**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG**

**DỰ BÁO THỜI TIẾT VỚI DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN VÀ SO SÁNH GIỮA LSTM VÀ RNN**

**Giảng viên hướng dẫn : TS Võ Thị Hồng Thắm**

**Sinh viên thực hiện : Phan A Hảo**

**MSSV : 2200005484**

**Khóa : 22**

**Chuyên ngành : Trí tuệ nhân tạo**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2024*

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN KHAI THÁC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG**

**DỰ BÁO THỜI TIẾT VỚI DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN VÀ SO SÁNH GIỮA LSTM VÀ RNN**

**Giảng viên hướng dẫn : TS Võ Thị Hồng Thắm**

**Sinh viên thực hiện : Phan A Hảo**

**MSSV : 2200005484**

**Khóa : 22**

**Chuyên ngành : Trí tuệ nhân tạo**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng 06, năm 2024*

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH  **TRUNG TÂM KHẢO THÍ** | **KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**  **HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024** |

BM-ChT-11

**PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN**

Môn thi: **Khai thác dữ liệu và ứng dụng** Lớp học phần: **21DTH2C**

Nhóm sinh viên thực hiện :**Phan A Hảo** Tham gia đóng góp: **Toàn bộ**

Ngày thi: **06/06/2024** Phòng thi:**L.904**

Đề tài tiểu luận/báo cáo của sinh viên : Dự báo thời tiết với dữ liệu chuỗi thời gian và so sánh giữa LSTM và RNNs.

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)*  *TS. Võ Thị Hồng Thắm* |
| I |  |

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

II

**LỜI MỞ ĐẦU**

Hiện nay, chúng ta đang sống trong thời đại của dữ liệu, hàng ngày có khoảng Terabytes hoặc Petabytes dữ liệu được thu thập từ các doanh nghiệp, y tế, khoa học và kỹ thuật… Sự bùng nổ về data này là kết quả của việc số hóa bằng các công cụ thu thập và lưu trữ mạnh mẽ. Với một lượng dữ liệu khổng lồ như vây, thay vì đưa ra quyết định dựa trên cá nhân hiện nay đưa quyết định dựa trên phân tích khai phá dữ liệu đang dần thay thế. Nhưng với một lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra mỗi ngày đòi hỏi các công cụ xử lý, khai phá tri thức từ dữ liệu phải liên tục được phát triển và cập nhật. Sự cần thiết này dẫn đến sự ra đời của vô số công cụ và là một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển nhân loại. Là một sinh viên chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo, tôi rất vinh dự khi đóng góp một phần tri thức của tôi vào quá trình nghiêng cứu, phân tích ở lĩnh vựa được coi là đầy hứa hẹn như phân tích và khai phá dữ liệu.

III

**LỜI CẢM ƠN**

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Giảng viên TS. Võ Thị Hồng Thắm đã truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, và sự định hướng trong suốt quá trình thực hiện dự án này. Sự hỗ trợ tận tình, những kinh nghiệm và khuyến khích từ phía cô đã giúp tôi vượt qua những thách thức, khó khăn và phát triển không ngừng trong lĩnh vực nghiêng cứu và khai phá dữ liệu.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn bè, người thân và những người đã cùng chia sẻ những ý tưởng và phản hồi quý báu. Sự đóng góp của bạn đã là nguồn động viên vô cùng quan trọng để tôi tiến xa hơn trên con đường này.

Tôi cũng không thể không đề cập đến những tài liệu, công cụ và nguồn thông tin mà chúng tôi đã sử dụng để nắm vững kiến thức cơ bản và tiến xa hơn trong việc phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Xin chân thành cảm ơn và hy vọng rằng công trình này sẽ tạo động lực cho thế hệ sau, tiếp tục góp phần nhỏ vào sự phát triển của lĩnh vực nghiêng cứu, khai phá dữ liệu và cộng đồng người sử dụng công nghệ.

IV

**MỤC LỤC**

Lời cảm ơn

Lời mở đầu

[Chương 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1](#_Toc168388374)

[1.1 Lý do chọn đề tài 1](#_Toc168388375)

[1.2 Môi trường phát triển và các công cụ hỗ trợ 1](#_Toc168388376)

[1.3 Cấu trúc đề tài 2](#_Toc168388377)

[Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 3](#_Toc168388378)

[2.1 Tổng quan về data mining và quy trình khai phá tri thức 3](#_Toc168388379)

[2.1.1 Khái niệm Data Mining. 3](#_Toc168388380)

[2.1.2 Quy trình khai phá tri thức 3](#_Toc168388381)

[2.1.3 Những loại Data và cách thức Data Mining 4](#_Toc168388382)

[2.2 Tiền xử lý dữ liệu 5](#_Toc168388383)

[2.2.1 Thuộc tính của dữ liệu. 5](#_Toc168388384)

[2.2.2 Tại sao phải tiền xử lý dữ liệu. 6](#_Toc168388385)

[2.2.3 Các nhiệm vụ chính trong tiền xử lý dữ liệu. 6](#_Toc168388386)

[2.3 Luật kết hợp 7](#_Toc168388387)

[2.3.1 Khái niệm. 7](#_Toc168388388)

[2.3.2 Cách xây dựng một bộ Rule 8](#_Toc168388389)

[2.3.3 Phương pháp Apriori. 8](#_Toc168388390)

[2.3.4 Tổng hợp. 10](#_Toc168388391)

[2.4 Phân lớp và dự đoán 11](#_Toc168388392)

[2.4.1 Dự đoán (Linear regression). 11](#_Toc168388393)

[2.4.2 Phân lớp (Classification) 11](#_Toc168388394)

[2.5 Gom cụm 17](#_Toc168388395)

[2.5.1 Khái niệm. 17](#_Toc168388396)

[2.5.2 Ứng dụng. 17](#_Toc168388397)

[2.5.3 Thuật toán gom cụm. 17](#_Toc168388398)

[2.5.4 Những bài toán gom cụm mở rộng. 18](#_Toc168388399)

[2.6 Xu hướng của Data Mining 19](#_Toc168388400)

[Chương 3. PHÂN TÍCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH 21](#_Toc168388401)

[3.1 Phân tích 21](#_Toc168388402)

[3.2 Lựa chọn và tiền xử lý dữ liệu. 21](#_Toc168388403)

[3.3 Đào tạo và kiểm tra mô hình 24](#_Toc168388404)

[Chương 4. Kết luận 24](#_Toc168388405)

[4.1 Kết quả đạt được. 29](#_Toc168388406)

[4.2 Hướng phát triển 29](#_Toc168388407)

