chu Doãn Đức

**LỜI MỞ ĐẦU**

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4 IR hay Industry 4.0) hiện nay, thế giới số có vô số dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu an ninh mạng, dữ liệu di động, dữ liệu kinh doanh, dữ liệu truyền thông xã hội, sức khỏe dữ liệu, v.v. Để phân tích những dữ liệu này một cách thông minh và phát triển các ứng dụng thông minh và tự động tương ứng, kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là học máy (ML) chính là chìa khóa để mở ra các tri thức mới. Nhiều loại thuật toán học máy như học có giám sát, không giám sát, bán giám sát và học tăng cường. Bên cạnh đó, học sâu, là một phần của nhóm phương pháp học máy rộng lớn hơn, có thể phân tích dữ liệu một cách thông minh trên quy mô lớn. Trong bài báo này, tôi trình bày một cái nhìn toàn diện về thuật toán Hồi quy tuyến tính (Linear Regression), học máy này là một phương pháp trong lĩnh vực máy học, thường được sử dụng trong học sâu và nhiều lĩnh vực khác để dự đoán giá trị đầu ra dựa trên các biến đầu vào.có thể được áp dụng để nâng cao trí thông minh và khả năng của một ứng dụng. Do đó, đóng góp quan trọng của nghiên cứu này là giải thích các nguyên tắc của các kỹ thuật trong thuật toán Hồi quy tuyến tính và khả năng ứng dụng của phân tích và dự đoán dữ liệu trong các lĩnh vực ứng dụng trong thế giới thực khác nhau, chẳng hạn như kinh tế, y học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, môi trường, quảng cáo tiếp thị, v.v. Tôi cũng nhấn mạnh những thách thức và hướng phát triển tiềm năng dựa trên nghiên cứu của bài báo cáo này. Nhìn chung, bài báo cáo này nhằm mục đích phục vụ như một bài tìm hiểu về tổng quan của Học máy: Hồi quy tuyến tính, ứng dụng thực tế và hướng phát triển của thuật toán.

**PHẦN NHẬN XÉT + CHẤM ĐIỂM CỦA GIẢNG VIÊN**

**Điểm giáo viên hướng dẫn**:

**Điểm giảng viên chấm vòng 2**:

*TPHCM, Ngày …… tháng …… năm*

|  |  |
| --- | --- |
| **Giáo viên chấm vòng 2** | **Giáo viên hướng dẫn** |

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1](#_Toc143274059)

[1.1 – Tổng quan về học máy (Machine Learning): 1](#_Toc143274060)

[1.1.1 – Giới thiệu học máy: 1](#_Toc143274061)

[1.1.2 – Các thuật toán của học máy: 1](#_Toc143274062)

[1.2 – Tổng quan về thuật toán K-Nearest Neighbors (K-NN): 1](#_Toc143274063)

[1.2.1 – Giới thiệu K – NN: 1](#_Toc143274064)

[1.2.2 – Thuật toán K-NN: 1](#_Toc143274065)

[1.2.3 – Ưu và nhược điểm của thuật toán: 2](#_Toc143274066)

[CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG GIẢI THUẬT/MÔ HÌNH VÀ THỰC NGHIỆM 3](#_Toc143274067)

[2.1 – Khai báo thư viện và dữ liệu: 3](#_Toc143274068)

[2.2 – Khám phá dữ liệu: 4](#_Toc143274069)

[2.2.1 – Tổng quát về dữ liệu: 4](#_Toc143274070)

[2.2.2 – Tên tính năng và ý nghĩa: 5](#_Toc143274071)

[2.2.3 – Làm sạch và sắp xếp lại dữ liệu: 6](#_Toc143274072)

[2.3 – Trực quan hóa dữ liệu: 7](#_Toc143274073)

[2.4 – Khởi tạo mô hình: 12](#_Toc143274074)

[2.5 – Khởi tạo mô hình: 14](#_Toc143274075)

[2.6 – Mô hình K-NN: 18](#_Toc143274076)

[2.7 – Thực nghiệm: 19](#_Toc143274077)

[2.3 – Kết luận và hướng phát triển 20](#_Toc143274078)

[2.3.1 – Kết luận: 20](#_Toc143274079)

[2.3.2 – Hướng phát triển: 21](#_Toc143274080)

[CHƯƠNG 3: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU 23](#_Toc143274081)

[3.1 – Giới thiệu: 23](#_Toc143274082)

[3.2 – Các loại dữ liệu và kỹ thuật học máy: 25](#_Toc143274083)

[3.2.1 – Các loại dữ liệu: 25](#_Toc143274084)

[3.2.2 – Các kỹ thuật học máy: 26](#_Toc143274085)

[3.3 – Nhiệm vụ và thuật toán của học máy: 30](#_Toc143274086)

[3.3.1 – Phân tích phân loại: 30](#_Toc143274087)

[3.3.2 – Phân tích phân cụm: 35](#_Toc143274088)

[3.3.3 – Giảm kích thước và học tính năng 36](#_Toc143274089)

[3.3.4 – Khai phá luật kế hợp: 38](#_Toc143274090)

[3.3.5 – Học tăng cường 40](#_Toc143274091)

[3.3.6 – Mạng Nơ-ron nhân tạo và Học sâu: 41](#_Toc143274092)

[3.4 – Thách thức và hướng nghiên cứu 44](#_Toc143274093)

[3.5 – Kết luận: 45](#_Toc143274094)

[Tài liệu tham khảo 47](#_Toc143274095)

**DANH MỤC HÌNH**

[Hình 1. 1: Tổng quan cách huấn luyện 9](#_Toc143274262)

[Hình 3. 1: Các kỹ thuật trong máy học 35](#_Toc143274663)

[Hình 3. 2: Mô hình học có giám sát 36](#_Toc143274664)

[Hình 3. 3: Mô hình học không giám sát 37](#_Toc143274665)

[Hình 3. 4: Sự khác biệt giữa 2 mô hình 37](#_Toc143274666)

[Hình 3. 5: Cấu trúc chung của mô hình dự đoán dựa trên học máy 39](#_Toc143274667)

[Hình 3. 6: Cấu trúc cây quyết định 41](#_Toc143274668)

[Hình 3. 7: Cấu trúc rừng ngẫu nhiên khi xem xét nhiều cây quyết định 42](#_Toc143274669)

[Hình 3. 8: Ví dụ về phân tích thành phần chính (PCA) 47](#_Toc143274670)

[Hình 3. 9: Hiệu suất học máy và học sâu theo sự gia tăng của dữ liệu 51](#_Toc143274671)

[Hình 3. 10: Ví dụ về mạng thần kinh tích chập (CNN hoặc ConvNet) 52](#_Toc143274672)

[Hình 3. 11: Cấu trúc mô hình ANN với nhiều lớp xử lý 53](#_Toc143274673)

# CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.1 – Tổng quan về học máy (Machine Learning):

### 1.1.1 – Giới thiệu học máy:

Thuật toán học máy (Machine Learning) là các chương trình máy tính có khả năng học hỏi và hoàn thành các nhiệm vụ, đồng thời là cách để cải thiện hiệu suất theo thời gian vô cùng hiệu quả.

Ngoài ra, Machine Learning còn được biết là còn là công nghệ phát triển từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất hiện nay. Để đảm bảo không có sai lệch và không xuất hiện dữ liệu giả, Machine Learning vẫn cần quá trình tìm hiểu và lựa chọn kỹ thuật phân tích dữ liệu từ con người.


Học máy ngày càng mang tính phổ biến trên toàn thế giới. Sự tăng trưởng vượt bậc của dữ liệu lớn (Big Data) và các thuật toán Machine Learning đã cải thiện độ chính xác của những mô hình và dự đoán tương lai.

### 1.1.2 – Các thuật toán của học máy:

1. **Học có giám sát (Supervised Learning):**

Học có giám sát là phương pháp sử dụng những dữ liệu được gán nhãn sẵn để suy luận ra quan hệ giữa đầu vào và đầu ra. Sau khi tìm hiểu cách tốt nhất để mô hình hóa các mối quan hệ cho dữ liệu được gán nhãn, thuật toán huấn luyện sẽ được sử dụng cho các bộ dữ liệu mới. Ứng dụng của học có giám sát chính là giúp xác định tín hiệu tốt nhất để dự báo xu hướng, lợi nhuận trong tương lai trong lĩnh vực cổ phiếu, chứng khoán.


Hình 1. 1: Mô hình học có giám sát



Supervised Learning Là thuật toán dự đoán đầu ra (outcome) của một dữ liệu mới (new input) dựa trên cặp (input, outcome) đã biết tư trước. Cặp dữ liệu này cònđươc gọi là data, label tức dữ liệu, nhãn. Supervised Learning Là nhóm phổ biếnnhất trong các thuật toán Machine learning


1. **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**

Học không giám sát sử dụng những dữ liệu chưa được gán nhãn sẵn để suy luận và tìm cách để mô tả dữ liệu cùng cấu trúc của chúng. Ứng dụng của học không giám sát đó là hỗ trợ phân loại thành các nhóm có đặc điểm tương đồng.



Hình 1. 2: Mô hình học không giám sát

Trong thuật toán này, chúng ta không biết được dữ liệu đầu ra hay nhãn màchỉ có dữ liệu đầu vào. Thuật toán Học không giám sát dựa vào cấu trúc của dữ liệuđể thực hiện một công việc nào đó, ví dụ như phân nhóm hoặc giảm số chiều củadữ liệu để thuận tiện trong việc lưu trữ và tính toán.Một cách toán học, Học không giám sát là khi chúng ta chỉ có dữ liệu vào X mà không biết nhãn Y tương ứng.Sự khác nhau giữa học có giám sát và học không giám sát:



Hình 1. 3: Sự khác biệt giữa 2 mô hình

**Học có giám sát:** Là cách huấn luyện một mô hình trong đó dữ liệu học có đầu vào và đầu ra tương ứng đầu vào đó. Mô hình được huấn luyện bằng cách giảm thiểu sai số lỗi (loss) của các dự đoán tại các vòng lặp huấn luyện. Sau quá trình huấn luyện. mô hình sẽ có khả năng đưa ra dự đoán về đầu ra với một đầu vào mới gặp (không có trong dữ liệu học). Nếu không gian đầu ra được biểu diễn dưới dạng rời rạc, ta gọi đó là bài toán phân loại (classification). Nếu không gian đầu ra được biểu diễn dưới dạng liên tục, ta gọi đó là bài toán hồi quy (regression).Học không giám sát: Là cách huấn luyện một mô hình trong đó dữ liệu học chỉ bao gồm đầu vào mà không có đầu ra. Mô hình sẽ được huấn luyện cách để tìm cấu trúc hoặc mối quan hệ giữa các đầu vào. Một trong những phương pháp học không giám sát quan trọng nhất là phân cụm (clustering): Tạo các cụm khác nhau ở mỗi cụm biểu diễn một đặc trưng nào đó của dữ liệu và phân các đầu vào mới vào các cụm theo các đặc trưng của đầu vào đó. Các phương pháp học không giám sát khác có thể kể đến như: phát hiện điểm bất thường (anomaly detection),Singular-value decomposition, …

1. **Học tăng cường (Reinforcement Learning)**

Phương pháp học tăng cường tập trung vào việc làm sao để cho 1 tác tử trong môi trường có thế hành động sao cho lấy được phần thưởng nhiều nhất có thể. Khác với học có giám sát nó không có cặp dữ liệu gán nhãn trước làm đầu vào và cũng không có đánh giá các hành động là đúng hay sai. Trong đó, thuật toán học một chính sách hành động tùy theo các quan sát về thế giới. Mỗi hành động đều có tác động tới môi trường, và môi trường cung cấp thông tin phản hồi để hướng dẫn cho thuật toán của quá trình học.

