|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  **TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**  …🙞🕮🙜… | | | |
| A yellow sign with red and blue symbols  Description automatically generated | | | |
| **BÁO CÁO THÍ NGHIỆM/THỰC NGHIỆM**  **HỌC PHẦN: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO** | | | |
| **XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN BỆNH VỀ MÁU THÔNG QUA CHỈ SỐ XÉT NGHIỆM** | | | |
|  | Giáo viên hướng dẫn: | | Ths Trần Thanh Huân |
|  | Nhóm : | | 10 |
|  | Thành viên nhóm: | | Phan Trường Giang |
|  |  | | Hồ Cảnh Quý |
|  |  | | Nguyễn Văn Toàn |
|  |  | | Lê Minh Tân |
|  | Lớp: | | 20242IT6094001 |
|  |  |
| **Hà Nội, 2025** | | | |



**MỤC LỤC**

[**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT** 1](#_Toc200566508)

[**DANH MỤC HÌNH ẢNH** 2](#_Toc200566509)

[**LỜI MỞ ĐẦU** 3](#_Toc200566510)

[**Chương 1:** **Tổng quan về học máy** 4](#_Toc200566511)

[**1.1.** **Giới thiệu** 4](#_Toc200566512)

[**1.2.** **Định nghĩa** 4](#_Toc200566513)

[**1.3.** **Hoạt động của học máy** 5](#_Toc200566514)

[**1.4.** **Phân loại phương pháp machine learning** 5](#_Toc200566515)

[**1.4.1.** **Supervised learning (Học có giám sát)** 5](#_Toc200566516)

[**1.4.2.** **Học không giám sát (Unsupervised Learning)** 8](#_Toc200566517)

[**1.4.3.** **Semi-Supervised Learning (Học bán giám sát)** 10](#_Toc200566518)

[**1.4.4.** **Reinforcement Learning (Học tăng cường)** 11](#_Toc200566519)

[**1.5.** **Ứng dụng của học máy trong y tế** 14](#_Toc200566520)

[**Chương 2:** **Các kỹ thuật phân lớp** 16](#_Toc200566521)

[**2.1.** **K-nearest neighbor** 16](#_Toc200566522)

[**2.1.1 .** **Giới thiệu** 16](#_Toc200566523)

[**2.1.2 .** **Nguyên lý hoạt động** 16](#_Toc200566524)

[**2.1.3 .** **Ưu điểm** 17](#_Toc200566525)

[**2.1.4 .** **Nhược điểm** 18](#_Toc200566526)

[**2.1.5 .** **Ứng dụng thuật toán** 18](#_Toc200566527)

[**2.2.** **Naïve bayes** 18](#_Toc200566528)

[**2.2.1.** **Giới thiệu** 18](#_Toc200566529)

[**2.2.2.** **Nguyên lý hoạt động** 19](#_Toc200566530)

[**2.2.3.** **Các loại Naive Bayes** 21](#_Toc200566531)

[**2.2.4.** **Ưu điểm** 22](#_Toc200566532)

[**2.2.5.** **Nhược điểm** 22](#_Toc200566533)

[**2.2.6.** **Ứng dụng thuật toán** 22](#_Toc200566534)

[**2.3.** **Hiệu năng của mô hình** 23](#_Toc200566535)

[**Chương 3:** **Xây dựng ứng dụng** 26](#_Toc200566536)

[**3.1.** **Lợi ích học máy với đề tài** 26](#_Toc200566537)

[**3.2.** **Công cụ và ngôn ngữ** 27](#_Toc200566538)

[**3.3.** **Xây dựng ứng dụng** 28](#_Toc200566539)

[**3.3.1.** **Mô tả dữ liệu** 28](#_Toc200566540)

[**3.3.2.** **Áp dụng KNN vào bài toán.** 29](#_Toc200566541)

[**3.3.3.** **Áp dụng Navie Bayes vào bài toán** 35](#_Toc200566542)

[**3.4.** **So sánh độ hiệu quả của hai thuật toán.** 40](#_Toc200566543)

[**KẾT LUẬN** 44](#_Toc200566544)

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO** 45](#_Toc200566545)

**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**

|  |  |
| --- | --- |
| **MCH** | Mean Corpuscular Hemoglobine (Lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu) |
| **MCHC** | Mean Corpuscular Hemoglobine Concentration (Nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu) |
| **MCV** | Mean Corpuscular Volume (Thể tích trung bình hồng cầu) |

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[*Hình 3.1: Hình ảnh file dữ liệu. 28*](#_Toc200566299)

[*Hình 3.2: Hình ảnh dữ liệu huấn luyện 29*](#_Toc200566300)

[*Hình 3.3: Các thư viện gần nhất (KNN) 30*](#_Toc200566301)

[*Hình 3.4: Thông tin chi tiết về Dataframe (KNN) 31*](#_Toc200566302)

[*Hình 3.5: Dữ liệu được đọc từ file (KNN) 32*](#_Toc200566303)

[*Hình 3.6: Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa (KNN) 33*](#_Toc200566304)

[*Hình 3.7: Hàm tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm (KNN) 33*](#_Toc200566305)

[*Hình 3.8: Hàm dự đoán lớp của kiểu dữ liệu kiểm tra (KNN) 34*](#_Toc200566306)

[*Hình 3.9: Chia dữ liệu và đào tạo mô hình (KNN) 34*](#_Toc200566307)

[*Hình 3.10: Ma trận nhầm lẫn và độ chính xác của mô hình (KNN) 35*](#_Toc200566308)

[*Hình 3.11: Các thư viện gần nhất (Navie Bayes) 35*](#_Toc200566309)

[*Hình 3.12: Đọc dữ liệu từ file (Navie Bayes) 36*](#_Toc200566310)

[*Hình 3.13: Thông tin chi tiết về DataFrame (Navie Bayes) 37*](#_Toc200566311)

[*Hình 3.14: Dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa (Navie Bayes) 37*](#_Toc200566312)

[*Hình 3.15: Phân tách dữ liệu huấn luyện (Navie Bayes) 38*](#_Toc200566313)

[*Hình 3.16: Phân tách dữ liệu thử nghiệm (Navie Bayes) 38*](#_Toc200566314)

[*Hình 3.17: Tạo mô hình Navie Bayes và dữ liệu dự đoán. 39*](#_Toc200566315)

[*Hình 3.18: Ma trận nhầm lẫn và độ chính xác của mô hình (Navie Bayes) 39*](#_Toc200566316)

[*Hình 3.19: Thư viện vẽ biểu đồ 40*](#_Toc200566317)

[*Hình 3.20: So sánh Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) 41*](#_Toc200566318)

[*Hình 3.21: Lưu trữ độ chính xác (Accuracy Score) 42*](#_Toc200566319)

[*Hình 3.22: Đọc dữ liệu Accuracy Score vừa lưu 42*](#_Toc200566320)

[*Hình 3.23: So sánh độ chính xác (Accuracy Score) 43*](#_Toc200566321)

**LỜI MỞ ĐẦU**

Sự phát triển vượt bậc của công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), đã mở ra nhiều cơ hội mới trong việc giải quyết các bài toán phức tạp của khoa học dữ liệu. Một trong những ứng dụng quan trọng của học máy là phân tích dữ liệu y khoa, nơi các hệ thống có thể tự động hóa quá trình xử lý và phát hiện các mẫu từ các tập dữ liệu lớn, giúp tối ưu hóa quy trình và cải thiện độ chính xác của các quyết định.

Là sinh viên khoa công nghệ thông tin, chúng tôi nhận thấy tiềm năng lớn của việc ứng dụng AI và học máy trong việc phân tích dữ liệu xét nghiệm máu để hỗ trợ chẩn đoán bệnh. Việc nghiên cứu và phát triển một ứng dụng chẩn đoán bệnh về máu không chỉ mang lại giá trị thực tiễn mà còn giúp chúng tôi áp dụng kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vấn đề trong đời sống.

Bệnh lý về máu, chẳng hạn như thiếu máu, bệnh bạch cầu, hay rối loạn đông máu, thường được chẩn đoán thông qua các chỉ số xét nghiệm máu. Những chỉ số này chứa đựng một lượng lớn thông tin có thể được khai thác bằng các thuật toán học máy để hỗ trợ phát hiện bất thường, phân loại bệnh, hoặc đưa ra dự đoán. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các phương pháp chẩn đoán truyền thống dựa vào chuyên môn y học, đề tài này tập trung vào việc áp dụng học máy để phân tích dữ liệu xét nghiệm máu mà không đòi hỏi sự can thiệp của kiến thức chuyên sâu trong y học.

Mục tiêu chính của đề tài “Nghiên cứu xây dựng ứng dụng chẩn đoán bệnh về máu dựa trên chỉ số xét nghiệm” là phát triển một hệ thống tự động, dựa trên thuật toán học máy, có khả năng phân tích các chỉ số xét nghiệm máu để hỗ trợ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trong việc đưa ra quyết định. Thay vì đi sâu vào các khía cạnh sinh học của bệnh lý, nghiên cứu tập trung vào xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, và tối ưu hóa hiệu năng của hệ thống học máy.