[Tài liệu tham khảo 30](#_Toc168388408)

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Quy trình khai phá tri thức 3

Hình 2.2 Mô tả cách liệt kê các item set 8

Hình 2.3 Minh họa kết quả sau khi chọn frequent item set 9

Hình 2.4 Ví dụ về Linear Regression 11

HÌnh 2.5 Mô tả hình dạng hàm Sigmoid 12

Hình 2.6 Một mô hình cây quyết định 14

Hình 2.7 Confusion Matrix 16

Hình 3.1 Các thuộc tính gốc của dữ liệu 21

Hình 3.2 Trích xuất tháng và giờ từ cột datetime 22

Hình 3.3 Phân phối dữ liệu khi chưa chuẩn hóa 22

Hình 3.4 Chuẩn hóa với z-score 22

Hình 3.5 Dữ liệu sau khi chuẩn hóa 23

Hình 3.6 Tạo sequence dữ liệu 23

Hình 3.7 Chuyển từ mảng Numpy sang Torch 24

Hình 3.8 Cấu hình các super parameter của LSTM 24

Hình 3.9 Loss của LSTM khi train 25

Hình 3.10 Dự đoán cùng với error của LSTM 25

Hình 3.11 Đồ thị về giá trị dự đoán (cam) – thực sự (xanh) 26

Hình 3.12 Cấu hình các super parameter của RNN 27

Hình 3.13 Loss của RNN khi train 27

Hình 3.14 Dự đoán cùng với error của RNN 27

Hình 3.15 Đồ thị về giá trị dự đoán (cam) – thực sự (xanh) 28

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

|  |  |
| --- | --- |
| **Chữ viết tắt** | **Ý nghĩa** |
| LSTM | Long Short Term Memory |
| RNN | Recurrent Neural Network |
| MAE | Mean Absolute Error |
| MSE | Mean Squared Error |
| DBSCAN | Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise |
| OPTICS | Ordering Points to Identify the Clustering Structure |
| DENCLUE | DENsity-based CLUstEring |
| ID3 | Iterative Dichotomiser |
| exp | example |

# 

# TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## Lý do chọn đề tài

Ngày nay được gọi là thời đại của dữ liệu, một thời đại mà mọi quyết định đều dựa trên dữ liệu. Các ứng mô hình sử dụng data đễ hỗ trợ ra quyết định đang ngày càng đi sâu vào đời sống con người. Con người cũng dần quen thuộc các công cụ trên và sử dụng chũng một cách rộng rãi.

Với lượng dữ liệu khổng lồ nhận được về thời tiết mỗi ngày và tính chất liên tục của thời tiết. Một mô hình tận dụng lượng dữ liệu khổng lồ trên để phân tích và đưa ra các dự đoàn về nhiệt độ, lượng mưa… là cần thiết. Thay vì đưa ra dự đoán dựa trên quát sát, kinh nghiệm như ngày xưa thì dự đoán bằng mô hình xây dựng dựa trên dữ liệu mang tính khách quan hơn.

Mô hình dự đoán nhiệt độ ra đời dựa trên sự cần thiết và một môi trường ngập tràn dữ liệu. Mô hình sử dụng nhiều thuộc tính của thời tiết từ nhiều nơi, nhiều mốc thời gian, nhận vào các thuộc tính tương tự và đưa ra mức nhiệt độ dự đoán chính xác nhất có thể của ngày hôm nay

Từ những vấn đề đặt ra ở trên, được sự đồng ý và sự hướng dẫn tận tình  
của TS. Võ Thị Hồng Thắm, tôi đã chọn đề tài: “Dự báo thời tiết với dữ liệu chuỗi thời gian và so sánh giữa LSTM và RNN”. Hy vọng đề tài sẽ được đưa vào ứng dụng trong thực tế.

## Môi trường phát triển và các công cụ hỗ trợ

Toàn bộ mô hình sẽ được tạo bằng ngôn ngữ Python và thư viện Pytorch và một số thư viện liên quan như pyplot để vẽ đồ thị, sklearn để chuẩn hóa, mô hình là 2 loại mạng neural tái phát là RNNs và LSTM.

Bộ dữ liệu thời tiết của Thành Phố Hồ Chí Minh được thu thập trên Internet.

## Cấu trúc đề tài

Để trình bày nghiên cứu một cách logic và dễ hiểu, tôi đề xuất bố cục cho đề tài " Dự báo thời tiết với dữ liệu chuỗi thời gian và so sánh giữa LSTM và RNN " như sau:

Giới thiệu:

Lý do chọn đề tài

Phương pháp và phạm vi nghiên cứu

Môi trường phát triển và các công cụ hỗ trợ.

Cơ sở lý thuyết:

Tổng quan về Data Mining

Tiền xử lý dữ liệu.

Các bài toán ứng dụng như: Luật kết hợp, Phân lớp, Dự đoán, Gom cụm.

Xu hướng của Data Mining.

Phân tích xây dựng hệ thống.

Phân tích cấu trúc hệ thống

Tiền xử lý dữ liệu

Triển khai, kiểm tra và so sánh

Kết luận.

Tích hợp các kết quả đạt được.

Đề xuất hướng phát triển và cải tiến tương lai.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT


## Tổng quan về data mining và quy trình khai phá tri thức

### Khái niệm Data Mining.

Khái niệm Data Mining hay còn gọi là khai thác dữ liệu. Khái niệm này chỉ mô tả ngắn gọn, thực chất Data Mining được gọi là khai thách và sử dụng kiến thức từ dữ liệu. Data Mining là 1 bước trong cả một quá trình từ dữ liệu thô sang kiến thức được trình diện cho người dùng, trong quy trình đó Data Mining tiếp nhận dữ liệu đã được xử lý, thông qua các model, các biến đổi quả học và cho ra mẫu dữ liệu, quy luật hoặc bộ công thức, những cái được gọi là kiến thức.

### Quy trình khai phá tri thức

Hình dưới đây mô tả đầy đủ về quy trình khai phá tri thức.



*Hình 2.1: Quy trình khai phá tri thức*.

Như đã nói ở trên Data Mining là một phần của quá trình này. Tất cả các dữ liệu hiện có đều phải qua quy trình này để tạo nên nguồn tri thức.