1. **Học bán giám sát (Semi-supervised learning)**


Các bài toán khi chúng ta có một lượng lớn dữ liệu X nhưng chỉ một phần trong chúng được gán nhãn được gọi là Semi-Supervised Learning. Những bài toán thuộc nhóm này nằm giữa hai nhóm được nêu bên trên. Một ví dụ điển hình của nhóm này là chỉ có một phần ảnh hoặc văn bản được gán nhãn (ví dụ bức ảnh về người, động vật hoặc các văn bản khoa học, chính trị) và phần lớn các bức ảnh/văn bản khác chưa được gán nhãn được thu thập từ internet. Thực tế cho thấy rất nhiều các bài toán Machine Learning thuộc vào nhóm này vì việc thu thập dữ liệu có nhãn tốn rất nhiều thời gian và có chi phí cao. Rất nhiều loại dữ liệu thậm chí cần phải có chuyên gia mới gán nhãn được (ảnh y học chẳng hạn). Ngược lại, dữ liệu chưa có nhãn có thể được thu thập với chi phí thấp từ internet.

## 1.2 – Tổng quan về thuật toán K-Nearest Neighbors (K-NN):

### 1.2.1 – Giới thiệu K – NN:

KNN (K-Nearest Neighbors) là một thuật toán đơn giản nhất trong nhóm thuật toán Học có giám sát. Ý tưởng của thuật toán này đó là tìm output của một dữ liệu mới dựa trên output của K điểm gần nhất xung quanh nó. KNN được ứng dụng nhiều trong khai phá dữ liệu và học máy. Trong thực tế, việc đo khoảng cách giữa các điểm dữ liệu, chúng ta có thể sử dụng rất nhiều độ đo, tiêu biểu như là Mahatan, Ơ-clit, cosine,…

Thuật toán của KNN có thể được mô tả như sau:

  
Hình 1. 1: Tổng quan cách huấn luyện

### 1.2.2 – Thuật toán K-NN:

Các bước để hoàn thành thuật toán K-Nearest Neighbors:

* Tính khoảng cách của dữ liệu mới với những dữ liệu đã biết.
* Đưa tất cả các khoảng cách trên vào một matrix và sắp xếp từ bé đến lớn.
* Lấy K điểm nhỏ nhất ở matrix bên trên để tính tỷ lệ.
* Đưa ra đáp án.

Trong top K giá trị vừa lấy, ta thống kê số lượng của mỗi lớp, chọn phân lớp cho số lượng lớn nhất.

Một câu hỏi đặt ra đó là có phải cứ chọn K càng lớn thì càng tốt, thì câu trả lời đó là còn tùy thuộc vào dữ liệu đó như thế nào. Không phải lúc nào K càng lớn thì cho kết quả tốt và ngược lại. Việc lựa chọn tham số K của mô hình sẽ tiến hành thông qua thực nghiệm nhiều lần để chọn ra kết quả tốt nhất.

Với các bước như trên, chúng ta nhận thấy rằng thuật toán của KNN rất đơn giản, dễ thực hiện, dễ cài đặt. Việc dữ đoán kết quả thật là dễ dàng, độ phức tạp của thuật toán nhỏ.

### 1.2.3 – Ưu và nhược điểm của thuật toán:

1. **Ưu điểm:**

* Độ phức tạp tính toán của quá trình training là bằng 0.
* Việc dự đoán kết quả của dữ liệu mới rất đơn giản.
* Không cần giả sử gì về phân phối của các class.


1. **Nhược điểm:**

* KNN rất nhạy cảm với nhiễu khi K nhỏ.
* Như đã nói, KNN là một thuật toán mà mọi tính toán đều nằm ở khâu test. Trong đó việc tính khoảng cách tới từng điểm dữ liệu trong training set sẽ tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là với các cơ sở dữ liệu có số chiều lớn và có nhiều điểm dữ liệu. Với K càng lớn thì độ phức tạp cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, việc lưu toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ cũng ảnh hưởng tới hiệu năng của KNN.


# CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG GIẢI THUẬT/MÔ HÌNH VÀ THỰC NGHIỆM

## 2.1 – Khai báo thư viện và dữ liệu:


Sử dụng các thư viện như pandas, numpy, matplotlib.pyplot, seaborn, sklearn.datasets, sklearn.model\_selection, sklearn.neighbors, sklearn.preprocessing và sklearn.metrics. Mỗi thư viện có chức năng khác nhau trong việc xử lý dữ liệu và phân tích dữ liệu.



Như hình trên thư viện pandas được sử dụng để đọc và xử lý dữ liệu, thư viện numpy được sử dụng để xử lý các phép tính toán trên ma trận, thư viện matplotlib.pyplot được sử dụng để vẽ biểu đồ, thư viện seaborn được sử dụng để vẽ biểu đồ thống kê, thư viện sklearn.datasets được sử dụng để truy cập vào các tập dữ liệu mẫu có sẵn, thư viện sklearn.model\_selection được sử dụng để chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra, thư viện sklearn.neighbors được sử dụng để xây dựng mô hình phân loại k-nearest neighbors, thư viện sklearn.preprocessing được sử dụng để tỉ lệ hóa dữ liệu và cuối cùng là thư viện sklearn.metrics được sử dụng để tính toán độ chính xác của mô hình phân loại, giá trị bình phương trung bình của sai số và điểm R^2 cho mô hình hồi quy.






Tải dữ liệu đã lấy về từ chính thư viện của sklearn.datasets. Sử dụng phương thức pd.DataFrame() để tạo DataFrame từ dữ liệu tải về và truyền vào dữ liệu và các cột của DataFrame.



## 2.2 – Khám phá dữ liệu:

### 2.2.1 – Tổng quát về dữ liệu:

Bộ dữ liệu ung thư này có 569 quan sát với 30 biến. Trong số 30 biến hoặc tính năng của bộ dữ liệu này, Một là Số nhận dạng, một là chẩn đoán ung thư, 27 là các phép đo trong phòng thí nghiệm có giá trị bằng số và biến cuối cùng là X có tất cả giá trị NA. Chẩn đoán được mã hóa là "M" để chỉ ác tính và "B" để chỉ lành tính. Không có dữ liệu bị thiếu.

Bằng cách nhìn vào đầu ra của lệnh str, tôi có thể thấy rằng 30 đặc điểm số đo lường bao gồm giá trị trung bình, sai số chuẩn và giá trị xấu nhất cho 10 đặc điểm khác nhau của ô.

### 2.2.2 – Tên tính năng và ý nghĩa:

**radius\_mean**: giá trị trung bình của khoảng cách từ tâm đến các điểm trên chu vi.

**texture\_mean**: độ lệch chuẩn của các giá trị thang độ xám.

**perimeter\_mean**: kích thước trung bình của khối u lõi.

**area\_mean**: diện tích khối u.

**smoothness\_mean**: giá trị trung bình của sự thay đổi cục bộ về độ dài bán kính.

**compactness\_mean**: trung bình của chu vi^2 / diện tích - 1.0.

**concavity\_mean**: giá trị trung bình của mức độ nghiêm trọng của các phần lõm của đường viền.

**concave\_points\_mean**: trung bình cho số phần lõm của đường viền.

**symmetry\_mean**

**fractal\_dimension\_mean**: nghĩa của Kích thước Fractal – 1.

**radius\_se**: lỗi tiêu chuẩn cho giá trị trung bình của khoảng cách từ tâm đến các điểm trên chu vi.

**texture\_se**: lỗi tiêu chuẩn cho độ lệch chuẩn của các giá trị thang độ xám.

**perimeter\_se**

**area\_se**

**smoothness\_se**: lỗi tiêu chuẩn cho sự thay đổi cục bộ về độ dài bán kính.

**compactness\_se**: sai số chuẩn cho chu vi^2 / diện tích - 1.0.

**concavity\_se**: lỗi tiêu chuẩn cho mức độ nghiêm trọng của các phần lõm của đường viền.

**concave\_points\_se**: lỗi tiêu chuẩn cho số phần lõm của đường viền.

**symmetry\_se**

**fractal\_dimension\_se**: lỗi tiêu chuẩn cho Kích thước Fractal – 1.

**radius\_worst**: giá trị trung bình "tệ nhất" hoặc lớn nhất cho giá trị trung bình của khoảng cách từ tâm đến các điểm trên chu vi.

**texture\_worst**: giá trị trung bình "xấu nhất" hoặc lớn nhất cho độ lệch chuẩn của các giá trị thang độ xám.

**perimeter\_worst**

**area\_worst**

**smoothness\_worst**: giá trị trung bình "xấu nhất" hoặc lớn nhất đối với sự thay đổi cục bộ về độ dài bán kính.

**compactness\_worst**: giá trị trung bình "tệ nhất" hoặc lớn nhất cho chu vi^2 / diện tích - 1,0.

**concavity\_worst**: giá trị trung bình "xấu nhất" hoặc lớn nhất đối với mức độ nghiêm trọng của các phần lõm của đường viền.

**concave\_points\_worst**: giá trị trung bình "tệ nhất" hoặc lớn nhất cho số phần lõm của đường viền.


**symmetry\_worst**

**fractal\_dimension\_worst**: giá trị trung bình "xấu nhất" hoặc lớn nhất cho Kích thước Fractal - 1


### 2.2.3 – Làm sạch và sắp xếp lại dữ liệu:

Đưa cột ‘target’ của dữ liệu breast\_cancer vào để lấy kết quả chẩn đoán trong đó:

* Giá trị 1 ứng với chuẩn đoán "Benign" (Ung thư vú lành tính).
* Giá trị 0 ứng với chuẩn đoán "Malignant" (Ung thư vú ác tính).




Dưới đây là thông kê và mô tả cho DataFrame bao gồm các giá trị trung bình, phương sai, giá trị tối đa và tối thiểu của các cột trong DataFrame.




## 2.3 – Trực quan hóa dữ liệu:



Ở trên là hình cho chúng ta thấy được số lượng các bệnh nhân ác tính và lành tính trong bộ dữ liệu khi được trực quan thành biều đồ.






Tạo một danh sách các biến để sử dụng trong biểu đồ pairplot. Các biến bao gồm cột target (chuẩn đoán) và các biến "mean radius", "mean texture", "mean perimeter", "mean area" (các đặc trưng liên quan đến bán kính, kết cấu, chu vi và diện tích trung bình).

Tạo và hiển thị biểu đồ pairplot sử dụng dữ liệu từ DataFrame df và các cột được chỉ định trong danh sách cols. Tham số hue="target" được sử dụng để phân màu các điểm trên biểu đồ theo giá trị trong cột target, giúp hiển thị sự tương quan giữa các biến với phân loại "Benign" và "Malignant".