Với cách tiếp cận tập trung vào khoa học dữ liệu và công nghệ, đề tài này không chỉ có giá trị trong việc phát triển các ứng dụng học máy cho lĩnh vực y học mà còn góp phần mở rộng khả năng xử lý dữ liệu trong các bài toán tương tự ở nhiều ngành khác. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng sẽ mang lại một công cụ hiệu quả và dễ triển khai, góp phần cải thiện tốc độ và độ chính xác trong phân tích dữ liệu xét nghiệm, từ đó hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

1. **Tổng quan về học máy**
2. **Giới thiệu**

Học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực thuộc trí tuệ nhân tạo, tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật cho phép hệ thống “học” tự động từ dữ liệu để giải quyết các vấn đề cụ thể.

Hiểu đơn giản, thuật ngữ này nói tới việc con người dạy máy tính nâng cao khả năng thực hiện các tác vụ cụ thể. Cụ thể là cung cấp các dữ liệu và thuật toán có sẵn để máy tính đưa ra dự đoán hoặc tự ra các quyết định. Thông thường, con người chỉ cần lập trình phần mềm với các dòng lệnh cụ thể để máy tính hiểu và thực hiện. Với Machine Learning, máy tính sẽ tự “học” cách giải quyết công việc thông qua những dữ liệu đã được thu thập và cung cấp.

Theo Tom Mitchell trong cuốn sách “Machine Learning” xuất bản năm 1997, Machine Learning như 1 chương trình, nhiệm vụ của nó là thực hiện 1 nhiệm vụ T nào đó, khi thực hiện xong, ta thu được trải nghiệm E. Nhờ vào việc học hỏi trải nghiệm E, ta có thể thay đổi (hoặc không) để tiến tới thực hiện task T+1, và nhằm cải thiện hiệu suất P.

1. **Định nghĩa**

**Trí tuệ nhân tạo (AI)** là công nghệ cho phép máy móc, đặc biệt là máy tính, "học hỏi" và "suy nghĩ" như con người. Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc ứng dụng các hệ thống học máy (machine learning) để mô phỏng trí tuệ của con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính.

Cụ thể, trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như: biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói, biết học và tự thích nghi,…

**Machine Learning** là một tập con của AI. Machine Learning là một lĩnh vực nhỏ của Khoa Học Máy Tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể. Những năm gần đây, khi mà khả năng tính toán của các máy tính được nâng lên một tầm cao mới và lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập bởi các hãng công nghệ lớn, Machine Learning đã tiến thêm một bước dài và một lĩnh vực mới được ra đời gọi là Deep Learning (Học Sâu). Deep Learning đã giúp máy tính thực thi những việc tưởng chừng như không thể vào 10 năm trước: phân loại cả ngàn vật thể khác nhau trong các bức ảnh, tự tạo chú thích cho ảnh, bắt chước giọng nói và chữ viết của con người, giao tiếp với con người, hay thậm chí cả sáng tác văn hay âm nhạc.

1. **Hoạt động của học máy**

Quy trình triển khai thuật toán học máy thường bao gồm 6 bước như sau:

Bước 1: Thu thập dữ liệu (Gathering data/Data collection)

Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu (Data preprocessing)

Trích xuất dữ liệu – Data extraction

Làm sạch dữ liệu – Data cleaning

Chuyển đổi dữ liệu – Data transformation

Chuẩn hóa dữ liệu – Data normalization

Trích xuất đặc trưng – Feature extraction

Bước 3: Phân tích dữ liệu (Data analysis)

Bước 4: Xây dựng mô hình máy học (Model building)

Bước 5: Huấn luyện mô hình (Model training)

Bước 6: Đánh giá mô hình (Model evaluation)

Trong số các bước này, thu thập dữ liệu, tiền xử lý và xây dựng bộ dữ liệu thường chiếm nhiều thời gian và công sức nhất. Đây là những bước cực kỳ quan trọng, quyết định đến hiệu quả của thuật toán máy học. Độ chính xác của kết quả phụ thuộc rất lớn vào lượng dữ liệu đầu vào.

1. **Phân loại phương pháp machine learning**
2. **Supervised learning (Học có giám sát)**

Supervised Learning (Học có giám sát) là một phương pháp trong Machine Learning, trong đó mô hình được huấn luyện bằng cách sử dụng các tập dữ liệu đã được gán nhãn. Thuật toán sẽ học cách nhận diện các mẫu và mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và đầu ra, từ đó có thể dự đoán chính xác kết quả khi gặp dữ liệu mới trong thực tế.

Trong Supervised Learning, dữ liệu có gán nhãn bao gồm các điểm dữ liệu mẫu cùng với các đầu ra hoặc câu trả lời chính xác. Khi dữ liệu đầu vào được đưa vào thuật toán học máy, nó điều chỉnh các trọng số cho đến khi mô hình được huấn luyện phù hợp. Dữ liệu huấn luyện có gán nhãn dạy rõ ràng cho mô hình cách nhận diện mối quan hệ giữa các đặc trưng và nhãn dữ liệu.

Thuật toán supervised learning còn được tiếp tục chia nhỏ ra thành hai loại chính:

Classification (Phân loại)

Một bài toán được gọi là classification nếu các label của input data được chia thành một số hữu hạn nhóm. Ví dụ: Gmail xác định xem một email có phải là spam hay không; các hãng tín dụng xác định xem một khách hàng có khả năng thanh toán nợ hay không. Ba ví dụ phía trên được chia vào loại này.

Regression (Hồi quy)

Nếu label không được chia thành các nhóm mà là một giá trị thực cụ thể. Ví dụ: một căn nhà rộng x m2x m2, có yy phòng ngủ và cách trung tâm thành phố z kmz km sẽ có giá là bao nhiêu?

* Các thuật toán trong học có giám sát là
* Linear Regression: Thuộc bài toán hồi quy, dùng để dự đoán giá trị đầu ra liên tục dựa trên mối quan hệ tuyến tính giữa biến đầu vào (độc lập) và biến đầu ra (phụ thuộc).
* Logistic Regression: Thuộc bài toán phân loại, dùng để phân loại dữ liệu nhị phân hoặc nhiều lớp bằng cách tính xác suất của một đối tượng thuộc một trong các lớp.
* Decision Trees: Thuộc bài toán phân loại hoặc hồi quy, dùng cây phân nhánh để mô hình hóa các quyết định và hậu quả có thể xảy ra. Cây quyết định hoạt động tốt với cả dữ liệu phân loại và dữ liệu liên tục.
* Random Forest: Thuộc bài toán phân loại hoặc hồi quy, là tập hợp của nhiều cây quyết định, tạo ra mô hình mạnh mẽ hơn bằng cách kết hợp nhiều cây để tăng độ chính xác và tránh quá khớp (overfitting - hiểu đơn giản là mô hình hoạt động rất tốt trên dữ liệu huấn luyện nhưng lại hoạt động kém trên dữ liệu mới).
* Support Vector Machine - SVM: Thuộc bài toán phân loại hoặc hồi quy, Tìm một siêu phẳng (hyperplane) tốt nhất để phân chia dữ liệu thành các lớp khác nhau, tối đa hóa khoảng cách giữa các lớp.
* K-Nearest Neighbors - KNN: Thuộc bài toán phân loại hoặc hồi quy, dự đoán giá trị đầu ra dựa trên dữ liệu của những "người hàng xóm gần nhất" trong không gian tính toán. Mô hình so sánh đầu vào mới với các điểm gần nhất để phân loại hoặc hồi quy.
* Naive Bayes: Thuộc bài toán phân loại, mô hình xác suất dựa trên Định lý Bayes, giả định rằng các đặc trưng của dữ liệu đều độc lập với nhau. Thường được sử dụng cho các bài toán phân loại văn bản.
* Ưu điểm
* Độ chính xác và khả năng dự đoán cao: Các mô hình học có giám sát đặc biệt được tôn sùng vì khả năng đưa ra các dự đoán có độ chính xác cao, nhờ vào sự phụ thuộc của chúng vào các tập dữ liệu được gắn nhãn. Ví dụ, các thuật toán học có giám sát trong chăm sóc sức khỏe có thể dự đoán kết quả của bệnh nhân dựa trên hồ sơ bệnh án và kết quả điều trị trước đây.
* Nâng cao hiệu quả thuật toán với Feature Learning: Học có giám sát không chỉ tập trung vào việc đạt được độ chính xác cao mà còn tăng cường hiệu quả của các thuật toán thông qua học tính năng.
* Khả năng mở rộng trên nhiều ứng dụng khác nhau: Học có giám sát có khả năng mở rộng cao, giúp nó thích ứng với nhiều ứng dụng khác nhau trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau.
* Hiệu suất mạnh mẽ trong môi trường được kiểm soát: Học có giám sát phát triển mạnh trong môi trường được kiểm soát với dữ liệu đầu vào được xác định rõ ràng và kỳ vọng đầu ra.
* Cải tiến liên tục thông qua phản hồi: Học có giám sát được thiết kế để cải thiện liên tục thông qua các cơ chế phản hồi. Khi mô hình tiếp xúc với nhiều dữ liệu được gắn nhãn hơn theo thời gian, nó sẽ tinh chỉnh các thuật toán của mình, giảm lỗi và tăng cường khả năng ra quyết định.
* Nhược điểm
* Sự phụ thuộc vào dữ liệu được gắn nhãn: Một nhược điểm lớn của học có giám sát là sự phụ thuộc mạnh mẽ vào dữ liệu được gắn nhãn, việc thu thập dữ liệu này có thể tốn kém và mất thời gian. Ví dụ, Trong việc thu thập các bản quét X-quang hoặc MRI được gắn nhãn chính xác trong hình ảnh y tế đòi hỏi sự tham gia đáng kể từ các bác sĩ chuyên khoa X-quang, hạn chế tốc độ và khả năng mở rộng của việc phát triển các công cụ chẩn đoán mới.
* Các vấn đề tổng quát: Các mô hình học có giám sát có thể gặp khó khăn với việc khái quát hóa, đặc biệt là khi gặp dữ liệu khác biệt đáng kể so với tập huấn luyện.
* Chi phí tính toán cao: Các mô hình học có giám sát thường đòi hỏi các nguồn tài nguyên tính toán đáng kể, đặc biệt là trong giai đoạn đào tạo, khi lượng lớn dữ liệu được gắn nhãn được xử lý.
* Độ nhạy cảm với các tính năng không liên quan: Thuật toán học có giám sát gán tầm quan trọng không cần thiết cho các tính năng không liên quan đến nhiệm vụ, đặc biệt nếu các tính năng này nổi bật trong dữ liệu đào tạo
* Khó khăn với các vấn đề không chuẩn: Hạn chế này khiến việc áp dụng học có giám sát trở nên khó khăn trong các lĩnh vực đòi hỏi sự đổi mới hoặc sáng tạo hoặc trong đó các vấn đề không thể dễ dàng định lượng và dán nhãn.