Quy trình trên gồm 6 bước:

1. Làm sạch và tích hợp dữ liệu: Ở bước này ta loại bỏ nhiễu và dữ liệu không nhất quán, kết hợp với đó ta kết hợp nhiều nguồn dữ liệu có liên quan với nhau để có được tập dữ liệu đầy đủ thông tin nhất, bước này còn được gọi là làm sạch dữ liệu. Dữ liệu đầu ra sẽ được lưu trữ trong kho dữ liệu.
2. Chọn dữ liệu: Chọn các cột hay thuộc tính có liên quan đến nhiệm vụ cần xử lý từ kho dữ liệu.
3. Chuyển đổi dữ liệu: Ở bước này dữ liệu được chuyển đổi, mã hóa và hợp nhất để phù hợp với các quá trình tính toán.
4. Data Mining: Bước quan trọng nhất, ở đây sử dụng các phương pháp thông minh để trích xuất các công thức, mẫu và tri thức…
5. Đánh giá mẫu: Xác định độ hiệu quả, tính ứng dụng của kiến thức được rút ra từ quá trình Mining.
6. Trình bày kiến thức: Kiến thức được trình bày với lãnh đạo để đưa ra quyết định hoặc thể hiện dưới dạng đồ họa cho người dùng trải nghiệm.

### Những loại Data và cách thức Data Mining

#### Những loại Data có thể khai phá.

Data Mining được coi là một phương pháp chung nhất trong công nghệ, vì vậy nó được dùng cho bất cứ loại dữ liệu nào kể cả multi media miễn là nó có tác dụng đối với mục đích đề ra. Đa số các loại dữ liệu được đưa vào phân tích hiện nay bao gồm dữ liệu từ kho dữ liệu, dữ liệu dưới dạng bảng ghi và dữ liệu giao dịch. Ngoài ra đang dần phát triển các dạng dữ liệu như hình ảnh, âm thanh, chuỗi thời gian, đồ thị, văn bản… Các công cụ gần đây đang tập trung phân tích các dạng dữ liệu đó. Trong các dữ liệu trên loại dữ liệu giao dịch và bảng ghi được sử dụng rộng rãi trong việc quyết định chiến lược và quản lý của danh nghiệp, mặt khác dữ liệu âm thanh, hình ảnh, văn bản thường được ứng dụng nhiều hơn trong đời sống hàng ngày. Những dữ liệu dạng đặc biệt này thường khó khai phá hơn nhưng bù lại nó có nhiều kiến thức được chứa trong đó và có tính ứng dụng rộng rãi hơn.

#### Những cách thức khai phá dữ liệu.

Ở mục 2.1.3.1 chúng ta đã thấy có rất nhiều loại dữ liệu được sử dụng, ở phần này ta sẽ tìm hiểu sơ lược về các cách thức mà ta có thể thực hiện với những loại dữ liệu đó. Nhưng nhìn chung chúng được chia làm 2 loại là phân loại và mô tả dữ liệu nói chung và 4 loại bao gồm khai phá luật kết hợp, phân lớp và hồi quy, gom cụm và xử lý ngoại lệ. một số trường hợp phương pháp xử lý ngoại lệ được kết hợp với tiền xử lý dữ liệu.

## Tiền xử lý dữ liệu

Ta đang ở trong thời đại với một lượng khổng lồ data được nhận mỗi ngày, hiển nhiên sẽ có những data có ích và ngược lại. Thế nào là data không có ích, data không có ích là những data không liên quan đến mục đích ta cần đạt được, data bị nhiễu, bị thiếu, không nhất quán và đồng thời cũng không tin cậy. Điều này được coi là rất bình thường trong một thời đại được coi là “hôn loạn” của nguồn thông tin. Dữ liệu với chất lượng thấp hay không có ích sẽ để lại ảnh hưởng rất lớn cho quá trình khai phá tri thức. Vậy vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để dữ liệu trở nên “sạch sẽ” và có chất lượng, Và ta thực hiện chúng như thế nào?

### Thuộc tính của dữ liệu.

Thuộc tính dữ liệu đại diện cho các cột của bộ dữ liệu, thường được gọi một số tên khác như feature, dimention, variable. Nhiều thuộc tính miêu tả 1 đối tượng gọi là 1 vector. Trong giai đoạn chọn lọc dữ liệu ta thường chọn ra các thuộc tính liên quan và đồng nhất nhất. Càng nhiều thuộc tính thì đối tượng được mô tả càng cụ thể, tính chính xác của thuật toán càng cao nhưng đổi lại thời gian huấn luyện lâu hơn và phức tạp hơn.

Một số loại thuộc tính:

Thuộc tính danh nghĩa: thường chỉ ra tên, trạng thái, mã số hoặc danh mục của đối tượng. Ngoại trừ tên ra thì các loại khác của thuộc tính danh nghĩa thường được mã hóa sang thuộc tính binary hoặc thuộc tính thứ tự.

Thuộc tính binary: đơn giản với 2 trạng thái là 0 và 1. Ta thường định nghĩa bit 1 với những dữ liệu hiến gặp hơn hoặc mang nghĩa tích cực và ngược lại với bit 0.

Thuộc tính thứ tự: là loại thuộc tính dùng để đánh giá mức độ, thứ tự hoặc đánh dấu các danh mục.

Thuộc tính số: Là thuộc tính định lượng, nghĩa là thuộc tính này được rút ra từ việc đo lường và được biểu diễn bằng số.

### Tại sao phải tiền xử lý dữ liệu.

Ta đã nói tóm tắt về chất lượng của dữ liệu, dữ liệu chất lượng là dữ liệu có thể đưa vào huấn luyện, đáp ứng đúng và đủ mục đích sử dụng đặt ra. Thường dữ liệu được thu thập từ người dùng hằng ngày, nhưng vì đây là con người nên thông tin được cung cấp sẽ không cung cấp, không đúng định dạng và thậm chí bỏ trống. Chắc chắn, với nguồn cung cấp “lồi lõm” như vậy ta không thể rút ra được nguồn tri thức đáng tin cậy. Những lỗi đó bắt nguồn từ nhiều lý do mà chúng ta không thể can thiệp và không thể giải quyết, ví dụ: lỗi nhập liệu người dùng, sai định dạng từ phần mềm thu thập, sự khác nhau về phiên bản, phần mềm…Tưởng tượng một đầu bếp không thể tự bắt con cá anh ta muốn để chế biến món ăn anh ta thích mà anh ta phải tự chế biến lại từ những thứ anh ta nhận được. Mỗi mục đích khác nhau cần chất lượng dữ liệu khác nhau. Ngoài ra tính “mới nhất” cũng cần thiết đối với dữ liệu, không thể dùng dữ liệu bán hàng từ 2 năm trước để dùng cho hiện tại.