* Các ô chéo trên đường chéo chứa biểu đồ phân phối của mỗi biến riêng lẻ. Điều này giúp hiểu được phân phối và đặc trưng của từng biến.
* Các ô không nằm trên đường chéo chứa biểu đồ phân phối giữa hai biến tương ứng. Điều này giúp phân tích mối quan hệ và tương quan giữa các biến.
* Sự phân loại theo giá trị trong cột target (Benign hoặc Malignant) được biểu diễn bằng màu sắc khác nhau trên biểu đồ. Điều này cho phép quan sát sự phân bố và tương quan giữa các biến với phân loại.

Từ biểu đồ pairplot, chúng ta có thể nhận thấy sự tương quan giữa các biến đo lường và cột target (chuẩn đoán) trong tập dữ liệu ung thư vú. Chúng ta có thể phát hiện xu hướng, ví dụ như các biến có tương quan dương với chuẩn đoán lành tính (Benign) và tương quan âm với chuẩn đoán ác tính (Malignant). Các phân phối và mối quan hệ này cung cấp thông tin giá trị cho việc phân tích, dự đoán và đưa ra kết luận về dữ liệu ung thư vú, chẳng hạn như sự quan trọng của các đặc trưng đối với chuẩn đoán và khả năng phân loại.




Tính toán số lượng điểm dữ liệu trong cột 'mean texture' để sử dụng cho việc tạo biểu đồ scatter plot.


Tạo một mảng 'area' chứa các giá trị diện tích của các điểm trên biểu đồ. Giá trị diện tích được tính dựa trên một phương thức ngẫu nhiên.

Tạo một mảng 'colors' chứa các giá trị màu sắc của các điểm trên biểu đồ. Giá trị màu sắc được tạo ngẫu nhiên từ phân phối đều.

Tạo và hiển thị biểu đồ scatter plot. Các điểm trên biểu đồ được định vị dựa trên giá trị 'mean texture' và 'mean radius' từ DataFrame 'df'. Kích thước và màu sắc của các điểm được xác định bởi 'area' và 'colors' tương ứng. Tham số 'alpha' được sử dụng để điều chỉnh độ mờ của các điểm.






Từ biểu đồ scatter plot trên chúng ta có thể quan sát mối quan hệ giữa 'mean texture' và 'mean radius'. Các điểm trên biểu đồ biểu thị các giá trị của hai biến này, và chúng ta có thể phân tích mối quan hệ giữa 'mean texture' và 'mean radius' dựa trên phân bố và tương quan giữa các điểm trên biểu đồ.



DataFrame ‘X’ được tạo ra bằng cách bỏ cột 'target' ra khỏi DataFrame gốc ‘df’ bằng phương thức drop().

Series ‘Y’ được tạo ra bằng cách lấy cột 'target' từ DataFrame gốc ‘df’.


  

Kết quả cho ‘X’ là một DataFrame chứa 30 cột (các đặc trưng) và 569 hàng (mẫu dữ liệu). Mỗi cột đại diện cho một đặc trưng của dữ liệu ung thư vú.

Kết quả cho ‘Y’ là một Series chứa 569 giá trị (0 hoặc 1), biểu thị cho nhãn mục tiêu (0: ác tính, 1: lành tính) tương ứng với từng mẫu dữ liệu.

Dữ liệu đã được chuẩn bị sẵn để thực hiện quá trình huấn luyện và kiểm tra mô hình phân loại cho bài toán ung thư vú.

## 2.4 – Khởi tạo mô hình:




Chia dữ liệu ban đầu thành hai phần theo tỉ lệ 80-20. Cụ thể:

* ‘X\_train’ và ‘Y\_train’ là tệp huấn luyện, chứa 80% dữ liệu ban đầu, được sử dụng để huấn luyện mô hình.
* ‘X\_test’ và ‘Y\_test’ là tệp kiểm tra, chứa 20% dữ liệu ban đầu, được sử dụng để đánh giá mô hình.

Tham số ‘random\_state = 1’ được sử dụng trong hàm train\_test\_split để đảm bảo sự tái tạo lại kết quả chia dữ liệu. Khi sử dụng giá trị ‘random\_state’ cố định như 1, việc chia dữ liệu sẽ được thực hiện theo cách nhất quán mỗi khi chạy mã, giúp tái tạo kết quả chia dữ liệu đồng nhất trong các lần chạy khác nhau.

Điều này có lợi ích khi bạn muốn đảm bảo rằng kết quả chia dữ liệu là nhất quán và có thể tái tạo được để so sánh kết quả của mô hình giữa các lần chạy khác nhau.




Trong đoạn code trên, một bộ chia tỷ lệ ‘scaler’ được tạo bằng cách sử dụng lớp ‘MinMaxScaler’. Bộ chia tỷ lệ này sẽ được sử dụng để điều chỉnh và biến đổi dữ liệu trong quá trình huấn luyện và kiểm tra.


Dòng ‘X\_train\_scaled = scaler.fit\_transform(X\_train)’ thực hiện điều chỉnh và biến đổi tập huấn luyện (X\_train). Phương thức ‘fit\_transform’ được gọi để tính toán và áp dụng các giá trị tỷ lệ để chuẩn hóa dữ liệu trong tập huấn luyện.

Dòng ,X\_test\_scaled = scaler.transform(X\_test), thực hiện chuyển đổi tập kiểm tra (X\_test) bằng cách sử dụng giá trị tỷ lệ đã được tính toán từ tập huấn luyện. Phương thức ‘transform’ được gọi để áp dụng các giá trị tỷ lệ đã học được từ tập huấn luyện và áp dụng chúng vào tập kiểm tra.

Việc chia tỷ lệ dữ liệu là quan trọng để đảm bảo rằng các biến độc lập có cùng phạm vi giá trị và không bị ảnh hưởng bởi đơn vị đo lường ban đầu, từ đó cải thiện hiệu suất của mô hình.

## 2.5 – Khởi tạo mô hình:






Sử dụng vòng lặp ‘for’ chạy từ 1 đến 29 để tính toán kết quả RMSE, Score và Độ chính xác KNN cơ bản đã được hiển thị. Ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) cung cấp thông tin về số lượng dự đoán đúng và sai.

* Độ chính xác của mô hình KNN với các giá trị k từ 1 đến 29 dao động từ 92.98% đến 96.49%. Điều này cho thấy mô hình KNN có khả năng dự đoán chính xác nhãn của các mẫu dữ liệu trong tập kiểm tra.
* Khi giá trị k tăng, RMSE (Root Mean Square Error) cũng tăng, cho thấy sự chênh lệch giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế cũng tăng.
* Ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) cung cấp thông tin về số lượng dự đoán đúng và sai cho mỗi nhãn. Từ ma trận nhầm lẫn, bạn có thể thấy số lượng các trường hợp được dự đoán đúng (37 mẫu âm tính và 69 mẫu dương tính) và sai (5 mẫu âm tính được dự đoán là dương tính và 3 mẫu dương tính được dự đoán là âm tính).

Tuy nhiên, để đưa ra đánh giá chính xác về mô hình K-NN, chúng ta cần xem xét thêm các yếu tố khác như cross-validation và đánh giá trên tập dữ liệu độc lập.




Trong đoạn code trên, chúng ta tạo danh sách rmse\_values, r2\_values, và mse\_values để lưu trữ kết quả RMSE, R2-score và MSE tương ứng với từng giá trị k.

Sau đó, chúng ta sử dụng vòng lặp để huấn luyện mô hình KNeighborsClassifier với mỗi giá trị k trong k\_values. Mô hình được huấn luyện trên tập huấn luyện X\_train\_scaled và Y\_train.

Sau khi huấn luyện, chúng ta sử dụng mô hình đã được huấn luyện để dự đoán kết quả trên tập kiểm tra X\_test\_scaled và lưu kết quả vào y\_pred.

Tiếp theo, chúng ta tính toán RMSE, R2-score và MSE bằng cách so sánh kết quả dự đoán y\_pred với giá trị thực tế Y\_test. Kết quả này được lưu vào danh sách tương ứng.


Cuối cùng, chúng ta sử dụng biểu đồ để trực quan hóa kết quả. Biểu đồ hiển thị giá trị của MSE, R2-score và RMSE trên trục y và giá trị k trên trục x. Nhờ đó, chúng ta có thể quan sát và so sánh hiệu suất của mô hình KNN với các giá trị k khác nhau.



Dựa vào biểu đồ trên chúng ta có thể thấy được:

* MSE (Mean Squared Error) và RMSE (Root Mean Squared Error): Độ đo MSE và RMSE giảm dần khi giá trị k tăng lên. Điều này có nghĩa là khi số lượng láng giềng gần nhất tăng, độ chính xác dự đoán trên tập test cũng tăng lên, và sai số của mô hình giảm xuống.
* R2-score: Độ đo R2-score tăng dần khi giá trị k tăng lên. Điều này chỉ ra rằng khi số lượng láng giềng gần nhất tăng, mô hình dự đoán tốt hơn và giải thích phương sai của dữ liệu được tốt hơn.
* Mô hình sẽ sử dụng giá trị mặc định của KNeighborsClassifier, tức là K=5


## 2.6 – Mô hình K-NN:



Trong đoạn code trên, chúng ta sử dụng đối tượng ‘model’ của lớp ‘KNeighborsClassifier’ để huấn luyện mô hình trên dữ liệu huấn luyện ‘X\_train’ và nhãn tương ứng ‘Y\_train’.


Sau khi mô hình được huấn luyện, chúng ta sử dụng phương thức ‘predict(X\_train)’ để dự đoán nhãn cho dữ liệu huấn luyện ‘X\_train’ và lưu kết quả vào ‘X\_train\_prediction’. Tiếp theo, chúng ta tính toán độ chính xác của mô hình trên dữ liệu huấn luyện bằng cách so sánh ‘X\_train\_prediction’ với nhãn thực tế ‘Y\_train’ sử dụng phương thức ‘accuracy\_score(Y\_train, X\_train\_prediction)’.

Sau đó, tính toán và in ra màn hình độ chính xác của mô hình trên dữ liệu huấn luyện. Độ chính xác là một phép đo để đánh giá khả năng dự đoán chính xác của mô hình trên dữ liệu huấn luyện là 94.72%.



Kết quả cho thấy độ chính xác trên dữ liệu thử nghiệm là 0.9386, có nghĩa là mô hình K-nearest neighbors đạt được độ chính xác xấp xỉ 93.86% trên tập dữ liệu thử nghiệm. Điều này cho thấy mô hình có khả năng dự đoán chính xác nhãn lớp cho các điểm dữ liệu mới trong tập thử nghiệm.

## 2.7 – Thực nghiệm:



Đầu tiên, chúng ta định nghĩa một dữ liệu đầu vào mới ‘input\_data’, đại diện cho các thuộc tính của một mẫu ung thư vú chưa biết trạng thái lành tính hay ác tính. Với mẫu dữ liệu là:

[13.54,14.36,87.46,566.3,0.09779,0.08129,0.06664,0.04781,0.1885,0.05766,0.2699,0.7886,2.058,23.56,0.008462,0.0146,0.02387,0.01315,0.0198,0.0023,15.11,19.26,99.7,711.2,0.144,0.1773,0.239,0.1288,0.2977,0.07259]

Tiếp theo, chúng ta chuyển đổi ‘input\_data’ thành một mảng numpy sử dụng hàm ‘np.asarray(input\_data)’, để có thể sử dụng cho việc dự đoán.