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

Học không giám sát, còn được gọi là  học máy không giám sát , sử dụng các thuật toán học máy (ML) để phân tích và nhóm các tập dữ liệu không có nhãn. Các thuật toán này khám phá các mẫu ẩn hoặc nhóm dữ liệu mà không cần sự can thiệp của con người.

Khả năng phát hiện điểm tương đồng và khác biệt trong thông tin của học không giám sát khiến nó trở thành giải pháp lý tưởng cho phân tích dữ liệu khám phá , chiến lược bán chéo, phân khúc khách hàng và nhận dạng hình ảnh.

Các mô hình học không giám sát được sử dụng cho ba nhiệm vụ chính: phân cụm, liên kết và giảm chiều:

* Phân cụm  là một kỹ thuật khai thác dữ liệu để nhóm dữ liệu chưa gắn nhãn dựa trên điểm giống hoặc khác nhau của chúng. Ví dụ, thuật toán phân cụm K-means gán các điểm dữ liệu tương tự vào các nhóm, trong đó giá trị K biểu thị kích thước của nhóm và độ chi tiết. Kỹ thuật này hữu ích cho phân khúc thị trường, nén hình ảnh, v.v.
* Association  là một loại phương pháp học không giám sát khác sử dụng các quy tắc khác nhau để tìm mối quan hệ giữa các biến trong một tập dữ liệu nhất định. Các phương pháp này thường được sử dụng để phân tích giỏ hàng và công cụ đề xuất, theo hướng khuyến nghị "Khách hàng đã mua mặt hàng này cũng đã mua".
* Giảm chiều  là một kỹ thuật học được sử dụng khi số lượng các tính năng (hoặc chiều) trong một tập dữ liệu nhất định quá cao. Nó giảm số lượng dữ liệu đầu vào xuống một kích thước có thể quản lý được trong khi vẫn bảo toàn tính toàn vẹn của dữ liệu. Kỹ thuật này thường được sử dụng trong giai đoạn tiền xử lý dữ liệu, chẳng hạn như khi bộ mã hóa tự động loại bỏ nhiễu khỏi dữ liệu trực quan để cải thiện chất lượng hình ảnh.
* Ưu điểm:
* Khám phá các mô hình và cấu trúc tự nhiên: Các thuật toán học không giám sát rất giỏi trong việc xác định các cấu trúc và mẫu ẩn trong dữ liệu mà không dễ thấy ngay lập tức, mang lại lợi thế to lớn trong nhiều lĩnh vực
* Xử lý dữ liệu chưa được gắn nhãn: Một trong những điểm mạnh đáng kể của học không giám sát là khả năng làm việc với dữ liệu không có nhãn, chiếm phần lớn dữ liệu có sẵn trong thế giới thực
* Tính linh hoạt trong việc điều chỉnh mô hình: Học không giám sát có tính linh hoạt đáng kể trong việc thích ứng với dữ liệu mới mà không cần đào tạo lại từ đầu.
* Hiệu quả trong Phân tích dữ liệu thăm dò: Học không giám sát đặc biệt hiệu quả đối với phân tích dữ liệu khám phá, trong đó mục tiêu là hiểu và tóm tắt các đặc điểm chính của một tập dữ liệu mà không có bất kỳ giả định nào trước đó.
* Khả năng mở rộng cho các tập dữ liệu lớn: Học không giám sát có khả năng mở rộng cao, khiến nó đặc biệt phù hợp để xử lý các tập dữ liệu lớn đang ngày càng trở nên phổ biến trong thời đại dữ liệu lớn
* Nhược điểm
* Thiếu chính xác trong việc giải thích kết quả: Một nhược điểm đáng kể của học không giám sát là thiếu độ chính xác trong việc diễn giải kết quả do không có dữ liệu được gắn nhãn
* Dễ bị ảnh hưởng bởi tính năng mở rộng và nhiễu: Các thuật toán học không giám sát đặc biệt nhạy cảm với quy mô của các tính năng và sự hiện diện của nhiễu trong dữ liệu.
* Phụ thuộc nhiều vào chất lượng dữ liệu: Hiệu quả của học không giám sát phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của dữ liệu đầu vào.
* Độ phức tạp trong việc lựa chọn thuật toán và điều chỉnh tham số: Học không giám sát liên quan đến quá trình ra quyết định phức tạp liên quan đến việc lựa chọn các thuật toán phù hợp và điều chỉnh các tham số
* Khó khăn trong việc xác thực mô hình: Xác thực hiệu suất của các mô hình học không giám sát đặt ra một thách thức độc đáo, vì không có nhãn hoặc chuẩn mực được xác định trước nào mà đầu ra của mô hình có thể được đo lường trực tiếp

1. **Semi-Supervised Learning (Học bán giám sát)**

Học bán giám sátlà một loại học máy nằm giữa học có giám sát và học không giám sát. Đây là phương pháp sử dụng một lượng nhỏ dữ liệu được gắn nhãn và một lượng lớn dữ liệu không được gắn nhãn để đào tạo mô hình. Mục tiêu của học bán giám sát là học một hàm có thể dự đoán chính xác biến đầu ra dựa trên các biến đầu vào, tương tự như học có giám sát. Tuy nhiên, không giống như học có giám sát, thuật toán được đào tạo trên một tập dữ liệu chứa cả dữ liệu được gắn nhãn và không được gắn nhãn.

Học bán giám sát đặc biệt hữu ích khi có một lượng lớn dữ liệu chưa được gắn nhãn, nhưng việc gắn nhãn cho tất cả lại quá tốn kém hoặc khó khăn.

Ví dụ về học bán giám sát

* Phân loại văn bản : Trong phân loại văn bản, mục tiêu là phân loại một văn bản nhất định thành một hoặc nhiều danh mục được xác định trước. Học bán giám sát có thể được sử dụng để đào tạo mô hình phân loại văn bản bằng cách sử dụng một lượng nhỏ dữ liệu được gắn nhãn và một lượng lớn dữ liệu văn bản không được gắn nhãn.
* Phân loại hình ảnh : Trong phân loại hình ảnh, mục tiêu là phân loại một hình ảnh nhất định thành một hoặc nhiều danh mục được xác định trước. Học bán giám sát có thể được sử dụng để đào tạo mô hình phân loại hình ảnh bằng cách sử dụng một lượng nhỏ dữ liệu được gắn nhãn và một lượng lớn dữ liệu hình ảnh không được gắn nhãn.
* Phát hiện bất thường : Trong phát hiện bất thường, mục tiêu là phát hiện các mẫu hoặc quan sát bất thường hoặc khác với chuẩn mực

Ứng dụng của học bán giám sát

* Phân tích giọng nói: Vì việc dán nhãn cho các tệp âm thanh là một nhiệm vụ rất chuyên sâu nên học bán giám sát là một phương pháp rất tự nhiên để giải quyết vấn đề này.
* Phân loại nội dung Internet: Việc gắn nhãn cho từng trang web là một quá trình không thực tế và không khả thi và do đó sử dụng các thuật toán học bán giám sát. Ngay cả thuật toán tìm kiếm của Google cũng sử dụng một biến thể của học bán giám sát để xếp hạng mức độ liên quan của một trang web cho một truy vấn nhất định.
* Phân loại trình tự protein: Vì các sợi DNA thường có kích thước rất lớn nên sự phát triển của phương pháp học bán giám sát đã trở nên cấp thiết trong lĩnh vực này.