### Các nhiệm vụ chính trong tiền xử lý dữ liệu.

#### Làm sạch dữ liệu

Dữ liệu trong thế giới thực có xu hướng không đầy đủ và không nhất quán. Với các trường hợp thiếu dữ liệu, có nhiều cách: Xóa thuộc tính bị thiếu, thay thế bằng giá trị trung bình, giá trị phổ biến nhất, đặt cho tất cả giá trị thiếu bằng 1 biến (Ví dụ: “Missing”).

#### Giảm dữ liệu

Giảm dữ liệu bao gồm giảm kích thước, giảm số lượng. Các phương pháp giảm kích thước bao gồm wavelet transforms, PCA hoặc loại bỏ các thuộc tính không liên quan. Các phương pháp giảm số lượng áp dụng các mô hình hồi quy dùng tham số để ước tính lượng dữ liệu ngoài ra còn có các hương pháp phi tham số khác như gom cụm, lấy mẫu để chọn ra lượng dữ liệu cần thiết.

#### Chuyển đổi dữ liệu

Trong chuyển đổi, dữ liệu được chuyển đói thành một hình thức phù hợp để khai thác. Bao gồm các hoạt dộng như tổng hợp, chuẩn hóa, rời rạc hóa và chuyển đổi shape của dữ liệu. Trong các loại trên, chuẩn hóa được coi là quan trọng nhất.

## Luật kết hợp

### Khái niệm.

Khai thác luật kết hợp là khai thác, tìm kiếm các mối quan hệ thường xuyên xuất hiện trong một tập dữ liệu. Mục tiêu ban đầu là phân tích nguồn dữ liệu bán hàng để đưa ra các xu hướng người dùng nhưng đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc khai thác các mối quan hệ tương quan giúp ích rất nhiều trong việc đưa ra quyết định kinh doanh. Marketing hay phân tích hành vi khách hàng. Ví dụ: Sau khi khám mắt khách thường có xu hướng mua kính hoặc sau khi mua sữa khách lại mua thêm bánh mì…

Trong một bộ dữ liệu có các đối tượng cấu tạo thành, ví dụ như dữ liệu bán hàng sẽ có các đối tượng như sữa, bánh mì, nước uống v.v. Các đối tượng này sẽ kết hợp tạo ra các luật dạng X🡪Y với X, Y thuộc bộ đối tượng và X giao Y = rỗng

Ví dụ: {Trứng, Sữa}🡪 {Bánh mì} Người mua trứng và sữa sẽ mua bánh mì.

Itemset: Là tập gồm 1 hoặc nhiều sản phẩm. Ví dụ: {Trứng, Sữa}

k-itemset là itemset có k phần tử.

Support count (: Tần suất xuất hiện của 1 itemset

**Support**: Tỉ lệ xuất hiện của itemset trong tất cả giao dịch

**Frequent itemset**:Là itemset có support >= ngưỡng **minsup**

Với 1 luật X🡪Y ta có 2 giá trị cần tính là Support (X, Y) và Confidence (c)


Với Confidence = Support count (X, Y)/Support count (X)

### Cách xây dựng một bộ Rule

Thực hiện theo các bước sau:

1. Tìm tất cả các tập frequent itemset.
2. Sử dụng tập đó để xây dựng các luật

Cách thông thường là liệt kê ra tất cả các itemset và tính support cho từng itemsets. Chọn ra các frequent itemsets và từ đó xây dựng các luật. Chọn ra các luật trên ngưỡng conf



*Hình 2.2: Mô tả cách liệt kê các item set.*


Nhược điểm của cách thông thường này là có quá nhiều itemsets được đưa ra và tốn rất nhiều chi phí tính toán. Một phương pháp khác có thể giải quyết vấn đề này là APRIORI.

### Phương pháp Apriori.

Cách tiếp cận của phương pháp này là tìm tập frequent của k-itemsets và từ đó suy ra tập frequent của tập k+1 – itemsets. Đến đây nhìn chung thuật toán vẫn còn khá phức tạp khi phải tìm các tập frequent, vì vậy trong phương pháp này có thêm các thuộc tính để giảm không gian tìm kiếm.”Nếu 1 itemset là frequent thì tất cả tập con của nó là frequent” từ phát biểu này ta chỉ cần tìm các tập frequent có k lớn nhất và suy ra các tập con. Từ phát biểu 1 cũng suy ra thêm “nếu 1 itemset có không là frequent thì tập chứa nó cũng không là frequent”, tính chất này dùng để giảm không gian tìm kiếm rất hiệu quả, giả dử A không frequent thì các tập chứa A cũng không frequent.

Các bước thực hiện được tiến hành như sau:

1. Tìm tất cả 1-items set, lấy những frequent items set, từ những frequent items set lấy được tạo các tập 2 – items set, cứ thế tiếp tục đến k – item set với số lượng frequent k – item set =1
2. Từ các frequent items set nhận được ta xây dựng các luật. Ví dụ ta nhận được tập {A, B, C} ta sẽ xây dựng được các tập {A, B}🡪 C {A, C}🡪 B {B, C}🡪 A {A}🡪{B, C} {B}🡪{A, C} ….
3. Từ các luật tìm được, tính confidence và đưa ra kết quả.



*Hình 2.3: Minh họa kết quả sau các bước lựa chọn frequent itm set.*

Như hình trên ta đã rút ra được các frequent items set L1, L2, L3 với support cụ thể. Từ L1, L2, L3 ta xây dựng các luật, thường thì ta đi tìm luật từ frequent k – items set với k lớn nhất sau đó giảm dần để tránh trùng.

### Tổng hợp.

Việc tiến hành tìm các luật kết hợp, các mẫu rất hữu ích trong mục đích kinh doanh và phân tích hành vi khách hàng từ các dữ liệu giỏ hàng và hóa đơn mua bán.


Khai phá các luật kết hợp là ­­tìm các mối quan hệ {A}🡪{B} diễn ra thường xuyên và đáp ứng được độ tin cậy đưa ra.

## Phân lớp và dự đoán

### Dự đoán (Linear regression).

Bìa toán dự đoán hay còn gọi là linear regression là một thuật toán mang tính nền tả trong ứng dụng dữ liệu. Đến nay nớ vẫn được ứng dụng rộng rãi với nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

Sơ lược về bài toán, cho một tập dữ liệu, ở quá trình training thuật toán cố gắn tìm kiếm 1 đường thẳng sao cho độ chênh lệch giữ đường thẳng và các điểm trong training data set là thấp nhất. Dùng đường thẳng đó để đoán các giá trị mới với đầu vào là x, phương trình đường thẳng y có dạng y =w.x+b, với các tham số w, b là các giá trị mà model được học.