Sau đó, chúng ta cần định hình lại mảng numpy thành dạng (1, -1) bằng cách sử dụng ‘input\_data\_reshaped = input\_data\_as\_numpy\_array.reshape(1,-1)’. Điều này là cần thiết vì mô hình’ KNeighborsClassifier’ yêu cầu dữ liệu đầu vào có số chiều thích hợp.

Tiếp theo, chúng ta sử dụng mô hình đã được huấn luyện model để dự đoán trạng thái của mẫu ung thư vú từ ‘input\_data\_reshaped’. Điều này được thực hiện bằng cách gọi phương thức ‘predict’ trên mô hình.

Kết quả dự đoán được lưu trong biến ‘prediction’.

Cuối cùng, chúng ta kiểm tra giá trị của ‘prediction’ để xác định xem mẫu ung thư vú là ác tính hay lành tính. Nếu ‘prediction[0]’ bằng 0, chúng ta in ra "Chẩn đoán: Ung thư vú là ÁC tính". Ngược lại, nếu ‘prediction[0]’ khác 0, chúng ta in ra "Chẩn đoán: Ung thư vú là LÀNH tính".

Trong trường hợp này, kết quả dự đoán là [1], nên chúng ta kết luận rằng mẫu ung thư vú được chẩn đoán là lành tính.

## 2.3 – Kết luận và hướng phát triển

### 2.3.1 – Kết luận:

Trong bài báo cáo này, chúng ta đã thực hiện một bài toán dự đoán trạng thái ung thư vú lành tính hay ác tính bằng cách sử dụng mô hình K-nearest neighbors (K-NN). Đầu tiên, chúng ta đã huấn luyện mô hình K-NN trên tập dữ liệu huấn luyện và đánh giá độ chính xác trên tập dữ liệu thử nghiệm.

Bằng việc thay đổi giá trị của K, chúng ta đã thử nghiệm và đánh giá hiệu suất của mô hình với các giá trị K khác nhau. Kết quả được thể hiện qua độ đo MSE (Mean Squared Error), RMSE (Root Mean Squared Error) và R2-score trên biểu đồ. Dựa vào biểu đồ, chúng ta có thể chọn giá trị K tốt nhất cho mô hình KNN. Ở đây chúng ta chọn K mặc định, tức là K = 5.

Sau đó, chúng ta đã sử dụng mô hình đã được huấn luyện để dự đoán trạng thái của một mẫu ung thư vú chưa biết trạng thái. Kết quả dự đoán được cho thấy trạng thái của mẫu ung thư vú là lành tính.

Từ kết quả này, chúng ta có thể kết luận rằng mô hình KNN có khả năng dự đoán trạng thái ung thư vú một cách chính xác cao với 93.86% và có thể áp dụng trong thực tế để hỗ trợ chẩn đoán và quyết định điều trị. Tuy nhiên, việc đánh giá mô hình và kết luận cuối cùng cần được xem xét kỹ lưỡng và xác nhận bằng các phương pháp khác để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của kết quả.

### 2.3.2 – Hướng phát triển:

Trong bài toán dự đoán trạng thái ung thư vú, mô hình KNN đã cho chúng ta kết quả khá ấn tượng với độ chính xác trên dữ liệu thử nghiệm là 93.86%. Tuy nhiên, việc phát triển và cải thiện mô hình vẫn có thể được tiếp tục để đạt được hiệu suất tốt hơn.

Trong tương lai, có thể nghiên cứu thêm các phương pháp khác nhau để cải thiện mô hình, chẳng hạn như:

* Tiền xử lý dữ liệu: Có thể cải thiện mô hình bằng cách thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu, bao gồm chuẩn hóa, xử lý dữ liệu bị thiếu, loại bỏ nhiễu và lựa chọn đặc trưng quan trọng.
* Lựa chọn siêu tham số (hyperparameter tuning): Tinh chỉnh siêu tham số của mô hình KNN như số lượng láng giềng k (k\_neighbors) để tìm giá trị tối ưu, từ đó cải thiện hiệu suất của mô hình.
* Sử dụng các mô hình học máy khác: Thử nghiệm và so sánh hiệu suất của các mô hình học máy khác như Decision Tree, Random Forest, Support Vector Machines (SVM) hoặc Neural Networks để xem liệu chúng có đem lại kết quả tốt hơn.
* Tăng cường tập dữ liệu: Thu thập thêm dữ liệu và tăng cường tập dữ liệu huấn luyện có thể cải thiện khả năng dự đoán của mô hình.
* Kỹ thuật tập ensemble: Áp dụng kỹ thuật ensemble như Voting hoặc Bagging để kết hợp nhiều mô hình KNN hoặc mô hình khác lại với nhau để đạt được dự đoán tốt hơn.
* Đánh giá mô hình: Đảm bảo thực hiện đánh giá mô hình bằng cách sử dụng các phép đo độ chính xác khác nhau như precision, recall, F1-score để có cái nhìn tổng quan về hiệu suất của mô hình.
* Phát triển ứng dụng: Triển khai mô hình KNN hoặc mô hình cải tiến trên nền tảng ứng dụng thực tế để hỗ trợ chẩn đoán ung thư vú trong thực tế và giúp giảm thiểu tác động của bệnh.

Những hướng phát triển này sẽ giúp chúng ta cải thiện mô hình và đạt được kết quả dự đoán chính xác hơn trong việc phân loại trạng thái ung thư vú lành tính và ác tính.

**Tuy nhiên**, cần lưu ý rằng mô hình KNN cũng có nhược điểm và hạn chế riêng. Một số điểm cần xem xét là:

* Độ phức tạp tính toán: Mô hình KNN có độ phức tạp tính toán cao khi số lượng điểm dữ liệu lớn. Việc tìm kiếm các láng giềng gần nhất trong không gian đa chiều có thể tốn nhiều thời gian.
* Quá khớp (overfitting): KNN có xu hướng dễ bị quá khớp dữ liệu huấn luyện khi K quá lớn. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất dự đoán kém trên dữ liệu mới.
* Độ tương đồng không đồng nhất: Mô hình KNN giả định rằng tất cả các thuộc tính đều có mức độ tương đồng và quan trọng như nhau. Trong thực tế, một số thuộc tính có thể quan trọng hơn và cần được xem xét kỹ hơn.
* Ảnh hưởng của nhiễu: KNN có thể nhạy cảm với dữ liệu nhiễu. Các điểm dữ liệu nhiễu có thể làm sai lệch quá trình xác định láng giềng gần nhất và làm suy giảm độ chính xác của mô hình.
* Vì vậy, trong quá trình phát triển, chúng ta cần xem xét và áp dụng các biện pháp khắc phục nhược điểm và hạn chế này để nâng cao hiệu suất và độ chính xác của mô hình dự đoán trạng thái ung thư vú.

# CHƯƠNG 3: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chúng ta đang sống trong thời đại của dữ liệu, nơi mà mọi thứ xung quanh được kết nối với nhau bằng dữ liệu. Chẳng hạn, thế giới điện tử hiện tại có vô số loại dữ liệu, chẳng hạn như dữ liệu Internet vạn vật (IoT), dữ liệu an ninh mạng, dữ liệu thành phố thông minh, dữ liệu kinh doanh, dữ liệu điện thoại thông minh, dữ liệu truyền thông xã hội, dữ liệu sức khỏe, và nhiều hơn nữa. Như ở trên chúng ta đã xây dựng một mô hình giải thuật để dự đoán bệnh ung thư vú bằng K-NN. Ở phần này chúng ta sẽ nghiên cứu một bài báo **Học máy: Thuật toán, Ứng dụng trong thế giới thực và Hướng nghiên cứu (Machine Learning: Algorithms, Real-World Applications and Research Directions)** của tác giả “***Iqbal H. Sarker***” nhấn mạnh những thách thức và hướng nghiên cứu tiềm năng dựa trên nghiên cứu của tác giả. Nhìn chung, bài viết này nhằm mục đích phục vụ như một điểm tham chiếu cho cả giới học thuật và chuyên gia trong ngành cũng như cho những người ra quyết định trong các tình huống và lĩnh vực ứng dụng trong thế giới thực khác nhau, đặc biệt là từ quan điểm kỹ thuật.

## 3.1 – Giới thiệu:

Trong thời gian gần đây, Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là lĩnh vực học máy (ML), đã trải qua một sự phát triển vượt bậc. Điều này diễn ra trong bối cảnh mà phân tích dữ liệu và tính toán đã tạo điều kiện cho các ứng dụng hoạt động một cách thông minh. Lĩnh vực học máy thường cung cấp khả năng học hỏi tự động và nâng cao kinh nghiệm của hệ thống, mà không cần phải viết mã cụ thể. Chúng thường được gọi là công nghệ phổ biến nhất và mới nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư (4 IR hoặc Công nghiệp 4.0). Công nghiệp 4.0 liên quan đến việc tự động hóa liên tục các hoạt động sản xuất và công nghiệp, bao gồm việc xử lý dữ liệu phức tạp và sử dụng các công nghệ thông minh mới như tự động hóa học máy. Do đó, thuật toán học máy chính là yếu tố quan trọng để phân tích thông minh dữ liệu và phát triển ứng dụng phù hợp trong thế giới thực.

Trong lĩnh vực học máy, các thuật toán có thể được chia thành bốn loại chính: học có giám sát, học không giám sát, học bán giám sát và học tăng cường. Chúng được thảo luận một cách ngắn gọn trong phần "Các loại dữ liệu trong thế giới thực và kỹ thuật học máy".

Hiệu quả và hiệu suất của giải pháp học máy phụ thuộc vào tính chất của dữ liệu và hiệu suất của các thuật toán học. Trong lĩnh vực học máy, các phân tích phân loại, hồi quy, phân cụm dữ liệu, kỹ thuật tính năng và giảm kích thước, học quy tắc kết hợp hoặc học tăng cường tồn tại để xây dựng các hệ thống dựa trên dữ liệu. Học sâu, phát triển từ mạng nơ-ron nhân tạo, có khả năng phân tích dữ liệu thông minh và là một phần quan trọng của lĩnh vực học máy rộng lớn hơn.

Vì vậy, việc lựa chọn thuật toán học phù hợp với ứng dụng mục tiêu trong một lĩnh vực cụ thể là một thách thức. Mục tiêu của các thuật toán học khác nhau có sự khác biệt, và kết quả của chúng có thể thay đổi tùy thuộc vào tính chất của dữ liệu. Hiểu rõ nguyên tắc và khả năng ứng dụng của các thuật toán là quan trọng để áp dụng chúng trong các lĩnh vực khác nhau như hệ thống IoT, an ninh mạng, đề xuất kinh doanh, thành phố thông minh, chăm sóc sức khỏe, COVID-19, hệ thống nhận thức, nông nghiệp bền vững và nhiều vấn đề khác.

Với sự quan trọng và tiềm năng của "Machine Learning" trong việc phân tích dữ liệu, bài báo này cung cấp một cái nhìn toàn diện về các loại thuật toán học máy khác nhau có thể được áp dụng để nâng cao khả năng thông minh của ứng dụng. Mục tiêu của bài báo là giải thích nguyên tắc và tiềm năng của các kỹ thuật học máy khác nhau cũng như khả năng ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực thực tế khác nhau.