Ưu điểm

* Giảm chi phí nhãn: Học bán giám sát làm giảm đáng kể dữ liệu được gắn nhãn cần thiết, cắt giảm chi phí liên quan đến việc gắn nhãn thủ công
* Cải thiện hiệu suất: Bằng cách sử dụng cả dữ liệu có nhãn và không nhãn, các mô hình có thể đạt hiệu suất tốt hơn so với các mô hình chỉ được đào tạo trên dữ liệu có nhãn.
* Khả năng mở rộng: Học bán giám sát cho phép các mô hình chỉ được đào tạo trên dữ liệu cá nhân

Thách thức và hạn chế:

* Chất lượng dữ liệu chưa được gắn nhãn: Nếu dữ liệu không được gắn nhãn không đại diện cho phân phối dữ liệu thực hoặc chứa nhiều nhiễu, hiệu suất của mô hình có thể giảm.
* Mô hình tự tin: Việc dựa vào các nhãn giả từ các dự đoán của mô hình đòi hỏi phải có sự tin tưởng vào mô hình ban đầu. Nếu mô hình được đào tạo kém, các nhãn giả có thể không chính xác
* Độ phức tạp tính toán: Một số phương pháp bán giám sát, đặc biệt là phương pháp dựa trên đồ thị hoặc kỹ thuật dựa trên học sâu, có thể tốn kém và mặt tính toán.

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

Học tăng cường (Reinforcement Learning) là một nhánh của học máy tập trung vào cách các tác nhân có thể học cách đưa ra quyết định thông qua thử nghiệm và sai sót để tối đa hóa phần thưởng tích lũy. Reinforcement Learningcho phép máy học bằng cách tương tác với môi trường và nhận phản hồi dựa trên hành động của chúng. Phản hồi này ở dạng phần thưởng hoặc hình phạt .

Các thành phần Reinforcement Learning:

* Chính sách : Chiến lược mà tác nhân sử dụng để xác định hành động tiếp theo dựa trên trạng thái hiện tại.
* Chức năng phần thưởng : Chức năng cung cấp phản hồi về các hành động đã thực hiện, hướng dẫn tác nhân đạt được mục tiêu.
* Hàm giá trị : Ước tính phần thưởng tích lũy trong tương lai mà tác nhân sẽ nhận được từ một trạng thái nhất định.
* Mô hình môi trường : Biểu diễn môi trường dự đoán trạng thái và phần thưởng trong tương lai, hỗ trợ cho việc lập kế hoạch.

Các loại tăng cường trong Reinforcement Learning

1. Tăng cường tích cực

Sự củng cố tích cực được định nghĩa là khi một sự kiện xảy ra do một hành vi cụ thể, làm tăng cường độ và tần suất của hành vi. Nói cách khác, nó có tác động tích cực đến hành vi.

* Ưu điểm : Tối đa hóa hiệu suất, giúp duy trì sự thay đổi theo thời gian.
* Nhược điểm : Sử dụng quá mức có thể dẫn đến tình trạng dư thừa làm giảm hiệu quả.

2. Tăng cường tiêu cực

Củng cố tiêu cực được định nghĩa là việc củng cố hành vi vì một điều kiện tiêu cực bị ngăn chặn hoặc tránh đi.

* Ưu điểm : Tăng tần suất hành vi, đảm bảo tiêu chuẩn hiệu suất tối thiểu.
* Nhược điểm : Nó chỉ có thể khuyến khích hành động vừa đủ để tránh bị phạt.

Ứng dụng của Học tăng cường

* Robot: Reinforcement Learning được sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ trong môi trường có cấu trúc như sản xuất, nơi robot học cách tối ưu hóa chuyển động và cải thiện hiệu quả.
* Chơi trò chơi: Các thuật toán Reinforcement Learning nâng cao đã được sử dụng để phát triển các chiến lược cho các trò chơi phức tạp như cờ vua, cờ vây và trò chơi điện tử, vượt trội hơn người chơi trong nhiều trường hợp.
* Kiểm soát công nghiệp: Reinforcement Learning giúp điều chỉnh và tối ưu hóa thời gian thực các hoạt động công nghiệp, chẳng hạn như quy trình lọc dầu trong ngành dầu khí.
* Hệ thống đào tạo cá nhân: Reinforcement Learning cho phép tùy chỉnh nội dung hướng dẫn dựa trên mô hình học tập của từng cá nhân, cải thiện sự tương tác và hiệu quả.

Ưu điểm

* Giải quyết các vấn đề phức tạp: Reinforcement Learning có khả năng giải quyết các vấn đề cực kỳ phức tạp mà các kỹ thuật thông thường không thể giải quyết được.
* Sửa lỗi: Mô hình liên tục học hỏi từ môi trường xung quanh và có thể sửa các lỗi xảy ra trong quá trình đào tạo.
* Tương tác trực tiếp với môi trường: Các tác nhân Reinforcement Learning học hỏi từ các tương tác thời gian thực với môi trường của chúng, cho phép học tập thích ứng.
* Xử lý môi trường không xác định: Reinforcement Learning có hiệu quả trong môi trường mà kết quả không chắc chắn hoặc thay đổi theo thời gian, khiến nó trở nên cực kỳ hữu ích cho các ứng dụng thực tế.

Nhược điểm

* Không phù hợp với các vấn đề đơn giản : Reinforcement Learning thường quá mức cần thiết đối với các nhiệm vụ đơn giản trong khi các thuật toán đơn giản hơn sẽ hiệu quả hơn.
* Yêu cầu tính toán cao : Việc đào tạo các mô hình Reinforcement Learning đòi hỏi một lượng lớn dữ liệu và sức mạnh tính toán, khiến việc này tốn nhiều tài nguyên.
* Phụ thuộc vào chức năng khen thưởng : Hiệu quả của Reinforcement Learning phụ thuộc rất nhiều vào thiết kế chức năng khen thưởng. Phần thưởng được thiết kế kém có thể dẫn đến hành vi không tối ưu hoặc không mong muốn.
* Khó khăn trong việc gỡ lỗi và giải thích : Việc hiểu lý do tại sao một tác nhân Reinforcement Learning đưa ra một số quyết định nhất định có thể là một thách thức, khiến việc gỡ lỗi và khắc phục sự cố trở nên phức tạp

1. **Ứng dụng của học máy trong y tế**

* Chẩn đoán hình ảnh y tế: ML giúp phân tích hình ảnh như X-quang, CT, MRI để phát hiện sớm các bất thường như khối u, tổn thương mô, hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán chính xác hơn.
* Phát hiện bệnh sớm: ML có thể xử lý dữ liệu lớn từ hồ sơ bệnh án, xét nghiệm để nhận diện các dấu hiệu ban đầu của bệnh, giúp can thiệp kịp thời và nâng cao hiệu quả điều trị.
* Dự đoán nguy cơ bệnh tật: Bằng cách phân tích thông tin di truyền, lối sống và tiền sử bệnh, ML hỗ trợ dự đoán khả năng mắc bệnh trong tương lai, từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa phù hợp.
* Cá nhân hóa phác đồ điều trị: ML giúp xây dựng kế hoạch điều trị riêng biệt cho từng bệnh nhân dựa trên dữ liệu cá nhân, tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu tác dụng phụ.
* Phát triển thuốc mới: ML hỗ trợ trong việc phân tích dữ liệu sinh học để tìm ra các hợp chất tiềm năng, rút ngắn thời gian và chi phí trong quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc.
* Trợ lý ảo và chatbot y tế: Ứng dụng ML trong các trợ lý ảo giúp cung cấp thông tin y tế, nhắc nhở uống thuốc, theo dõi triệu chứng và hỗ trợ bệnh nhân trong việc quản lý sức khỏe hàng ngày.
* Theo dõi bệnh nhân từ xa: ML kết hợp với thiết bị đeo thông minh để giám sát liên tục các chỉ số sức khỏe như nhịp tim, huyết áp, giúp phát hiện sớm các bất thường và cảnh báo kịp thời.
* Hỗ trợ phẫu thuật bằng robot: ML được tích hợp trong các hệ thống robot phẫu thuật, giúp nâng cao độ chính xác, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ bác sĩ trong các ca phẫu thuật phức tạp.
* Quản lý hồ sơ y tế điện tử: ML giúp tự động hóa việc nhập liệu, phân loại và phân tích hồ sơ bệnh án, nâng cao hiệu quả quản lý và truy xuất thông tin y tế.
* Phân tích dữ liệu y tế lớn: ML hỗ trợ xử lý và phân tích khối lượng lớn dữ liệu y tế để phát hiện xu hướng, hỗ trợ ra quyết định và cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

1. **Các kỹ thuật phân lớp**
2. **K-nearest neighbor**
3. **Giới thiệu**

K-Nearest Neighbors (KNN) là một thuật toán học máy có giám sát thường được sử dụng để phân loại nhưng cũng có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ hồi quy. Nó hoạt động bằng cách tìm "k" các điểm dữ liệu gần nhất (hàng xóm) với một đầu vào nhất định và đưa ra dự đoán dựa trên lớp đa số (để phân loại) hoặc giá trị trung bình (đối với hồi quy). Vì KNN không đưa ra giả định về phân phối dữ liệu cơ bản, nó làm cho nó trở thành một phương pháp học tập dựa trên thực thể và phi tham số.