*Hình 2.4: Ví dụ về Linear Regression.*

Để tính toán sự chênh lệch của thuật toán dự đoán ta có một số phương pháp MSE, MRE, R-square.

Hồi quy tuyến tính tuy là thuật toán đơn giản nhất nhưng nó được coi là nền tảng cho các kỹ thuật khác như logistic regression, neural networks…Ngoài ra bài toán dự đoán còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, kinh tế, y tế và cả dự báo thời tiết.


### Phân lớp (Classification)

#### Khái niệm.

Là một loại bái toán trong phân tích dữ liệu, dựa vào dữ liệu train để huấn luyện mô hình và dùng mô hình để dự đoán, khác với linear regression cho đầu ra là các số liên tục mà ta không biết trước thì bài toán classification có đầu ra cố định, rời rạc với các giá trị là các category được chỉ định từ đầu. Ví dụ: đưa vào 100 tin nhắn email và phân lớp email nào có nội dung spam và không spam.

#### Các dạng bài toán phân lớp.

1. Logistic regression: là dạng bài toán đơn giản nhất của classification với đầu vào A và đầu ra là 1 trong 2 giá trị 1 và 0. Bài toán có 1 hàm non-linear (sigmoid, tanh, …) ở đây ta chọn sigmoid, đầu vào A được biến dổi linear A= w.x+b. Ta có y = sigmoid (A) là một biểu đồ non-linear với giới hạn theo trục y từ 0 đến 1. Với các giá trị x cho ra y >=0.5 được phân vào lớp 1 và ngược lại được cho vào lớp 0.



*Hình 2.5: Mô tả hình dạng của hàm Sigmoid*.

1. Naïve Bayes Classifier: Cách nhìn chung của bài toán này là cho các thuộc tính của x, tính sác xuất để x thuộc vào lớp c, và t chọn lớp có sác xuất cao nhất để làm đại diện cho bộ x đó. Viết gọn là p(c|x). mục tiêu bài toán là tìm sát xuất p cao nhất.
2. Decision Tree: là một dạng bài toán khác của classification. Cây là một tập hợp các câu hỏi với các câu trả lời, cả 2 đều được gọi là các node. Các câu hỏi có thứ tự trước sau, câu trả lời của câu hỏi trên sẽ dẫn đến câu hỏi bên dưới. Từ các câu hỏi và câu trả lời ta sẽ phân loại được dữ liệu. Dựa vào dữ liệu huấn luyện ta sẽ xác định được các câu hỏi và thứ tự của chúng.

#### Naïve Bayes Classifier.


Nhắc lại ở trên, cho một đầu vào x và giả thiết x thuộc c. Ta có bộ sát xuất p(c|x), nhiệm vụ cần làm là từ tập dữ liệu train rút ra các tham số để dự đoán các sát xuất cho từng class và rút ra class có sát xuất cao nhất.

Vậy sác xuất p(c|x) được đính như thế nào? P(c|x)=[p(c)\*p(x|c)]/p(x) (1)

Với p(x|c)= p(x1, x2, …, xn|c) và p(x) = tổng[p(x|ci)] chú ý: ci ở đây chỉ tất cả các class trong C (2)

Trong công thức số 1 kết hợp với 2, điều duy nhất ta cần tìm là p(x|c)

Ở đây ta chỉ xét các dữ liệu có giá trị liên tục nên công thức của p(xi|c) được tính như sau:



**Có thể tính 2 tham số kia như sau**:


Muy i của class c = #exp in class c/tổng số class = c (A)

Sigma i của class c = căn(tổng(từng xi – muy i c)/ số hàng ) (B)

Như vậy, khi nhận 1 hàng dữ liệu mới, ta tính p(x|c) của từng thuộc tính theo từng class bằng cách thế các tham số (A) và (B) được tính từ trước, sau đó đem thế vào công thức (1) theo từng class và chọn class có sát xuất cao nhất

#### Decision Tree.

Nhắc lại, Cho một bộ dữ liệu X chưa xác định nhãn, các thuộc tính của X được đưa vào Decision Tree và theo các chỉ dẫn từ cây đưa ra dự đoán cho bộ X đó. Decision Tree đơn giản vì nó không cần học bất kỳ một param nào, cách thể hiện kiến thức của nó thân thiện hơn so với các thuật toán khác. Cách thức hoạt động của Decision Tree giống như một bộ quy tắc.



*Hình 2.6: Một mô hình cây quyết định.*

Ở đây ta sẽ tìm hiểu về một loại thuật toán rất phổ biến đó là ID3. Đây là một bài toán được sủ dụng cho dạng dữ liệu category. Hướng đi của bài toán này là ta cần phải xác định thuộc tính tốt nhất ở mỗi bước dựa trên một tiêu chuẩn nào đó. Các bước ở đây được xem như các câu hỏi, sau mỗi câu hỏi dữ liệu được phân chia vào các child node. Để đánh giá độ chính xác trong phân loại, ta đặt ra một ngưỡng, nếu dữ liệu trong các child node vẫn còn lẫn vào nhau (đa số không cùng 1 class) thì là phép phân chia chưa thực sự tốt và ngược lại. vì vậy là cần một bộ số đo độ tinh khiết (purity) hoặc độ vẫn đục (impurity). Hàm số để tính các giá trị này là hàm Entropy.


Hàm Entropy có công thức như sau:




Với pi là phân phối sát xuất của mỗi giá trị trong 1 thuộc tính (cột).

Entropy càng thấp tức mức độ tinh khiết của p càng cao.

Cụ thể với ID3. **Xét bài toán với C class (C output – giải đoạn mở đầu)**, xét trên 1 node nào đó là non leaf node, trên node đó có N phần tử (hàng), trong N phần tử đó sẽ có Nc phần tử thuộc class c với c thuộc C, ta có công thức tính Entropy tại node đó:



Giả sử chọn thuộc tính x, với mỗi thuộc tính sẽ có K giá trị unique, ta sẽ có K child node S1, …, Sk và số điểm trong mỗi child node này là m1, …, mk. Ta có công thức:



Tiếp theo ta có thêm một định nghĩa là information gain của x:



Giá trị G này giúp xác định thuộc tính nào được chọn ở node hiện tại, thuộc tính được chọn là thuộc tính làm cho giá trị của G lớn nhất. tương đương với H(x, S) nhỏ nhất. Khi chọn được thuộc tính này sẽ có K child node được tạo kèm theo. Dựa vào H(Sk) so sánh với ngưỡng tinh khiết để lựa chọn các thuộc tính khác (lúc này ta lại xét bài toán C class với C là số class của thuộc tính x).