Các đóng góp chính của bài báo bao gồm:

Xác định phạm vi nghiên cứu dựa trên tính chất của loại dữ liệu trong thế giới thực và khả năng của các kỹ thuật học máy khác nhau.

Cung cấp cái nhìn toàn diện về các thuật toán học máy có thể cải thiện khả năng thông minh của ứng dụng dựa trên dữ liệu.

Thảo luận về khả năng ứng dụng các giải pháp học máy trong các lĩnh vực thực tế khác nhau.

Đề cập và tóm tắt các hướng nghiên cứu tiềm năng trong phạm vi của dịch vụ và phân tích thông minh dữ liệu.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau: Phần tiếp theo trình bày các loại dữ liệu và các thuật toán học máy rộng hơn, đồng thời xác định phạm vi nghiên cứu. Sau đó, bài báo trình bày một cách ngắn gọn và giải thích các thuật toán học máy khác nhau. Cuối cùng, bài báo tập trung vào thảo luận và tóm tắt các lĩnh vực ứng dụng thực tế khác nhau dựa trên các thuật toán học máy. Để kết thúc, các hướng nghiên cứu tiềm năng và tóm tắt của bài báo được nêu ra, cùng với mục đích chính của bài báo trong việc cung cấp hướng dẫn cơ bản cho những người trong ngành học thuật và ngành muốn nghiên cứu và phát triển hệ thống thông minh tự động dựa trên dữ liệu trong các lĩnh vực liên quan bằng cách sử dụng các kỹ thuật học máy.

## 3.2 – Các loại dữ liệu và kỹ thuật học máy:

### 3.2.1 – Các loại dữ liệu:

Thường thì, tính chất của dữ liệu được coi là khóa để xây dựng mô hình học máy hoặc các hệ thống thực tế dựa trên dữ liệu. Dữ liệu có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau, bao gồm dữ liệu có cấu trúc, bán cấu trúc và không có cấu trúc. Ngoài ra, khái niệm "siêu dữ liệu" cũng là một loại dữ liệu đặc biệt về dữ liệu.

1. **Dữ liệu có cấu trúc**

Dữ liệu có cấu trúc đã được xác định một cách rõ ràng và tuân theo một trật tự tiêu chuẩn. Chúng thường được tổ chức một cách cụ thể, dễ dàng truy cập và sử dụng bởi máy tính hoặc thực thể. Dữ liệu có cấu trúc thường được lưu trữ dưới dạng bảng trong các hệ cơ sở dữ liệu quan hệ. Ví dụ về dữ liệu có cấu trúc bao gồm tên, ngày tháng, địa chỉ, số thẻ tín dụng, thông tin chứng khoán và vị trí địa lý.

1. **Dữ liệu không có cấu trúc**

Dữ liệu không có định dạng hoặc tổ chức cố định, làm cho việc nắm bắt, xử lý và phân tích chúng trở nên khó khăn hơn. Loại dữ liệu này thường chứa văn bản và tài liệu đa phương tiện, ví dụ như dữ liệu cảm biến, email, mục blog, tài liệu xử lý văn bản, tệp PDF, tệp âm thanh, video và hình ảnh.

1. **Dữ liệu bán cấu trúc**


Dữ liệu bán cấu trúc không được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu quan hệ, nhưng vẫn có tổ chức cụ thể giúp việc phân tích trở nên thuận tiện hơn. Ví dụ về dữ liệu bán cấu trúc bao gồm tài liệu HTML, XML, JSON và cơ sở dữ liệu NoSQL.

1. **Siêu dữ liệu**

Khái niệm "siêu dữ liệu" không chỉ đơn giản là dữ liệu, mà là "dữ liệu về dữ liệu". Sự khác biệt chính giữa dữ liệu và siêu dữ liệu là dữ liệu thường chỉ là các tài liệu có thể phân loại, đo lường hoặc ghi lại điều gì đó về thuộc tính của chúng. Ngược lại, siêu dữ liệu mô tả thông tin có liên quan đến dữ liệu, mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho người sử dụng. Ví dụ về siêu dữ liệu có thể bao gồm tên tác giả, kích thước tệp, ngày tạo và từ khóa liên quan đến tài liệu.

### 3.2.2 – Các kỹ thuật học máy:

Các thuật toán Học Máy thường được phân thành bốn loại chính: Học có giám sát, Học không giám sát, Học bán giám sát và Học tăng cường, như được biểu diễn trong hình. Dưới đây, chúng ta sẽ tóm tắt ngắn gọn về từng loại kỹ thuật học cùng với các lĩnh vực ứng dụng của chúng để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực.




Hình 3. 1: Các kỹ thuật trong máy học

1. **Học có giám sát (Supervised Learning)**

Học có giám sát là phương pháp sử dụng những dữ liệu được gán nhãn sẵn để suy luận ra quan hệ giữa đầu vào và đầu ra. Sau khi tìm hiểu cách tốt nhất để mô hình hóa các mối quan hệ cho dữ liệu được gán nhãn, thuật toán huấn luyện sẽ được sử dụng cho các bộ dữ liệu mới. Ứng dụng của học có giám sát chính là giúp xác định tín hiệu tốt nhất để dự báo xu hướng, lợi nhuận trong tương lai trong lĩnh vực cổ phiếu, chứng khoán.


Hình 3. 2: Mô hình học có giám sát



Supervised Learning là thuật toán dự đoán đầu ra (outcome) của một dữ liệu mới (new input) dựa trên cặp (input, outcome) đã biết tư trước. Cặp dữ liệu này cònđươc gọi là data, label tức dữ liệu, nhãn. Supervised Learning Là nhóm phổ biếnnhất trong các thuật toán Machine learning


1. **Học không giám sát (Unsupervised Learning)**

Học không giám sát sử dụng những dữ liệu chưa được gán nhãn sẵn để suy luận và tìm cách để mô tả dữ liệu cùng cấu trúc của chúng. Ứng dụng của học không giám sát đó là hỗ trợ phân loại thành các nhóm có đặc điểm tương đồng.



Hình 3. 3: Mô hình học không giám sát

Trong thuật toán này, chúng ta không biết được dữ liệu đầu ra hay nhãn màchỉ có dữ liệu đầu vào. Thuật toán Học không giám sát dựa vào cấu trúc của dữ liệuđể thực hiện một công việc nào đó, ví dụ như phân nhóm hoặc giảm số chiều củadữ liệu để thuận tiện trong việc lưu trữ và tính toán.Một cách toán học, Học không giám sát là khi chúng ta chỉ có dữ liệu vào X mà không biết nhãn Y tương ứng.Sự khác nhau giữa học có giám sát và học không giám sát:



Hình 3. 4: Sự khác biệt giữa 2 mô hình

Học có giám sát: Là cách huấn luyện một mô hình trong đó dữ liệu học cóđầu vào và đầu ra tương ứng đầu vào đó. Mô hình được huấn luyện bằng cách giảmthiểu sai số lỗi (loss) của các dự đoán tại các vòng lặp huấn luyện. Sau quá trìnhhuấn luyện. mô hình sẽ có khả năng đưa ra dự đoán về đầu ra với một đầu vào mớigặp (không có trong dữ liệu học). Nếu không gian đầu ra được biểu diễn dứới dạngrời rạc, ta gọi đó là bài toán phân loại (classification). Nếu không gian đầu ra đượcbiểu diễn dưới dạng liên tục, ta gọi đó là bài toán hồi quy (regression).Học không giám sát: Là cách huấn luyện một mô hình trong đó dữ liệu họcchỉ bao gồm đầu vào mà không có đầu ra. Mô hình sẽ được huấn luyện cách để tìmcấu trúc hoặc mối quan hệ giữa các đầu vào. Một trong những phương pháp họckhông giám sát quan trọng nhất là phân cụm (clustering): Tạo các cụm khác nhauvới mỗi cụm biểu diễn một đặc trưng nào đó của dữ liệu và phân các đầu vào mớivào các cụm theo các đặc trưng của đầu vào đó. Các phương pháp học không giámsát khác có thể kể đến như: phát hiện điểm bất thường (anomaly detection),Singular-value decomposition, …

1. **Học tăng cường (Reinforcement Learning)**

Phương pháp học tăng cường tập trung vào việc làm sao để cho 1 tác tử trongmôi trường có thế hành động sao cho lấy được phần thưởng nhiều nhất có thể. Khác với học có giám sát nó không có cặp dữ liệu gán nhãn trước làm đầu vào và cũng không có đánh giá các hành động là đúng hay sai. Trong đó, thuật toán học một chính sách hành động tùy theo các quan sát về thế giới. Mỗi hành động đều có tác động tới môi trường, và môi trường cung cấp thông tin phản hồi để hướng dẫn cho thuật toán của quá trình học.

1. **Học bán giám sát (Semi-supervised learning)**


Các bài toán khi chúng ta có một lượng lớn dữ liệu X nhưng chỉ một phầntrong chúng được gán nhãn được gọi là Semi-Supervised Learning. Những bài toán thuộc nhóm này nằm giữa hai nhóm được nêu bên trên. Một ví dụ điển hình củanhóm này là chỉ có một phần ảnh hoặc văn bản được gán nhãn (ví dụ bức ảnh vềngười, động vật hoặc các văn bản khoa học, chính trị) và phần lớn các bức ảnh/vănbản khác chưa được gán nhãn được thu thập từ internet. Thực tế cho thấy rất nhiều các bài toán Machine Learning thuộc vào nhómnày vì việc thu thập dữ liệu có nhãn tốn rất nhiều thời gian và có chi phí cao. Rất nhiều loại dữ liệu thậm chí cần phải có chuyên gia mới gán nhãn được (ảnh y học chẳng hạn). Ngược lại, dữ liệu chưa có nhãn có thể được thu thập với chi phí thấptừ internet.

Vì vậy, để xây dựng các mô hình hiệu quả trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau, các loại kỹ thuật học máy khác nhau có thể đóng một vai trò quan trọng tùy theo khả năng học tập của chúng và bản chất của dữ liệu đã được thảo luận trước đó, cũng như kết quả mục tiêu. Trong hình trên, chúng ta đã tổng hợp các loại kỹ thuật học máy khác nhau kèm theo ví dụ. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ nghiên cứu cái nhìn toàn diện về các thuật toán học máy có thể được áp dụng để nâng cao trí thông minh và khả năng của ứng dụng dựa trên dữ liệu.

## 3.3 – Nhiệm vụ và thuật toán của học máy:

### 3.3.1 – Phân tích phân loại:

Phân loại là một phương pháp học có giám sát trong lĩnh vực học máy, có thể áp dụng để dự đoán nhãn lớp cho các ví dụ cụ thể. Nó tạo ra một ánh xạ từ biến đầu vào sang biến đầu ra, nhãn hoặc danh mục. Ví dụ, phân loại có thể được sử dụng để phát hiện thư rác và không phải thư rác trong email.



Hình 3. 5: Cấu trúc chung của mô hình dự đoán dựa trên học máy

**Trong phân loại, có các loại chính sau:**

#### Phân loại nhị phân:

Đây liên quan đến việc phân loại với hai nhãn lớp như "đúng" và "sai" hoặc "có" và "không". Một ví dụ cụ thể là phân loại giữa "phát hiện ung thư" và "không phát hiện ung thư".