Nó được sử dụng rộng rãi trong các tình huống thực tế vì nó không tham số, nghĩa là nó không đưa ra bất kỳ giả định cơ bản nào về phân phối dữ liệu (trái ngược với các thuật toán khác như GMM, giả định phân phối Gaussian của dữ liệu đã cho). Chúng ta được cung cấp một số dữ liệu trước đó (còn gọi là dữ liệu đào tạo), phân loại tọa độ thành các nhóm được xác định bởi một thuộc tính.

1. **Nguyên lý hoạt động**

* Cách thức hoạt động

Thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) hoạt động theo nguyên tắc tương tự, trong đó nó dự đoán nhãn hoặc giá trị của một điểm dữ liệu mới bằng cách xem xét nhãn hoặc giá trị của K hàng xóm gần nhất của nó trong tập dữ liệu đào tạo.

**Bước 1: Chọn giá trị tối ưu của K**

* K đại diện cho số lượng hàng xóm gần nhất cần được xem xét trong khi đưa ra dự đoán.

**Bước 2: Tính khoảng cách**

* Để đo lường sự tương đồng giữa các điểm dữ liệu mục tiêu và đào tạo, khoảng cách Euclid được sử dụng. Khoảng cách được tính giữa các điểm dữ liệu trong tập dữ liệu và điểm đích.


**Bước 3: Tìm hàng xóm gần nhất**

* K điểm dữ liệu có khoảng cách nhỏ nhất đến điểm mục tiêu là hàng xóm gần nhất.

**Bước 4: Bỏ phiếu cho phân loại hoặc lấy trung bình cho hồi quy**

* Khi bạn muốn phân loại một điểm dữ liệu thành một danh mục như spam hoặc không phải spam, thuật toán KNN sẽ xem xét K điểm gần nhất trong tập dữ liệu. Những điểm gần nhất này được gọi là hàng xóm. Sau đó, thuật toán xem xét các hàng xóm thuộc về danh mục nào và chọn loại xuất hiện nhiều nhất. Đây được gọi là bỏ phiếu đa số.
* Trong hồi quy, thuật toán vẫn tìm kiếm K điểm gần nhất. Nhưng thay vì bỏ phiếu cho một lớp trong phân loại, nó lấy giá trị trung bình của những người hàng xóm K đó. Giá trị trung bình này là giá trị dự đoán cho điểm mới cho thuật toán.
* Các loại khoảng cách
* **Khoảng cách Euclidean**

Đây không gì khác ngoài khoảng cách Descartes giữa hai điểm nằm trong mặt phẳng/siêu mặt phẳng. Khoảng cách Euclid cũng có thể được hình dung là độ dài của đường thẳng nối hai điểm đang xét. Hệ mét này giúp chúng ta tính toán độ dịch chuyển ròng giữa hai trạng thái của một vật thể.



* **Khoảng cách Manhattan**

Khoảng cách Manhattan thường được sử dụng khi chúng ta quan tâm đến tổng quãng đường mà vật thể di chuyển thay vì độ dịch chuyển. Khoảng cách này được tính bằng cách cộng tổng chênh lệch tuyệt đối giữa các tọa độ của các điểm trong n chiều.

A mathematical equation with a small triangle

Description automatically generated with medium confidence

* **Khoảng cách Minkowski**

Ta có thể nói rằng khoảng cách Euclid cũng như khoảng cách Manhattan là những trườnghợp đặc biệt của khoảng cách Minkowski.



1. **Ưu điểm**

- Dễ triển khai vì độ phức tạp của thuật toán không quá cao.

- Dễ dàng thích nghi – Theo cách hoạt động của thuật toán KNN, nó sẽ lưu trữ tất cả dữ liệu trong bộ nhớ và do đó bất cứ khi nào một ví dụ hoặc điểm dữ liệu mới được thêm vào thì thuật toán sẽ tự điều chỉnh theo ví dụ mới đó và cũng đóng góp vào các dự đoán trong tương lai.

- Một số siêu tham số – Các tham số duy nhất cần thiết trong quá trình đào tạo thuật toán KNN là giá trị k và lựa chọn số liệu khoảng cách mà chúng ta muốn chọn từ số liệu đánh giá của mình.

1. **Nhược điểm**

**- Không mở rộng quy mô**: Như chúng ta đã nghe về điều này, thuật toán KNN cũng được coi là Thuật toán lười biếng. Ý nghĩa chính của thuật ngữ này là nó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh tính toán cũng như lưu trữ dữ liệu. Điều này làm cho thuật toán này vừa tốn thời gian vừa cạn kiệt tài nguyên.

**- Lời nguyền của đa chiều**: Có một thuật ngữ được gọi là hiện tượng đạt đỉnh, theo đó thuật toán KNN bị ảnh hưởng bởi lời [nguyền của đa chiều](https://www.geeksforgeeks.org/videos/curse-of-dimensionality-in-machine-learning) , ngụ ý rằng thuật toán gặp khó khăn trong việc phân loại các điểm dữ liệu một cách chính xác khi đa chiều quá cao.

**- Dễ bị quá khớp**: Vì thuật toán bị ảnh hưởng do lời nguyền của chiều nên nó cũng dễ bị vấn đề quá khớp. Do đó, nói chung, các kỹ thuật [lựa chọn đặc điểm](https://www.geeksforgeeks.org/feature-selection-techniques-in-machine-learning) cũng như [giảm chiều](https://www.geeksforgeeks.org/dimensionality-reduction) được áp dụng để giải quyết vấn đề này.

1. **Ứng dụng thuật toán**

**Phân loại bệnh lý trong y học:** KNN được sử dụng trong các hệ thống hỗ trợ chẩn đoán y học để phân loại bệnh dựa trên dữ liệu của bệnh nhân, ví dụ như chẩn đoán bệnh về máu dựa trên chỉ số xét nghiệm, chẩn đoán ung thư hoặc các bệnh khác.

**Phân loại và nhận dạng hình ảnh:** KNN có thể được sử dụng để phân loại và nhận dạng hình ảnh dựa trên các đặc điểm hình ảnh tương tự.

**Phát hiện thư rác (Spam Detection):** KNN có thể phân loại email là spam hay không spam bằng cách so sánh đặc trưng của email mới với các email đã được gắn nhãn trước đó.

**Hệ thống gợi ý sản phẩm:** Trong thương mại điện tử, KNN giúp gợi ý các sản phẩm tương tự mà người dùng có thể quan tâm dựa trên lịch sử mua hàng hoặc xem sản phẩm.

**Phân tích và phát hiện gian lận:** KNN có thể xác định các giao dịch gian lận trong dữ liệu tài chính bằng cách phát hiện các giao dịch khác biệt so với các giao dịch trước đó của người dùng.

1. **Naïve bayes**
2. **Giới thiệu**

Naive Bayes là một thuật toán phân loại sử dụng xác suất để dự đoán một điểm dữ liệu thuộc về loại nào, giả sử rằng tất cả các tính năng đều không liên quan. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn tổng quan cũng như cách sử dụng và triển khai Naive Bayes nâng cao hơn trong học máy.

Ý tưởng chính đằng sau bộ phân loại Naive Bayes là sử dụng  Định lý Bayes  để phân loại dữ liệu dựa trên xác suất của các lớp khác nhau dựa trên các đặc điểm của dữ liệu. Nó được sử dụng chủ yếu trong phân loại văn bản có chiều cao

* Phân loại Naive Bayes là một phân loại xác suất đơn giản và có rất ít tham số được sử dụng để xây dựng các mô hình ML có thể dự đoán nhanh hơn các thuật toán phân loại khác.
* Đây là một bộ phân loại xác suất vì nó giả định rằng một tính năng trong mô hình độc lập với sự tồn tại của một tính năng khác. Nói cách khác, mỗi tính năng góp phần vào dự đoán mà không có mối quan hệ nào với nhau.

1. **Nguyên lý hoạt động**

+ Định lý Bayes

P(h | D)  P(D | h)P(h)

P(D)

P(h): xác suất trước (tiên nghiệm) của giả thiết phân lớp h.

P(D): xác suất trước (tiên nghiệm) của việc quan sát được dữ liệu D.

P(D | h): xác suất có điều kiện của việc quan sát được dữ liệu D, nếu biết giả thiết phân lớp h là đúng.

P(h | D): xác suất có điều kiện của giả thiết phân lớp h là đúng, nếu quan sát được dữ liệu D.