Thuật toán phân chia này cần điều kiện dừng:


1. Nếu node cón Entropy = 0 tức là nó tinh khiết.
2. Số phần tử của node nhỏ hơn một ngưỡng nào đó thì dừng.
3. Cây đạt đến một số lượng ‘Tầng” nhất định sẽ dừng.
4. Việc phân chia không làm giảm Entropy quá nhiều.

#### Đánh giá mô hình.

Dữ liệu thường được chia thành tập test và train, ta thường kiểm tra độ chính xác của thuật toán trên tập test. Với 1 data set lớn thường có nhiều cách chia tập train-test. Cách thông thường đơn giản nhất là chia theo tỉ lệ train-test là 7-3 hoặc 8-2.

Nhưng với các trường hợp với số dữ liệu nhỏ hoặc người lập trình muốn tối ưu hóa các parameter thì train và test được chia theo phương pháp k fold cross validation. Phương pháp này chia data set thành k folds nhỏ hơn, lấy 1 folds làm test và k-1 folds còn lại làm train, lặp lại quá trình với các folds còn lại. Mô hình này rất hữu ích với data có số lượng nhỏ hoặc khó tìm kiếm, ví dụ: với dữ liệu 1000 mẫu máu với phương pháp thông thường khi ta lấy 700-800 mẫu để train và chỉ có 300 -200 điểm để test gây ra lãng phí dữ liệu.

Tiếp theo với phần đánh giá cho bài toán classification ta dùng confusion matrix.



*Hình 2.7: Confusion Matrix.*

Ta tính độ chính xác của thuật toán bằng công thức:

Accuracy = (TP, TN)/All

Nhưng lại gặp một số vấn đề, một số lớp trong dữ liệu có thể hiếm gặp, ví dụ có 5 lần xuất hiện class hiếm 0 nhưng ta chỉ dự đoán đúng được 2, với công thức bên trên thì độc hính xác đưa ra sẽ không phản ánh đúng, đây được gọi là vấn đề mất cân bằng. Để giải quyết vấn đề trên ta đưa ra các khái niệm khác là recall, precision và F1-Score với:

Precision = TP/(TP+FP)

Recall = TP/(TP+FN)

F1-Score = (2 x Precision x Recall) / (Precision + Recall)

Phương pháp này giúp ta cân bằng được các lớp. Khi một lớp hiếm hơn được phân lớp sai nhiều thì ảnh hưởng của nó trong độ chính xác sẽ lớn hơn so với cách tính accuracy thông thường.

## Gom cụm

### Khái niệm.

Là bài toán học không giám sát, một dạng khác của classification. Thay vì ta biết trước các class để phân đối tượng vào thì ở bài toán phân cụm ta không được biết trước điều đó, mà từ dữ liệu, bài toán tự tìm ra các tập hợp của dữ liệu hay còn gọi các cụm, các dữ liệu trong 1 cụm tương tự nhau và khác biệt so với cụm khác, đại diện mỗi cụm là 1 center, khi cho một đối tượng mới vào dựa vào sự tương đồng của đói tượng mới và các điểm trung tâm mà phân nó vào cụm tương ứng. Ngoài ra phân cụm còn giúp phân chia dữ liệu, tìm ra hương pháp quản lý cụ thể cho từng loại đối tượng.

### Ứng dụng.

Phân cụm được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng như kinh doanh thông minh, nhận dạng hình ảnh, … Trong kinh doanh thông minh, phân cụm được dùng để phân chia lượng lớn khách hàng thành các nhóm, nơi mỗi nhóm có các hành vi mua hàng giống nhau. Điều này tạo điều kiện cho việc phát trieenr chiến lược kinh doanh và quản lý khách hàng. Trong phân tích hình ảnh, lấy ví dụ chữ viết tay, ta có thể gom cụm những chữ viết tay của cùng 1 ký tự vào 1 cụm bằng cách xem mỗi hình ảnh viết tay là 1 điểm dữ liệu, ứng dụng trong cả tách vật thể, từ 1 hình ảnh bình thường có k màu chủ đạo, ta có thể tách ảnh ra thành k cụm, ví dụ cụm 1 có màu đen là tóc, cụm 2 có màu trắng là răng …

### Thuật toán gom cụm.

Mục tiêu của thuật toán gom cụm là tìm ra trumg tâm của các cụm. Ở đây ta sử dụng thuât toán đơn giản nhất là k-mean cluster. Mục tiêu tối ưu của bài toán là tìm các trung tâm sao cho khoảng cách từ các điểm trong cụm đến trung tâm của cụm đó là nhỏ nhất.

Ta sẽ tiếp cận bài toán bằng 2 hoạt động sau, cố định trung tâm tìm cụm sau đó cố định cụm tìm trung tâm. Cả 2 quá trình này sẽ được lặp lại cho đến khi mất mát là nhỏ nhất. Xét bộ dữ liệu có N điểm, dầu tiên ta chọn random k điểm làm trung tâm, với k điểm trung tâm cố định, ta xét từng điểm trong N, điểm thành viên nào có khoảng cách đến điểm trung tâm của cụm tương ứng thấp nhất thì thuộc về cụm đó. Sau khi chạy hết N điểm dữ liệu thì ta có được k cụm tạm thời. Tiếp theo từ k cụm cố định đó, trong mỗi cụm ta lấy trung bình tọa độ của các điểm trong cụm cho ra tọa độ của điểm trung tâm mới, có nghĩa là từ k cụm cố định ta tìm được k điểm trung tâm mới. Với 3 điểm trung tâm mới ta lại tiếp tục phân chia các điểm N lại từ đầu, được các cụm mới. Cứ thế lặp lại cho đến khi sự sai khác của các điểm trung tâm không còn đáng kể thì ta đã hoàn thành phân cụm.

### Những bài toán gom cụm mở rộng.

Thuật toán gom cụm bên trên có một vài hạn chế, chúng ta có thể không biết chúng phân cụm như thế nào nhưng cần phải biết cần phân ra bao nhiêu cụm, có một số phương pháp chọn số cụm như Elbow Method. Ngoài chọn số lượng cụm, vị trí ban đầu của các điểm trung tâm cũng quan trọng, Việc chọn các điểm trung tâm hợp lý sẽ giảm đáng kể thời gian huấn luyện của thuật toán. Số điểm dữ liệu trên mỗi cũm cũng ảnh hưởng, nếu có sự chênh lệch quá lớn trong số lượng điểm trên mỗi cụm, điều này gấy ra kết ủa không chính xác.