Phân loại nhiều lớp: Trong trường hợp này, có nhiều hơn hai nhãn lớp. Không có nguyên tắc về trạng thái bình thường và bất thường như phân loại nhị phân. Thay vào đó, mỗi ví dụ được gán vào một lớp cụ thể trong tập hợp các lớp đã cho. Ví dụ, phân loại các loại tấn công mạng khác nhau có thể là một nhiệm vụ phân loại nhiều lớp.

#### Phân loại nhiều nhãn:

Trong trường hợp này, mỗi ví dụ có thể liên kết với nhiều lớp hoặc nhãn. Ví dụ, tin tức có thể được phân loại vào nhiều danh mục như "tên thành phố", "công nghệ" hoặc "tin tức mới nhất".

**Một số thuật toán phân loại phổ biến bao gồm:**

#### Naive Bayes (NB):

Dựa trên định lý Bayes với giả định về tính độc lập giữa các tính năng. Thường sử dụng cho phân loại tài liệu, văn bản và lọc thư rác.

Phân tích phân biệt tuyến tính (LDA): Tạo bộ phân loại ranh giới quyết định tuyến tính bằng cách áp dụng quy tắc Bayes sau khi khớp mật độ có điều kiện của các lớp. Thường được sử dụng để giảm chiều dữ liệu và phân loại trong các lĩnh vực khác nhau.

#### Hồi quy logistic (LR):

Là một phương pháp phân loại dựa trên xác suất, sử dụng hàm logistic (hàm sigmoid) để ước tính xác suất. LR thường hoạt động tốt khi dữ liệu có thể phân tách tuyến tính và có thể bị overfit trong trường hợp dữ liệu nhiều chiều. Kỹ thuật chuẩn hóa (L1 và L2) có thể được sử dụng để tránh overfitting. LR cũng có khuyết điểm khi giả định về tính tuyến tính giữa các biến phụ thuộc và độc lập không được thỏa mãn. Nó thường được sử dụng cho phân loại.

#### K-hàng xóm gần nhất (KNN):


Là một thuật toán "học tập dựa trên cá thể" hoặc "lười biếng", không tạo ra một mô hình chung mà lưu trữ dữ liệu huấn luyện trong không gian n chiều. KNN phân loại dựa trên các phép đo tương tự như khoảng cách Euclide và bỏ phiếu đa số từ các hàng xóm gần nhất của mỗi điểm để quyết định phân loại. Nó phù hợp cho dữ liệu nhiễu và độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu. Tuy nhiên, việc chọn số lượng hàng xóm tối ưu là một vấn đề.

#### Máy vectơ hỗ trợ (SVM)

Là một kỹ thuật phân loại, hồi quy hoặc tác vụ khác. SVM xây dựng siêu phẳng hoặc tập hợp các siêu phẳng để tạo khoảng cách lớn nhất giữa các điểm dữ liệu huấn luyện gần nhất trong các lớp. Nó hoạt động tốt trong không gian nhiều chiều và sử dụng các hàm nhân như tuyến tính, đa thức, RBF, sigmoid. Tuy nhiên, SVM không hoạt động tốt khi dữ liệu chứa nhiễu hoặc các lớp mục tiêu chồng chéo.

#### Cây quyết định (DT):


Là phương pháp học có giám sát phi tham số, sử dụng cây quyết định để phân loại dựa trên thuộc tính của các nút trong cây. Thuộc tính tại mỗi nút quyết định việc điều hướng sang nhánh cây tương ứng. Tiêu chí phổ biến là "gini" và "entropy" để phân tách các thể hiện. DT được sử dụng cho cả nhiệm vụ phân loại và hồi quy.



Hình 3. 6: Cấu trúc cây quyết định

#### Rừng ngẫu nhiên (Random Forest - RF):

Một bộ phân loại Random Forest được biết đến là một kỹ thuật phân loại tổ hợp được sử dụng trong lĩnh vực học máy và khoa học dữ liệu trong nhiều lĩnh vực ứng dụng khác nhau. Phương pháp này sử dụng "tổ hợp song song" bằng cách đặt nhiều bộ phân loại cây quyết định song song, như hình 5, trên các tập con dữ liệu khác nhau và sử dụng đa số phiếu bỏ phiếu hoặc trung bình cho kết quả cuối cùng. Điều này giúp giảm vấn đề overfitting, tăng độ chính xác và kiểm soát. Do đó, mô hình học RF với nhiều cây quyết định thường chính xác hơn so với mô hình dựa trên cây quyết định đơn lẻ. Để xây dựng một loạt các cây quyết định với sự biến đổi kiểm soát, nó kết hợp hợp chất bao (bagging) và lựa chọn đặc trưng ngẫu nhiên. Nó thích nghi cả với các vấn đề phân loại và hồi quy, cũng như phù hợp với cả giá trị phân loại và liên tục.



Hình 3. 7: Cấu trúc rừng ngẫu nhiên khi xem xét nhiều cây quyết định

#### AdaBoost (Adaptive Boosting):

AdaBoost là một quá trình học tổ hợp sử dụng phương pháp lặp để cải thiện các bộ phân loại kém bằng cách học từ sai lầm của chúng. Phương pháp này được phát triển bởi Yoav Freund và cộng sự và còn được gọi là "meta-learning". Khác với Random Forest sử dụng tổ hợp song song, AdaBoost sử dụng "tổ hợp tuần tự". Nó tạo ra một bộ phân loại mạnh bằng cách kết hợp nhiều bộ phân loại hoạt động kém để thu được một bộ phân loại tốt với độ chính xác cao. Theo cách này, AdaBoost được gọi là một bộ phân loại thích ứng bởi việc cải thiện đáng kể hiệu suất của bộ phân loại, nhưng trong một số trường hợp, nó có thể gây ra overfitting. AdaBoost thường được sử dụng để tăng hiệu suất của cây quyết định, bộ ước tính cơ bản, trong các vấn đề phân loại nhị phân, tuy nhiên, nó nhạy cảm với dữ liệu nhiễu và ngoại lệ.

#### Extreme Gradient Boosting (XGBoost):

Gradient Boosting, tương tự như Random Forest [19] ở trên, là một thuật toán học tổ hợp tạo ra một mô hình cuối cùng dựa trên một loạt các mô hình cá nhân, thường là cây quyết định. Đạo hàm được sử dụng để giảm thiểu hàm mất mát, tương tự cách mạng nơ-ron sử dụng gradient descent để tối ưu hóa trọng số. Extreme Gradient Boosting (XGBoost) là một biến thể của gradient boosting có các xấp xỉ chi tiết hơn khi xác định mô hình tốt nhất. Nó tính toán đạo hàm cấp hai của hàm mất mát để giảm thiểu mất mát và sử dụng chế độ hóa nâng cao (L1 và L2), giảm overfitting và cải thiện tổng quát hóa và hiệu suất của mô hình. XGBoost dễ dàng hiểu và có thể xử lý tốt các tập dữ liệu có kích thước lớn.

#### Stochastic Gradient Descent (SGD):

Stochastic Gradient Descent (SGD) là một phương pháp lặp để tối ưu hóa hàm mục tiêu với tính chất mịn phù hợp, trong đó từ "ngẫu nhiên" ám chỉ xác suất ngẫu nhiên. Điều này giúp giảm gánh nặng tính toán, đặc biệt trong các vấn đề tối ưu hóa chiều cao, cho phép các lặp nhanh hơn nhưng với tốc độ hội tụ thấp hơn. Đạo hàm là độ dốc của một hàm tính toán mức độ thay đổi của biến dưới sự thay đổi của biến khác. Toán học, Gradient Descent là một hàm lồi mà đầu ra là đạo hàm riêng của một tập hợp các tham số đầu vào. Trong học máy quy mô lớn và thưa thớt, SGD đã được áp dụng thành công vào các vấn đề thường gặp trong phân loại văn bản và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, SGD nhạy cảm với việc tỷ lệ tỷ lệ và cần một loạt siêu tham số, chẳng hạn như tham số chính quy hóa và số vòng lặp.

#### Phân loại dựa trên luật:

Thuật ngữ phân loại dựa trên luật có thể được sử dụng để chỉ bất kỳ phương pháp phân loại nào sử dụng luật IF-THEN để dự đoán lớp. Một số thuật toán phân loại như Zero-R, One-R, cây quyết định, DTNB, Ripple Down Rule learner (RIDOR), Repeated Incremental Pruning to Produce Error Reduction (RIPPER) tồn tại với khả năng tạo ra luật. Cây quyết định là một trong những thuật toán phân loại dựa trên luật phổ biến nhất trong các kỹ thuật này vì nó có nhiều ưu điểm như dễ hiểu hơn, khả năng xử lý dữ liệu nhiều chiều, đơn giản và nhanh chóng, độ chính xác tốt và khả năng tạo ra luật cho phân loại dễ hiểu bởi con người. Luật dựa trên cây quyết định cũng cung cấp độ chính xác đáng kể trong mô hình dự đoán cho các trường hợp kiểm tra chưa được thấy. Vì luật dễ dàng hiểu, các bộ phân loại dựa trên luật này thường được sử dụng để tạo ra các mô hình mô tả có thể mô tả một hệ thống bao gồm các thực thể và mối quan hệ của chúng.

### 3.3.2 – Phân tích phân cụm:

Phân tích phân cụm, còn được gọi là phân cụm, là một phương pháp không giám sát trong máy học để nhóm các điểm dữ liệu tương tự trong một tập dữ liệu lớn mà không cần biết kết quả cụ thể trước. Nó hoạt động bằng cách gom nhóm các đối tượng lại với nhau theo cách sao cho các đối tượng trong cùng một nhóm, hay cụm, có sự tương đồng nhất định hơn so với các đối tượng trong các nhóm khác. Phương pháp này thường được sử dụng để khám phá các mẫu hay xu hướng trong dữ liệu, ví dụ như việc nhóm người tiêu dùng dựa trên hành vi của họ. Các lĩnh vực như an ninh mạng, thương mại điện tử, xử lý dữ liệu di động và phân tích hành vi có thể sử dụng phân cụm để tìm hiểu và phân loại dữ liệu.

Có nhiều loại phương pháp phân cụm khác nhau:

#### Phương pháp phân vùng:

Dựa vào đặc trưng và tương đồng của dữ liệu, phương pháp này chia dữ liệu thành nhiều nhóm hoặc cụm. Số lượng cụm có thể được xác định tùy theo ứng dụng, và một số thuật toán phổ biến trong loại này là K-means, K-Medoids, CLARA, v.v.

#### Phương pháp dựa trên mật độ:

Sử dụng khái niệm về mật độ dữ liệu để xác định các cụm riêng biệt. Các thuật toán dựa trên mật độ tìm các vùng có mật độ cao và cách xa các vùng có mật độ thấp. Ví dụ: DBSCAN, OPTICS.

#### Phương pháp dựa trên phân cấp:

Xây dựng một cấu trúc cây từ các cụm dựa trên cách chúng tương đồng nhau. Phân cụm theo phân cấp có thể được thực hiện từ dưới lên hoặc từ trên xuống. Kỹ thuật BOTS là một ví dụ về phân cụm theo thứ bậc từ dưới lên.

#### Phương pháp dựa trên lưới:

Sử dụng biểu diễn lưới để xử lý dữ liệu lớn. Các phương pháp như STING, CLIQUE sử dụng cách tiếp cận này.