Với H là một tập các giả thiết phân lớp, hệ thống học sẽ tìm giả thiết có thể xảy ra nhất để h  H đối với các dữ liệu D quan sát được. Giả thiết h này được gọi là giả thiết có xác suất hậu nghiệm cực đại (Maximum a posteriori – MAP).

hMAP = argmax P(h | D) = argmax P(D | h).P(h)

hH hH P(D)

Giả thiết có thể nhất hMAP = h1 nếu P(h1 | D) ≥ P(h2 | D); ngược lại, hMAP = h2. Do P(D) là như nhau đối với cả hai giả thiết h1 và h2, nên có thể bỏ qua đại lượng P(D). Vì vậy, chỉ cần tính hai biểu thức: P(D | h1).P(h1) và P(D | h2).P(h2), là ta có thể đưa ra quyết định phân lớp.

+ Phân lớp Navie Bayes (Navie Bayes Classifical)

Bài toán phân lớp (classification problem): một tập dữ liệu huấn luyện D\_train, trong đó mỗi mẫu x được biểu diễn là một vectơ n chiều (x1, x2, ..., xn) và một tập xác định các nhãn lớp C = {c1, c2,..., cm,}. Với mẫu mới z, thì z sẽ được phân vào lớp nào?

Mục tiêu: xác định phân lớp phù hợp nhất đối với z.

cMAP = argmax P(z1 , z2 ,..., zn | ci ).P(ci )

ciC

Giả sử trong phương pháp phân lớp Naïve Bayes, các thuộc tính là độc lập có điều kiện đối với các lớp:

n

P(z1, z2 ,..., zn | ci )   P(z j | ci )

j1

Phân lớp Naïve Bayes tìm phân lớp có thể nhất đối với z

A black text on a white background

AI-generated content may be incorrect.

Giai đoạn huấn luyện (training phase)

* Đối với mỗi phân lớp có thể (mỗi nhãn lớp) ci  C tính giá trị xác suất trước P(ci).
* Đối với mỗi giá trị thuộc tính xj, tính giá trị xác suất xảy ra của giá trị thuộc tính đó đối với một phân lớp ci: P(xj | ci).
* Giai đoạn phân lớp (classification phase): cần gán nhãn cho một mẫu mới, thực hiện:
* Đối với mỗi phân lớp ci  C, tính giá trị biểu thức:

n

P(ci ). P(x j | ci ) ,

j1

* Xác định phân lớp cha của z là lớp có thể nhất c\*:

A black text on a white background

AI-generated content may be incorrect.

Nghĩa là z được dự đoán thuộc lớp ci nếu và chỉ nếu

P(ci | z) > P(cj | z) với 1 ≤ j ≤ m, j ≠ i.

1. **Các loại Naive Bayes**

* Gaussian Naive Bayes:

Trong Gaussian Naive Bayes, các giá trị liên tục liên quan đến mỗi tính năng được cho là phân phối theo phân phối Gaussian. Phân phối Gaussian cũng được gọi là phân phối chuẩn Khi được vẽ, nó cung cấp một đường cong hình chuông đối xứng quanh giá trị trung bình của các giá trị tính năng như được hiển thị bên dưới:

*A diagram of a normal distribution

AI-generated content may be incorrect.*

*Hình 2.1: Bảng mô tả phân phối chuẩn*

Bảng cập nhật các xác suất trước đó cho tính năng triển vọng như sau:

Xác suất của các tính năng được coi là theo phân phối chuẩn Gauss, do đó, xác suất có điều kiện được đưa ra bởi:

A mathematical equation with numbers and lines

AI-generated content may be incorrect.

* Multinomial Naive Bayes:

Các vectơ đặc trưng biểu diễn tần suất mà một số sự kiện nhất định được tạo ra bởi phân phối đa thức. Đây là mô hình sự kiện thường được sử dụng để phân loại tài liệu.

* BernoulliNaive Bayes:

Trong mô hình sự kiện Bernoulli đa biến, các đặc điểm là các boolean độc lập (biến nhị phân) mô tả các đầu vào. Giống như mô hình đa thức, mô hình này phổ biến cho các tác vụ phân loại tài liệu, trong đó các đặc điểm xuất hiện thuật ngữ nhị phân (tức là một từ xuất hiện trong tài liệu hay không) được sử dụng thay vì tần suất thuật ngữ (tức là tần suất của một từ trong tài liệu).

1. **Ưu điểm**

* Dễ triển khai và hiệu quả về mặt tính toán.
* Có hiệu quả trong trường hợp có nhiều tính năng.
* Hoạt động tốt ngay cả khi dữ liệu đào tạo hạn chế.
* Nó hoạt động tốt khi có các tính năng phân loại.
* Đối với các tính năng số, dữ liệu được cho là xuất phát từ các phân phối chuẩn

1. **Nhược điểm**

* Giả sử các tính năng là độc lập, điều này không phải lúc nào cũng đúng trong dữ liệu thực tế.
* Có thể bị ảnh hưởng bởi những thuộc tính không liên quan.
* Có thể gán xác suất bằng 0 cho các sự kiện không nhìn thấy được, dẫn đến khả năng khái quát kém.

1. **Ứng dụng thuật toán**

* Chẩn đoán y khoa: Giúp dự đoán khả năng mắc bệnh dựa trên các triệu chứng.
* Học từ dữ liệu xét nghiệm máu của nhiều bệnh nhân để xác định xác suất mắc các bệnh như: Thiếu máu (anemia), bạch cầu cấp và mãn tính (leukemia), đa hồng cầu (polycythemia vera), rối loạn đông máu.
* Phân loại bệnh máu tự động: Trong các bệnh viện có nhiều dữ liệu xét nghiệm máu, Naive Bayes có thể giúp tự động phân loại bệnh nhân vào

các nhóm nguy cơ để theo dõi và điều trị.

* Phân tích tủy xương và dữ liệu tế bào học: Khi kết hợp với dữ liệu ảnh và dữ liệu phân tích hình thái tế bào máu, thuật toán có thể hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán chính xác hơn.

1. **Hiệu năng của mô hình**

Phần này mô tả các biện pháp hiệu suất được sử dụng trong tài liệu tham khảo. Các chỉ số hiệu suất, bao gồm độ chính xác, độ chính xác, khả năng thu hồi và điểm F1, được sử dụng rộng rãi trong chẩn đoán bệnh. Ví dụ, ung thư phổi có thể được phân loại là dương tính thực sự (𝑇𝑃) hoặc âm tính thật (𝑇𝑁) nếu cá nhân được chẩn đoán đúng, trong khi nó có thể được phân loại thành dương tính giả (𝐹𝑃) hoặc âm tính giả (𝐹𝑁) nếu chẩn đoán sai. Các số liệu được sử dụng rộng rãi nhất được mô tả dưới đây .

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

* Ma trận 2×2 (với bài toán nhị phân) hoặc ma trận k×k (với nhiều lớp bệnh) giúp đếm số lượng:
  + True Positive (TP): Ca mắc bệnh thực sự và mô hình dự đoán đúng.
  + True Negative (TN): Ca không mắc bệnh và mô hình dự đoán đúng.
  + False Positive (FP): Ca không mắc bệnh nhưng mô hình dự đoán nhầm là bệnh.
  + False Negative (FN): Ca mắc bệnh nhưng mô hình dự đoán nhầm là không bệnh.
* Với bệnh lý về máu, False Negative rất nguy hiểm (bỏ sót ca bệnh), trong khi False Positive chỉ gây tốn kém thêm xét nghiệm xác nhận.

Độ chính xác (Acc)**:** Độ chính xác biểu thị tổng số trường hợp nhận dạng đúng trong số tất cả các trường hợp. Độ chính xác có thể được tính bằng các công thức sau:

A close-up of a math problem

AI-generated content may be incorrect.

Đo lường tổng số trường hợp được dự đoán đúng trên tổng số mẫu

Độ chính xác dương tính (𝑃𝑛): Độ chính xác được đo bằng tỷ lệ giữa dự đoán chính xác và tổng số quan sát tích cực mong đợi.

A math equation with a line and a plus

AI-generated content may be incorrect.

Tỷ lệ trong số các mẫu dự đoán “dương tính” thì có bao nhiêu thật sự dương.

Nhớ lại (𝑅𝑐): Tỷ lệ kết quả có liên quan tổng thể mà thuật toán nhận dạng đúng được gọi là thu hồi.

A black and white image of letters

AI-generated content may be incorrect.

Tỷ lệ trong số các ca bệnh thật sự thì có bao nhiêu được mô hình phát hiện (quan trọng để không bỏ sót ca nguy hiểm).

Độ nhạy (𝑆𝑛) : Độ nhạy chỉ biểu thị biện pháp dương tính thực sự khi xét đến tổng số trường hợp và có thể được đo như sau:

A mathematical equation with a plus and a sign

AI-generated content may be incorrect.

Độ đặc hiệu (𝑆𝑝): Nó xác định có bao nhiêu kết quả âm tính thực sự được xác định chính xác và tính toán như sau:

A black and white image of a mathematical equation

AI-generated content may be incorrect.

Tỷ lệ trong số các ca không bệnh thì có bao nhiêu được mô hình nhận đúng (giúp giảm cảnh báo sai).

Đo lường F: Điểm F1 là giá trị trung bình của độ chính xác và độ thu hồi theo cách hài hòa. Điểm F cao nhất là 1, biểu thị độ chính xác và độ thu hồi hoàn hảo.