Phương pháp được để cập ở trên chỉ áp dụng hiệu quả với các cụm có dạng hình tròn, những dữ liệu có dạng dẹt hoặc 1 cluster nằm trong một cluster sẽ gây ra gom cụm sai. Để giải quyết vấn đề này ta có các giải thuật gom cụm thay thế khác như: DBSCAN, OPTICS, DENCLUE…

## Xu hướng của Data Mining

Trong một thời đại nở rộ về dữ liệu, khai thác dữ liệu dần trở nên là một công cụ không thể thiếu trong loạt các lĩnh vực. Tuy phát triển nhanh và ứng dụng rộng rãi nhưng data mining vẫn còn có những thách thức đối với những loại dữ liệu phức tạp, cách các mô hình xử lý các dạng dữ liệu này thực sự chưa đạt được mức tin tưởng từ con người.

Các dữ liệu phức tạp mà hiện nay đang được đưa vào khai thác nhiều hơn là các dữ liệu dạng chuỗi: time-series, chuỗi biểu tượng, chuỗi sinh học. Là một chuỗi thông tin và sự kiện được sắp xếp có thứ tự.

Trong dữ liệu time-series bao gồm chuỗi dữ liệu số được ghi lại sau một khoảng thời gian bằng nhau, những dữ liệu này thường được tạo ra từ các quá trình tự nhiên như thời tiết, kinh trế thị trường như chứng khoáng, giá vàng hay các quá trình phát triển tế bào trong y tế.

Đối với chuỗi biểu tương, nó là một tập hợp các yếu tố, hoạt động có trật tự nhưng không đề cập đến các khoảng thời gian, ví dụ như chuỗi hành động mua hàng của khách, chuỗi các thao tác click chuột hoặc chuỗi thực thi các chương trình.

Chuỗi sinh học, loại dữ liệu thường thấy trong lĩnh vực y tế, thường là chuỗi DNA hoặc chuỗi Protein. Có vai trò quan trọng trong phân tích trình tự hay sinh ra những loại mới, nhận dạng, lai hóa thậm chí tiến hóa của sinh vật.

Ngoài các dữ liệu dạng chuỗi còn các dữ liệu bán cấu trúc và phi cấu trúc khác như dữ liệu không gian, multi media, siêu văn bản cũng có nhiều ứng dụng. Dữ liệu này mang nhiều ngữ nghĩa và thông tin hơn và xuất hiện rộng rãi hơn trong cuộc sống. Gần gũi nhất vẫn là dữ liệu multi media bao gồm âm thanh, hình ảnh, video. Khai thác những dự liệu này là tích hợp của nhiều nhiệm vụ như xử lý hình ảnh, thị giác máy tính, nhận diện giọng nói … các vấn đề trong khai thác loại dữ lieuj này là truy xuất dựa vào nội dung, tìm kiếm, phân tích đa chiều cũng như dự đoán và phân lớp. Với dữ liệu là text, đây là lĩnh vực đang được chú trọng nhiều nhất hiện nay. Có thể xem tầm quan trọng của nó giống như tầm quan trọng của biết chữ đối với con người và ứng dụng của phân tích text data là tất cả những điều mà con người thường hay làm như đọc email, phân tích cảm xúc, dịch thuật, trả lời câu hỏi, kể chuyện… Một mô hình khai thác text data được coi là chất lượng nếu nó có sự kết hợp chặt chẽ, mới lạ và thú vị giống như một bài văn vừa xuất bản của một tác giả nào đó.

Hiện nay, khai thác dữ liệu là một phần của cuộc sống hằng ngày, nó phổ biến đến mức ta còn không nhận ra sự hiện diện của nó ở thứ đơn giản nhất. mặc dù vậy nhưng vẫn có một số vấn đề, nó đòi hỏi mọi thứ trở nên nhanh hơn, liên tục đổi mới, lạm dụng sẽ mất khả năng sáng tạo và đặt biệt là mối lo ngại về an toàn bảo mật nguồn thông tin.

# PHÂN TÍCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH

## Phân tích.


Dự báo thời tiết là một trong những lĩnh vực ứng dụng data mining rộng rãi và hiệu quả nhất. Với tính chất thời tiết tại 1 thời điểm sẽ phụ thuộc vào thời điểm trước đó, bộ dữ liệu chuỗi thời gian bao gồm các thuộc tính của thời tiết cùng với các mô hình sử dụng các trạng thái của các time-step trước để dự đoán kết quả ở hiện tại như RNN và LSTM là lựa chọn hợp lý cho bài toán dự đoán dự báo thời tiết.

## Tiền xử lý dữ liệu.

Do tính chất phân tích của môn học và sự thực tế, bộ dữ liệu thời tiết của Thành Phố Hồ Chí Minh được lấy từ trang web visualcrossing.com. Để dễ dàng trong nhận xét và huấn luyện thuật toán, tránh lãng phí thời gian. Bộ train data bao gồm 12 tháng từ 4/2023 – 4/2024 và bộ test data là dữ liệu từ tháng 5/2024 đến 2/6/2024.

Vì các thuộc tính là các yếu tố tự nhiên nên tập data trên sẽ không có các trường hợp nan hoặc không đồng nhất. Và bộ dữ liệu này cũng đã có sẵn thứ tự theo thời gian.


Bộ dữ liệu thu được bao gồm các thuộc tính:



*Hình 3.1: Các thuộc tính gốc của dữ liệu.*





Sau khi thực hiện câu lệnh df.nunique(), ta loại bỏ những thuộc tính không cần thiết và giữ lại các thuộc tính sau: feelslike, dew, humidity, windgust, winddir, solarradiation, visibility, cloudover, month, hour.

Ở đây ta thấy có thêm 2 thuộc tính đó là ‘month’ và ‘hour’. Nhận thấy thời tiết phụ thuộc vào tính chất mùa và mỗi giờ trong ngày có một mức nhiệt độ nhất định. Nên từ cột ‘datetime’ ta tách ra làm 2 thuộc tính:




*Hình 3.2: Trích xuất tháng và giờ từ cột datetime*

Sau khi có được bộ dữ liệu, ta vẽ biểu đồ để xem phân phối của từng thuộc tính.







*Hình 3.3: Phân phối dữ liệu khi chưa chuẩn hóa.*

Vì các phân phối khá xấu nên ta phải tiến hành chuẩn hóa chúng. Ở đây chuẩn hóa Z-score (StandardScaler của sklearn) được sử dụng:



*Hình 3.4: Chuẩn hóa với z-score.*


Sau chuẩn hóa ta được các phân phối tương ứng như sau:



*Hình 3.5: Dữ liệu sau khi chuẩn hóa.*

Đã đẹp hơn rất nhiều, các giá trị được đưa về xung quanh gốc O(0; 0).