#### Phương pháp dựa trên mô hình:

Sử dụng các mô hình xác suất như mô hình hỗn hợp Gaussian (GMM) để phân cụm dữ liệu. GMM sử dụng các phân phối Gaussian để mô tả các cụm.

#### Phương pháp dựa trên ràng buộc:

Sử dụng các ràng buộc để nhóm dữ liệu dựa trên kiến thức miền. Các thuật toán như COP K-means, CMWK-Means sử dụng cách tiếp cận này.

Nhiều thuật toán phân cụm đã được phát triển cho các lĩnh vực khác nhau. Các ví dụ gồm K-means, DBSCAN, GMM, và nhiều phương pháp khác. Chúng tôi đã tóm tắt các loại phương pháp phân cụm và cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự đa dạng và ứng dụng của chúng.

### 3.3.3 – Giảm kích thước và học tính năng

#### a. Giảm kích thước:

Trong lĩnh vực học máy và khoa học dữ liệu, việc xử lý dữ liệu nhiều chiều đang là thách thức lớn cho các nhà nghiên cứu và nhà phát triển ứng dụng. Để giải quyết vấn đề này, giảm kích thước dữ liệu đã trở thành một kỹ thuật học máy không giám sát quan trọng. Kỹ thuật này đem lại nhiều lợi ích như khả năng hiểu rõ hơn từ phía người đọc, giảm chi phí tính toán và tránh sự dư thừa bằng cách đơn giản hóa mô hình. Cả việc lựa chọn và trích xuất tính năng đều có thể dùng để giảm kích thước.

* **Lựa chọn tính năng:**

Còn gọi là lựa chọn biến hoặc thuộc tính, kỹ thuật này tập trung vào việc chọn ra một tập con các tính năng duy nhất từ dữ liệu để xây dựng mô hình học máy. Quá trình này giúp giảm phức tạp của mô hình bằng cách loại bỏ những tính năng không quan trọng và giúp thuật toán học máy đào tạo nhanh hơn. Sự lựa chọn đúng tính năng có thể giúp giảm thiểu vấn đề overfitting, tăng khả năng tổng quát và chính xác của mô hình.


* **Trích xuất tính năng:**

Trong các mô hình máy học, kỹ thuật trích xuất tính năng giúp chúng ta hiểu sâu hơn về dữ liệu, cải thiện khả năng dự đoán và giảm tải chi phí tính toán. Mục tiêu của trích xuất tính năng là giảm số lượng tính năng bằng cách tạo ra những tính năng mới từ những tính năng gốc, sau đó loại bỏ các tính năng gốc đó. Ví dụ, phân tích thành phần chính (PCA) thường được dùng để tạo ra các thành phần tương ứng với không gian chiều thấp hơn từ dữ liệu gốc.

#### Học tính năng/đặc trưng:

Có nhiều thuật toán khác nhau đã được đề xuất để giảm kích thước dữ liệu trong lĩnh vực học máy và khoa học dữ liệu. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến được sử dụng trong các lĩnh vực ứng dụng khác nhau.

* **Ngưỡng phương sai:** Phương pháp đơn giản là loại bỏ các tính năng có phương sai thấp, tức là có ít biến đổi. Điều này giúp loại bỏ các tính năng không mang lại nhiều thông tin và giữ lại những tính năng có sự biến đổi lớn.
* **Tương quan Pearson:** Phương pháp này đo lường mối quan hệ tuyến tính giữa các tính năng và biến phản hồi. Nó cũng có thể được sử dụng để lựa chọn tính năng, với giá trị kết quả nằm trong khoảng từ -1 đến 1, thể hiện mức độ tương quan.
* **ANOVA:** Phân tích phương sai kiểm tra sự khác biệt giữa giá trị trung bình của các nhóm khác nhau. Nó dựa vào giả định về mối quan hệ tuyến tính và phân phối chuẩn của các biến.
* **The chi-square:** Loại bỏ tính năng đệ quy (RFE): RFE loại bỏ lần lượt các tính năng yếu nhất cho đến khi đạt được số lượng tính năng cần giữ lại.
* **Lựa chọn dựa trên mô hình:** Sử dụng mô hình tuyến tính bị phạt L1 như Lasso giúp loại bỏ các tính năng không quan trọng. Các công cụ phân loại cây cũng có thể sử dụng để ước tính tầm quan trọng của các tính năng.
* **Phân tích thành phần chính (PCA):** Phương pháp này biến đổi tập hợp các biến tương quan thành tập hợp các biến không tương quan, giúp giảm kích thước bộ dữ liệu và cải thiện mô hình học máy.



Hình 3. 8: Ví dụ về phân tích thành phần chính (PCA)

### 3.3.4 – Khai phá luật kế hợp:

Học luật kết hợp là một phương pháp trong học máy nhằm khám phá mối quan hệ có ý nghĩa giữa các biến trong các bộ dữ liệu lớn. Những mối quan hệ này được biểu thị dưới dạng câu "If - Then". Ví dụ, nếu một khách hàng mua một máy tính hoặc laptop, thì họ có khả năng mua phần mềm chống vi-rút cùng lúc. Phương pháp này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm dịch vụ IoT, chẩn đoán y học, phân tích hành vi sử dụng, khai thác sử dụng web, ứng dụng điện thoại thông minh, an ninh mạng và sinh học tin học. Khác với việc khai thác chuỗi, học luật kết hợp không xem xét thứ tự của các sự kiện trong hoặc qua các giao dịch. Hiệu suất của các luật kết hợp thường được đo bằng các tham số như 'hỗ trợ' và 'độ tin cậy'.

Nhiều phương pháp học luật kết hợp đã được đề xuất trong tài liệu khai thác dữ liệu, bao gồm các phương pháp dựa vào logic phụ thuộc, dựa trên mẫu thường xuyên và dựa trên cây. Một số thuật toán phổ biến trong lĩnh vực này bao gồm:

* **AIS và SETM:** Những thuật toán này được giới thiệu bởi Agrawal et al. AIS tạo ra nhiều tập hợp ứng viên, dẫn đến việc sử dụng tài nguyên cao hơn. SETM thể hiện hành vi ổn định nhưng cũng tạo ra một số lượng lớn tập hợp ứng viên.
* **Apriori:** Agrawal et al. đề xuất các thuật toán Apriori, giúp tạo ra các luật kết hợp cho các bộ dữ liệu. Những thuật toán này vượt trội hơn AIS và SETM do tính chất Apriori. Apriori tiến hành từ dưới lên, tạo ra các tập hợp ứng viên trong khi sử dụng nguyên tắc "tất cả các tập con của tập hợp phổ biến phải cũng phổ biến" để giảm không gian tìm kiếm.
* **ECLAT:** Được đề xuất bởi Zaki et al., ECLAT sử dụng tìm kiếm theo chiều sâu để tìm tập hợp phổ biến. Khác với Apriori, nó biểu thị dữ liệu theo chiều dọc, làm cho nó hiệu quả cho các bộ dữ liệu nhỏ và trung bình.
* **FP-Growth:** Frequent Pattern Growth của Han et al. sử dụng cây mẫu thường xuyên (FP-tree). Khác với Apriori, nó ngăn chặn việc tạo ra tập hợp ứng viên và thay vào đó tạo ra một cây thông qua chiến lược "chia để trị". Tuy nhiên, việc sử dụng FP-Tree khá phức tạp và không phù hợp cho môi trường khai thác tương tác.
* **ABC-RuleMiner:** Được đề xuất gần đây bởi Sarker et al., thuật toán này tập trung vào việc khám phá các luật kết hợp không lặp lại bằng cách xem xét các đặc trưng ngữ cảnh liên quan. Nó xây dựng một cây tạo ra luật kết hợp thông qua việc đi qua cây. Do đó, ABC-RuleMiner mạnh mẽ hơn so với các phương pháp dựa trên luật truyền thống từ cả hai khía cạnh là tạo ra luật không lặp lại và ra quyết định thông minh, đặc biệt trong môi trường tính cách thông minh dựa trên ngữ cảnh, nơi có sự tham gia của người dùng hoặc người dùng.

Trong số những kỹ thuật học luật kết hợp được thảo luận ở trên, Apriori là thuật toán phổ biến nhất để khám phá luật kết hợp từ một bộ dữ liệu cho trước. Điểm mạnh chính của kỹ thuật học luật kết hợp là tính toàn diện, khi nó tạo ra tất cả các mối quan hệ thỏa mãn các ràng buộc được chỉ định bởi người dùng, như hỗ trợ tối thiểu và giá trị độ tin cậy. Phương pháp ABC-RuleMiner đã thảo luận ở trên cũng có thể mang lại kết quả đáng kể trong việc tạo ra luật không lặp lại và ra quyết định thông minh cho các lĩnh vực ứng dụng liên quan trong thế giới thực.

### 3.3.5 – Học tăng cường

Học tăng cường là một phương pháp học máy cho phép một "đại diện" học thông qua thử và sai trong môi trường tương tác bằng cách sử dụng thông tin từ hành động và trải nghiệm của nó. Khác với học có giám sát, dựa trên dữ liệu mẫu hoặc ví dụ đã có, phương pháp học tăng cường dựa vào việc tương tác với môi trường. Bài toán cần giải quyết trong học tăng cường được xác định là MDP (quyết định Markov), nghĩa là liên quan đến việc đưa ra quyết định theo chuỗi. Một bài toán học tăng cường thường bao gồm bốn yếu tố: Đại diện, Môi trường, Phần thưởng và Chính sách.

Học tăng cường có thể được chia thành hai phần: Kỹ thuật dựa trên mô hình và Kỹ thuật không dựa trên mô hình. Kỹ thuật dựa trên mô hình là quá trình suy luận hành vi tối ưu từ mô hình môi trường bằng cách thực hiện hành động và quan sát kết quả, bao gồm trạng thái tiếp theo và phần thưởng ngay lập tức. AlphaZero, AlphaGo là ví dụ về các phương pháp dựa trên mô hình. Mặt khác, phương pháp không dựa trên mô hình không sử dụng phân phối xác suất chuyển tiếp và hàm phần thưởng liên quan đến MDP. Q-learning, Mạng Q Sâu, Kiểm soát Monte Carlo, SARSA (State–Action–Reward–State–Action) và nhiều thuật toán khác là ví dụ về các thuật toán không dựa trên mô hình. Mạng chính sách, cần thiết cho học dựa trên mô hình nhưng không cần cho học không dựa trên mô hình, là sự khác biệt chính giữa học không dựa trên mô hình và học dựa trên mô hình. Dưới đây, chúng ta sẽ thảo luận về các thuật toán học tăng cường phổ biến.