A black text on a white background

AI-generated content may be incorrect.

Là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall; giá trị tối đa là 1 (khi Precision = Recall = 1).

Diện tích dưới đường cong (AUC): Diện tích dưới đường cong biểu diễn hành vi của mô hình trong các tình huống khác nhau. AUC có thể được tính như sau:

A math equation with black letters

AI-generated content may be incorrect.

Ở đâu 𝑙𝑝 Và 𝑙𝑛 biểu thị các mẫu dữ liệu tích cực và tiêu cực và 𝑅𝑖 là xếp hạng của mẫu dương

Giá trị dự đoán âm tính (NPV):

* Ý nghĩa: Tỷ lệ những trường hợp được mô hình dự đoán là âm tính (không bệnh) mà thực sự là âm tính (không bệnh).
* Công thức: TN/(TN + FN)
* Ví dụ tính toán: NPV=850/(850+20)≈0.977

Trong số những ca được mô hình dự đoán là không bệnh, có đến 97.7% thực sự không bệnh.

1. **Xây dựng ứng dụng**
2. **Lợi ích học máy với đề tài**

* Phát hiện sớm và chính xác hơn
  + Mô hình ML có thể khám phá mối tương quan phức tạp giữa nhiều chỉ số (Hb, HCT, MCV, RDW, WBC…) mà bác sĩ có thể chưa quan sát hết.
  + Kết hợp thông tin đa chiều giúp gợi ý nguy cơ bệnh lý ở giai đoạn rất sớm (ví dụ: thiếu máu nhẹ giai đoạn I trước khi xuất hiện triệu chứng lâm sàng).
* Hỗ trợ ra quyết định lâm sàng nhanh chóng
  + Bác sĩ thường phải xem hàng chục chỉ số xét nghiệm. Hệ thống học máy cho phép đưa ra thông báo tự động nếu kết quả xét nghiệm thể hiện mô hình “nguy cơ thiếu máu nặng” hoặc “tăng bạch cầu bất thường”.
  + Giảm áp lực cho bác sĩ trong giờ cao điểm, tăng tốc độ ra phác đồ điều trị.
* Giảm chi phí xét nghiệm phụ trợ không cần thiết
  + Qua xác suất dự đoán, mô hình có thể gợi ý chỉ những ca “nghi ngờ” mới cần làm thêm xét nghiệm tủy xương, xét nghiệm sắt huyết thanh, ferritin.
  + Tránh tình trạng “xét nghiệm lan man” làm tốn kém cho bệnh nhân và hệ thống y tế.
* Cá nhân hoá điều trị
  + Mỗi bệnh nhân có thể có nhiều mẫu xét nghiệm liên tiếp theo thời gian. RNN/LSTM hoặc mô hình học sâu theo chuỗi cho phép dự đoán xu hướng – ví dụ Hb giảm nhanh trong 3 lần xét nghiệm liền → gợi ý phải can thiệp bổ sung sắt ngay.
  + Giúp thiết kế liều lượng thuốc/ bổ sung dinh dưỡng dựa vào tốc độ thay đổi các chỉ số, không chỉ giá trị tĩnh.
* Tiết kiệm nhân lực và mở rộng quy mô
  + Ở bệnh viện huyện hoặc cơ sở y tế vùng xa thiếu bác sĩ chuyên khoa huyết học, ứng dụng ML có thể hỗ trợ kỹ thuật viên xét nghiệm phát hiện ca nghi ngờ.
  + Giúp mở rộng dịch vụ “khám từ xa” (telemedicine): gửi kết quả xét nghiệm lên hệ thống, mô hình tự động gợi ý chẩn đoán bước đầu, bác sĩ hội chẩn online có thể tham khảo.
* Liên tục học và cải tiến
  + Mô hình học máy có thể cập nhật theo dữ liệu mới: bệnh nhân mới, biến đổi chủng vi trùng, dịch bệnh (ví dụ xuất hiện bệnh huyết học do virus).
  + Khi dữ liệu mở rộng, hệ thống tự động điều chỉnh tham số để giữ cho Accuracy, Recall luôn ở mức mong muốn.
* Gia tăng độ tin cậy qua giải thích mô hình
  + Bằng SHAP/LIME, mô hình trả lời “Tại sao đoán thiếu máu thiếu sắt?” qua việc chỉ ra HCT và MCV quá thấp, RDW cao bất thường.
  + Giúp bác sĩ kiểm chứng và có tính “minh bạch” hơn so với phép toán thủ công.
* Tự động hoá báo cáo & cảnh báo
  + Khi kết hợp với hệ thống HIS (Hospital Information System), ngay khi phòng xét nghiệm có kết quả CBC, mô hình ML có thể gửi alert cho bác sĩ trực tiếp nếu chỉ số vượt ngưỡng nguy hiểm (ví dụ bạch cầu > 50.000/µL gợi ý bạch cầu cấp).
  + Rút ngắn thời gian phản ứng y tế, cải thiện kết quả điều trị.

1. **Công cụ và ngôn ngữ**


Để phát triển chương trình học máy cần sử dụng ngôn ngữ Python vì ngôn ngữ Python là một trong những ngôn ngữ phổ biến và được ưa chuộng nhất trong phát triển chương trình học máy. Python có rất nhiều thư viện hỗ trợ học máy, giúp giảm bớt sự phức tạp trong việc xây dựng và huấn luyện các mô hình ví dụ như pandas, numpy, scikit-learn,…. Môi trường được sử dụng để thử nghiệm là Google Colab hay Google Colaboratory là một sản phẩm của Google Research. Colab dựa trên Jupyter Notebook, người dùng có thể viết và thực thi đoạn mã python thông qua trình duyệt.

Ưu điểm:

* Miễn phí GPU và TPU: Google Colab cung cấp miễn phí tính năng truy cập đến GPU (Đơn vị xử lý đồ họa) và TPU (Đơn vị xử lý tensor), giúp tăng tốc độ xử lý dữ liệu và huấn luyện mô hình học máy, đặc biệt trong các tác vụ phức tạp như deep learning.
* Không cần cài đặt phần mềm: Colab hoạt động trực tuyến trên trình duyệt web mà không yêu cầu người dùng phải cài đặt phần mềm.
* **Thư viện tài nguyên được cài đặt sẵn**: Google Colab đi kèm với một loạt các thư viện tài nguyên phổ biến đã được cài sẵn, như NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn,…

1. **Xây dựng ứng dụng**
2. **Mô tả dữ liệu**

Chương trình sẽ đưa ra kết quả về chẩn đoán bệnh dựa trên chỉ số xét nghiệm được đưa vào. Dữ liệu đưa vào dưới dạng file csv, xlsx, …



Hình 3.1: Hình ảnh file dữ liệu.

**Dữ liệu:**

* Kích thước: 34KB
* Số dòng: 1422 dòng
* Định dạng: CSV
* Dữ liệu được chia thành các cột: Giới tính, Hemoglobin(Huyết sắc tố), MCH, MCHC, MCV, Kết quả

A table with numbers and letters

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.2: Hình ảnh dữ liệu huấn luyện

**Các cột dữ liệu được định nghĩa như sau:**

* Gender: Giới tính (0: Nữ, 1: Nam).
* Hemoglobin: Lượng hemoglobin trong máu
* MCH: Lượng hemoglobin trung bình trong hồng cầu.
* MCHC: Nồng độ hemoglobin trong hồng cầu.
* MCV: Thể tích trung bình của hồng cầu.
* Result: Kết quả phân loại bệnh về máu (0: không có bệnh về máu, 1: có dấu hiệu của bệnh về máu).

1. **Áp dụng KNN vào bài toán.**

Chẩn đoán bệnh về máu dựa trên chỉ số xét nghiệm bằng mô hình KNN.

Chương trình thực hiện trên Google Colab đọc dữ liệu từ file CSV và đưa ra chẩn đoán ngay trên Google Colab.

**Chương trình:**

* Import các thư viện cần thiết cho chương trình:

A white background with black text

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.3: Các thư viện gần nhất (KNN)

Trong đó:

from collections import Counter: Lớp Counter để đếm tần suất xuất hiện của các phần tử trong một danh sách.

import numpy as np: Thư viện numpy dùng để làm việc với ma trận, cụ thể ở đây là dữ liệu ma trận huấn luyện.

import pandas as pd: Thư viện pandas dùng để làm việc với dữ liệu, cụ thể đọc dữ liệu và chuyển dữ liệu từ dạng dataframe về ma trận.

from sklearn import preprocessing: Thư viện sklearn để chuẩn hóa dữ liệu.

from sklearn.model\_selection import train\_test\_split: Hàm để chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra.

from sklearn.metrics import confusion\_matrix, accuracy\_score: Hàm đánh giá hiệu suất của mô hình.

* Đọc và xử lý dữ liệu:

Dữ liệu được đọc dưới dạng file CSV thông qua thư viện pandas và lưu nội dung vào một Dataframe có tên là data.

A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.4: Thông tin chi tiết về Dataframe (KNN)

Mục đích thông tin chi tiết giúp ta nắm được cấu trúc và tình trạng của dữ liệu trước khi thực hiện các bước xử lý hoặc phân tích.