Yêu cầu dữ liệu đầu vào của LSTM và RNN theo bài toán là chuỗi n dữ liệu trước đó để dự đoán 1 điểm hiện tại nên ta sẽ chuyển dữ liệu từng dòng thành từng sequence với chiều dài bằng seq\_length:



*Hình 3.6: Tạo sequence dữ liệu.*

Để tận dụng GPU trong huấn luyện, chúng ta sẽ sử dụng thư viện Torch, vì vậy data phải được chuyển sang dạng tensor:




*Hình 3.7: Chuyển từ mảng Numpy sang Torch.*

## Đào tạo và kiểm tra mô hình

Cả LSTM và RNN đều được hỗ trợ trong thư viện Torch, ta chỉ cần biết cả 2 mô hình này sẽ nhớ được các thông tin trong quá khứ và dùng nó để dự đoán hiện tại. Việc của chúng ta là chọn một cấu trúc mô hình phù hợp để tối ưu hóa thời gian cũng như đạt được kết quả tốt nhất.


### LSTM

Với mô hình LSTM ta sử dụng cấu trúc sau: input\_size= số thuốc tính đã chọn, hidden\_layer\_size = 512, output\_size =1, n\_layers = 1. Đây là một cấu hình gần như cơ bản nhất, đơn giản nhất cho một mạng LSTM. Với bài toán dự đoán có nhiều hàm tính loss, ở đây ta dùng L1Loss() (MAE Loss), một chỉ số quan trọng là learning\_rate ta chọn 0.001, một thuộc tính khác cũng quan trọng, do tính chất thời tiết thất thường sẽ gây ra các ngoại lệ, ta áp dụng L2 Relularization để giản over-fit với chỉ số weight\_decay = 0.01




*Hình 3.8: Cấu hình các super parameter của LSTM.*

Tiến hành train với 1000 epoch ta được chỉ số loss như sau:




*Hình 3.9: Loss của LSTM khi train.*

Với một lượng data khoảng 9500 seq và một cấu trúc mô hình đơn giản nhất của LSTM, sự mất mát này là chấp nhận được.Khi test trên bộ dữ liệu test đã được cuẩn hóa dự trên tập train với khoảng 800 seq ta được error là 0.67 với thang đo MAE loss:



*Hình 3.10: Dự đoán cùng với error của LSTM.*




*Hình 3.11: Đồ thị về giá trị dự đoán (cam) – thực sự (xanh).*

Đồ thị biểu diện giữa dự đoán (cam) và thực tế (xanh), chưa hoàn toàn chính xác nhưng đã phần nao bắt được nhịp độ thời tiết.


### RNN

Cấu trúc mạng RNNs sẽ được triển khai tương tự với LSTM với hidden\_layer\_sizee = 512, n\_layers=1, output\_size =1, cùng sử dụng L1Loss và Adam optimizer với learning\_rates = 0.001 và weight\_decay = 0.01.




*Hình 3.12: Cấu hình các super parameter của RNN.*

Cũng được train trên điều kiện tương tự với 1000 epochs cho ra Loss như sau:


 *Hình 3.13: Loss của RNN khi train.*

Mạng RNNs cho ra MAE lớn hơn so với LSTM:



*Hình 3.14: Dự đoán cùng với error của RNN.*

Biểu đồ biểu diễn dự đoán cũng không tốt lắm:



*Hình 3.15: Đồ thị về giá trị dự đoán (cam) – thực sự (xanh).*

## Kết luận.

Nhìn chung 2 thuật toán cho ra kết quả là tạm chấp nhận được với bộ dữ liệu train khá ít ( khoảng 9500 dòng) và cấu trúc mạng được coi là đơn giản nhất. LSTM có độ chính xác cao hơn nhưng thời gian train lâu hơn với cấu trúc có phần phức tạp hơn so với mạng RNNs cơ bản. Sự đánh đổi này là hiển nhiên đối với các mạng học sâu, ta không thể đòi hỏi một mô hình “Ngon – Bổ - Rẻ” được. Với cách tiếp cận này, nếu có nhiều dữ liệu thời tiết hơn từ nhiều năm, mạng có nhiều lớp hơn, nhiều neuron hơn trong mỗi lớp thì chắc chắn sẽ cho ra kết quả chính xác hơn, kéo theo đó là chi phí và thời gian sẽ cao hơn.

# Kết luận

## Kết quả đạt được.

Qua quá trình nghiêng cứu, tìm hiểu, môn học đã cơ bản cung cấp được một cái nhìn cụ thể về tầm quan trọng của Data Mining. Được tìm hiểu cặn kẽ về ứng dụng, các thức hoạt động của các thuật toán như phân lớp, gom cụm, …

Từ một bài toán thực tế, sinh viên đã tự thu thập dữ liệu từ các nguồn, biết xử lý dữ liệu, loại bỏ các trường không cần thiết, thực hiện chuẩn hóa bằng MinMaxScaler, StandardScaler, … và chọn ra phương pháp tối ưu nhất.

Biết xây dựng một mô hình mạng neuron để thực hiện dự đoán, thay đổi các siêu tham số để ra được giá trị loss thấp nhất. Lựa chọn tối ưu giữa MAELoss, MSELoss, … Kiểm thử giữa các optimizer như Adam, SGD…

So sánh kết quả của các phương pháp khác nhau (LSTM và RNN) và rút ra các kết luận.

## Hướng phát triển.

Cả 2 mô hình LSTM và RNN vẫn chưa tối ưu được Loss. Trong tương lai sẽ thu thập nhiều dữ liệu hơn, huấn luyện trên một mạng sâu hơn.

Thêm các ứng dụng khác dựa trên data và phương pháp cũ như dự đoán lượng mưa, dự đoán lúc nào sẽ có mưa và dự đoán thời gian mưa kéo dài bao lâu.

Xây dựng bộ giao diện để hiển thị thông tin cho người dùng xem, dùng các API để nhận dữ liệu mới nhất về thời tiết phục vụ cho quá trình dự đoán.

# Tài liệu tham khảo

[1] TS. Võ Thị Hồng Thắm, Slide bài giảng Khai thác dữn liệu và Ứng dụng.

[2] Jiawei Han, Micheline Kamber, Jian Pei. “Data mining: Concept and Techniques 3rd Edition”.

[3] MachineLearning cơ bản, <https://machinelearningcoban.com/>, (accessed 28/5,2024 – 3/6,2024).