* Phương pháp Monte Carlo: Phương pháp Monte Carlo là một loại rất rộng của thuật toán tính toán dựa trên việc lặp lại lấy mẫu ngẫu nhiên để thu được kết quả số. Ý tưởng cơ bản là sử dụng ngẫu nhiên để giải quyết các vấn đề ban đầu là xác định. Tối ưu hóa, tích phân số và việc tạo ra các giá trị từ phân phối xác suất là ba loại vấn đề mà phương pháp Monte Carlo thường được sử dụng.
* Q-learning: Q-learning là một thuật toán học tăng cường không dựa trên mô hình để học chất lượng các hành vi mà nói cho một đại diện biết hành động nào được thực hiện dưới điều kiện nào. Nó không cần một mô hình về môi trường (vì vậy còn được gọi là "không dựa trên mô hình") và có thể xử lý các chuyển tiếp và phần thưởng ngẫu nhiên mà không cần sự điều chỉnh. 'Q' trong Q-learning thường đại diện cho chất lượng, vì thuật toán tính toán phần thưởng kỳ vọng tối đa cho một hành vi cụ thể trong một trạng thái cụ thể.
* Deep Q-learning: Bước làm cơ bản trong Deep Q-Learning là đưa trạng thái ban đầu vào mạng thần kinh, trả lại giá trị Q của tất cả các hành động có thể như một đầu ra. Khi ta có môi trường tương đối đơn giản, Q-learning hoạt động tốt. Tuy nhiên, khi số trạng thái và hành động trở nên phức tạp hơn, học sâu có thể được sử dụng như một bộ xấp xỉ hàm.

Học tăng cường, cùng với học có giám sát và không có giám sát, là một trong những hình thức cơ bản của học máy. Học tăng cường có thể được sử dụng để giải quyết nhiều vấn đề thế giới thực trong các lĩnh vực khác nhau, như lý thuyết trò chơi, lý thuyết kiểm soát, phân tích hoạt động.

### 3.3.6 – Mạng Nơ-ron nhân tạo và Học sâu:


Học sâu là một phần của hệ thống rộng hơn, bao gồm các phương pháp học máy dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) với khả năng học biểu diễn. Học sâu đem đến kiến trúc tính toán bằng cách kết hợp nhiều lớp xử lý như lớp đầu vào, lớp ẩn và lớp đầu ra để học từ dữ liệu [41]. Một ưu điểm chính của học sâu so với các phương pháp học máy truyền thống là hiệu suất tốt hơn trong nhiều tình huống, đặc biệt khi xử lý dữ liệu lớn [105, 129]. Hình 9 thể hiện so sánh hiệu suất tổng thể giữa học sâu và học máy theo sự gia tăng của dữ liệu. Tuy nhiên, kết quả này có thể biến đổi tùy thuộc vào tính chất của dữ liệu và bối cảnh thực nghiệm.



Hình 3. 9: Hiệu suất học máy và học sâu theo sự gia tăng của dữ liệu


**Các thuật toán học sâu phổ biến bao gồm:**

* **Mạng Nơ-ron Nhiều Lớp (MLP):** Còn gọi là perceptron nhiều lớp, MLP là cơ sở của học sâu. Nó bao gồm một lớp đầu vào, nhiều lớp ẩn và một lớp đầu ra, như hình 10. MLP sử dụng "Backpropagation" để điều chỉnh trọng số và thường được sử dụng khi xây dựng mô hình dự đoán.
* **Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN):** CNN cải tiến thiết kế của mạng nơ-ron thông thường, với các lớp tích chập và gộp, thường được dùng cho xử lý ảnh và ngôn ngữ tự nhiên.
* **Mạng Nơ-ron Tái Phát Nhân Tạo Bộ Nhớ Ngắn Hạn Dài (LSTM-RNN):** LSTM được sử dụng cho dữ liệu tuần tự, chẳng hạn như chuỗi thời gian và ngôn ngữ tự nhiên.
* Mạng Nơ-ron Nhiều Lớp (MLP): MLP, hay còn gọi là perceptron đa lớp, là kiến trúc cơ bản trong học sâu. Nó bao gồm một lớp đầu vào, một hoặc nhiều lớp ẩn và một lớp đầu ra, như hình 10. Mỗi nút trong lớp này kết nối với từng nút trong lớp tiếp theo với trọng số cụ thể. MLP sử dụng kỹ thuật "Backpropagation" để điều chỉnh trọng số trong quá trình xây dựng mô hình. Khả năng tùy chỉnh nhiều siêu tham số, như số lớp ẩn, số nơ-ron và số vòng lặp, giúp MLP phù hợp với nhiều tình huống, tuy nhiên có thể dẫn đến tốn kém về tính toán.
* Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN): CNN là phiên bản cải tiến của mạng nơ-ron thông thường, bao gồm các lớp tích chập, lớp gộp và các lớp kết nối đầy đủ, như hình 11. Nhờ tận dụng cấu trúc hai chiều của dữ liệu đầu vào, CNN phổ biến trong việc xử lý hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên. Một số mô hình dựa trên CNN, như AlexNet, Xception, Inception, VGG và ResNet, thường được áp dụng trong nhận dạng hình ảnh, xử lý hình ảnh y tế, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhiều lĩnh vực khác.



Hình 3. 10: Ví dụ về mạng thần kinh tích chập (CNN hoặc ConvNet)

* LSTM-RNN: Bộ nhớ ngắn hạn dài (LSTM) là kiến trúc trong học sâu, thuộc loại mạng nơ-ron tái phát nhân tạo (RNN). LSTM có khả năng lưu trữ thông tin qua các liên kết phản hồi, khác với mạng nơ-ron thông thường. Điều này giúp LSTM phù hợp cho việc phân tích và dự đoán dữ liệu tuần tự như chuỗi thời gian, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng giọng nói. Đặc điểm này phân biệt LSTM với các mạng thông thường và thường được áp dụng trong lĩnh vực phân tích chuỗi thời gian, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhiều ứng dụng khác.



Hình 3. 11: Cấu trúc mô hình ANN với nhiều lớp xử lý

Ngoài các phương pháp đã nêu, còn tồn tại nhiều phương pháp học sâu khác cho các mục đích khác nhau. Ví dụ, bản đồ tự tổ chức (SOM) sử dụng học không giám sát để biểu diễn dữ liệu nhiều chiều bằng bản đồ lưới 2D. Bộ mã hóa tự động (AE) giúp giảm kích thước và trích xuất đặc trưng trong học không giám sát.

Nhìn chung, các phương pháp học sâu đa dạng có thể được áp dụng cho nhiều mục đích trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

## 3.4 – Thách thức và hướng nghiên cứu

Nghiên cứu của bài báo này tập trung vào các thuật toán học máy để phân tích thông tin từ dữ liệu và ứng dụng của chúng trong nhiều ngữ cảnh. Trong phần này, chúng tôi tóm tắt và thảo luận về những thách thức và cơ hội nghiên cứu trong tương lai.

Tổng thể, hiệu quả và hiệu suất của giải pháp học máy phụ thuộc vào bản chất của dữ liệu cũng như hiệu suất của các thuật toán. Việc thu thập dữ liệu đúng kiểu trong các lĩnh vực như an ninh mạng, IoT, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, được thảo luận ở phần "Ứng dụng của Machine Learning", không đơn giản. Mặc dù khả năng tạo ra lượng dữ liệu lớn đang tăng lên, việc thu thập dữ liệu hữu ích cho các ứng dụng học máy vẫn còn là thách thức quan trọng. Dữ liệu thường chứa nhiễu, giá trị bị thiếu và dữ liệu không có ý nghĩa rõ ràng, điều này cần xử lý cẩn thận.

Việc chọn thuật toán học máy phù hợp với mục tiêu ứng dụng cũng là một thách thức quan trọng. Một số thuật toán có thể cho kết quả khác nhau dựa trên đặc điểm của dữ liệu. Việc chọn sai thuật toán có thể dẫn đến kết quả không chính xác. Về mặt xây dựng mô hình, các kỹ thuật trong phần "Nhiệm vụ và thuật toán học máy" có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề thực tế như an ninh mạng, chăm sóc sức khỏe và thành phố thông minh.

Tuy nhiên, việc kết hợp các phương pháp, tinh chỉnh hoặc thiết kế các phương pháp học máy mới có thể đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Sự thành công cuối cùng của giải pháp dựa trên học máy phụ thuộc vào cả dữ liệu và thuật toán học. Việc xử lý hiệu quả dữ liệu và sử dụng các thuật toán học máy đa dạng sẽ đóng góp quan trọng vào xây dựng các ứng dụng thông minh.

## 3.5 – Kết luận:

Nghiên cứu của bài báo tập trung vào việc sử dụng các thuật toán học máy để phân tích thông tin từ dữ liệu và áp dụng chúng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Trong phần này, chúng tôi tổng kết và thảo luận về những thách thức và cơ hội mà chúng tôi đã gặp trong quá trình nghiên cứu và cách chúng có thể ảnh hưởng đến tương lai của lĩnh vực này.

Tổng thể, hiệu suất và hiệu quả của giải pháp dựa trên học máy phụ thuộc vào cả tính chất của dữ liệu và khả năng hoạt động của các thuật toán học. Việc thu thập dữ liệu phù hợp trong các lĩnh vực như an ninh mạng, IoT, chăm sóc sức khỏe và nông nghiệp, đã được thảo luận tại phần "Ứng dụng của Machine Learning", đôi khi không đơn giản. Mặc dù khả năng sản xuất dữ liệu lớn đang gia tăng, việc thu thập dữ liệu có giá trị cho ứng dụng học máy vẫn là thách thức quan trọng. Thường xuyên, dữ liệu chứa nhiễu, thiếu thông tin và không rõ ràng, điều này yêu cầu quá trình xử lý cẩn thận.

Việc lựa chọn thuật toán học máy thích hợp cho mục tiêu ứng dụng cũng đứng trước thách thức quan trọng. Hiệu quả của các thuật toán có thể thay đổi tùy thuộc vào đặc điểm dữ liệu. Lựa chọn sai thuật toán có thể dẫn đến kết quả không chính xác. Về việc xây dựng mô hình, những kỹ thuật được thảo luận tại phần "Nhiệm vụ và thuật toán học máy" có thể giải quyết nhiều vấn đề thực tế như an ninh mạng, chăm sóc sức khỏe và đô thị thông minh.

Tuy nhiên, việc kết hợp các phương pháp, điều chỉnh hoặc thiết kế các phương pháp học máy mới có thể đóng một vai trò quan trọng trong tương lai. Thành công cuối cùng của giải pháp học máy và các ứng dụng liên quan chủ yếu phụ thuộc vào cả dữ liệu và thuật toán. Việc xử lý dữ liệu hiệu quả và tận dụng đa dạng thuật toán học máy sẽ đóng góp quan trọng vào việc phát triển các ứng dụng thông minh.

# Tài liệu tham khảo

* [Breast Cancer Classification using KNN - Coding Ninjas](https://www.codingninjas.com/codestudio/library/breast-cancer-classification-using-knn)
* [Breast Cancer Classification using SVM and KNN | IEEE Conference Publication | IEEE Xplore](https://ieeexplore.ieee.org/document/10085546)
* [Breast Cancer Prediction by KNN Classification | Kaggle](https://www.kaggle.com/code/veronicazheng/breast-cancer-prediction-by-knn-classification)
* [Implementing KNN Algorithm for detecting Breast Cancer - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=JArSzSGZR5w)
* [Paper for projects - Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/1o7ytiOtcYJoWTCsHFtfkj6xF1U2ngVES)
* Slide bài tập và các Lab của cô Võ Thị Hồng Thắm

**LINK SOURCE CODE:**

<https://drive.google.com/drive/folders/1nIiPZwwZv9V91xf07S2BbvyUX8HzmofU?usp=sharing>