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.5: Dữ liệu được đọc từ file (KNN)

Dữ liệu đọc từ file được trích xuất ra 2 file

* + File dữ liệu đầu vào X
  + File chứa nhãn y
* Tiền xử lý dữ liệu:

Chuẩn hoá dữ liệu bằng phương pháp điều chỉnh tỉ lệ (Rescale Data).

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.6: Dữ liệu sau khi được chuẩn hóa (KNN)

Dữ liệu được chuẩn hoá có giá trị nằm trong khoảng [0, 1] giúp cải thiện tốc độ và tính hiệu quả của thuật toán.

* Xây dựng và huấn luyện mô hình:

Để áp dụng thuật toán KNN cần hàm tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm dữ liệu gồm nhiều cột dữ liệu khác nhau.

A close-up of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.7: Hàm tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm (KNN)

Hàm dự đoán lớp của dữ liệu kiểm tra dựa trên k láng giềng gần nhất với công thức np.sqrt(np.sum((x1 – x2) \*\* 2)).

A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.8: Hàm dự đoán lớp của kiểu dữ liệu kiểm tra (KNN)

Hàm dự đoán dữ liệu theo thuật toán KNN.

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.9: Chia dữ liệu và đào tạo mô hình (KNN)

Chia tập dữ liệu đầu vào X thành 2 bộ dữ liệu riêng biệt. 80% sử dụng để đào tạo mô hình và 20% còn lại làm dữ liệu thử nghiệm

Cho số lượng láng giềng k = 10 sau đó gọi lại hàm dự đoán với tham biến là dữ liệu huấn luyện là X\_train, y\_train, dữ liệu thử nghiệm X\_test và số lượng láng giềng.

* Đánh giá mô hình :

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.10: Ma trận nhầm lẫn và độ chính xác của mô hình (KNN)

Đánh giá mô hình thông qua ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và độ chính xác (Accuracy Score).

1. **Áp dụng Navie Bayes vào bài toán**

* Thêm các thư viện cần thiết

A close-up of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.11: Các thư viện gần nhất (Navie Bayes)

import numpy as np: Thư viện numpy dùng để làm việc với ma trận, cụ thể ở đây là dữ liệu ma trận huấn luyện.

import pandas as pd: Thư viện pandas dùng để làm việc với dữ liệu, cụ thể đọc dữ liệu và chuyển dữ liệu từ dạng dataframe về ma trận.

from sklearn import preprocessing: Thư viện sklearn để chuẩn hóa dữ liệu.

from sklearn.model\_selection import train\_test\_split: Hàm để chia dữ liệu thành tập huấn luyện và kiểm tra.

from sklearn.metrics import accuracy\_score: Hàm đánh giá hiệu suất của mô hình.

from sklearn.metrics import confusion\_matrix: Hàm đưa ra ma trận nhầm lẫn.

from sklearn.navie\_bayes import GaussianNB: Thuật toán Navie Bayes với phân phối chuẩn (GaussianNB)

* Đọc và hiển thị thông tin dữ liệu

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.12: Đọc dữ liệu từ file (Navie Bayes)

Nhằm hiểu rõ cấu trúc và tình trạng của dữ liệu trước khi thực hiện các bước xử lý hoặc phân tích.

**A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.**

Hình 3.13: Thông tin chi tiết về DataFrame (Navie Bayes)

Dữ liệu được tách thành hai phần như sau:

* Dữ liệu đầu vào X (lấy dữ liệu từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, lấy dữ liệu từ cột đầu tiên đến hết ngoại trừ cột cuối cùng)
* Dữ liệu chứa nhãn y (lấy dữ liệu từ hàng đầu tiên đến hàng cuối cùng, chỉ lấy dữ liệu của cột cuối cùng)
* Tiền xử lý dữ liệu

**A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.**

Hình 3.14: Dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa (Navie Bayes)

Sử dụng tiền xử lý dữ liệu preprocessing.MinMaxScaler() để chuẩn hóa dữ liệu, sau đó gán lại X chính bằng dữ liệu củ đã được chuẩn hóa X = convert.fit\_transform(X).

Dữ liệu được chuẩn hóa có giá trị nằm trong khoảng [0,1] giúp cải thiện tốc độ và tăng tính hiệu quả của thuật toán.

* Xây dựng và huấn luyện mô hình.

Để áp dụng thuật toán Navie Bayes, đầu tiên ta cần tách dữ liệu ban đầu thành hai dữ liệu khác nhau.

**A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.**

Hình 3.15: Phân tách dữ liệu huấn luyện (Navie Bayes)

Dữ liệu đầu tiên là để huấn luyện (chiếm 80% dữ liệu ban dầu) gồm dữ liệu huấn luyện đầu vào xtrain, dữ liệu chưa nhãn ytrain.

**A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.**

Hình 3.16: Phân tách dữ liệu thử nghiệm (Navie Bayes)

Tiếp theo là dữ liệu thử nghiệm ban đầu (chiếm 20% dữ liệu ban đầu) gồm dữ liệu đầu vào thử nghiệm xtest, dữ liệu chứa nhãn để thử nghiệm ytest.

**A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.**

Hình 3.17: Tạo mô hình Navie Bayes và dữ liệu dự đoán.

Tạo một mô hình Navie Bayes với phân phối chuẩn Gaussian và gán bằng một biến model = GaussianNB.

Huấn luyện mô hình với dữ liệu huấn luyện xtrain, ytrain.

Tạo dữ liệu dự đoán thông qua dữ liệu thử nghiệm và in ra kết quả dự đoán (ypred = model.predict(xtest)).

* Đánh giá mô hình.

**A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.**

Hình 3.18: Ma trận nhầm lẫn và độ chính xác của mô hình (Navie Bayes)

Đánh giá mô hình thông qua ma trận nhầm lẫn confusion\_matrix và độ chính xác accuracy\_score với dữ liệu đánh giá là dữ liệu thử nghiệm ytest và dữ liệu dự đoán ypred.

1. **So sánh độ hiệu quả của hai thuật toán.**

* Giống nhau.

Sử dụng chung dữ liệu chẩn đoán, tiền xử lý dữ liệu để đưa về dạng MinMaxScaler nhằm tăng hiệu quả của bài toán.


Sử dụng ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) và độ chính xác (Accuracy Score) để đánh giá mô hình thuật toán.

* Khác nhau.

Vì KNN và Navie Bayes cùng là các thuật toán của học máy nhưng sử dụng hàm dự đoán khác nhau dẫn đến ma trận nhầm lẫn và độ chính xác khác nhau.

* Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

Ta cần thêm các thư viện vào chương trình nhằm so sánh ma trận nhầm lẫn của hai thuật toán KNN và Navie Bayes.



Hình 3.19: Thư viện vẽ biểu đồ

import matplotlib.pyplot as plt: đây là thư viện dùng vẽ biểu đồ, đặc biệt là biểu đồ 2D như biểu đồ đường, cột hay heatmap (trong trường hợp sử dụng để hiển thị và so sảnh ma trận nhầm lẫn.

import seaborn as sns: đây là thư viện nâng cao hơn matplotlib, đặc biệt với những biểu đồ thống kê hoặc trực quan hóa dữ liệu.

Sau khi thêm các thư viện vẽ biểu đồ, thì biểu đồ được thể hiện thông qua các câu lệnh sau.

A screenshot of a graph

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.20: So sánh Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)

plt.figure(figsize = (6,4)): Tạo một kích thước với chiều ngang là 6 inch và chiều rộng 4 inch thông qua thư viện matplotlib đã thêm trên.

sns.heatmap(cm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues'): Vẽ biểu đồ heatmap với dữ liệu là cm (là ma trận nhầm lẫn của từng thuật toán), annot = True dùng để hiển thị số trong các ô khác nhau, fmt = ‘d’ (format) dùng để định dạng số trong các ô là số nguyên và cmap để hiển thị màu sắc khác nhau để so sánh.

plt.title: dùng để đặt tiêu đề cho biểu đồ.

plt.xlabel: dùng để đặt tên cho trục hoành.

plt.ylabel: dùng để đặt tên cho trục tung.

plt.show(): dùng để hiển thị biểu đồ

* Độ chính xác (Accuracy Score)

Độ chính xác của từng thuật toán là duy nhất nên thay vì sử dụng biểu đồ heatmap như ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) thì ta nên dùng biểu đồ cột đứng barplot để so sánh giá trị độ chính xác của hai thuật toán.

Đầu tiên để sử dụng biểu đồ so sánh độ chính xác, đầu tiên ta cần lưu trữ dữ liệu vào file sau đó đọc dữ liệu từ file đó để so sánh.

A close-up of text

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.21: Lưu trữ độ chính xác (Accuracy Score)

with open(“accuracy\_knn.txt”, “w”) as f: dùng để mở file accuracy\_knn.txt và dùng “w” (write) để ghi vào file vừa mở đó.

f.write(str(accuracy\_score()): lưu trữ độ chính xác của thuật toán KNN vào file đó với dữ liệu gồm ytest (dữ liệu huấn luyện) và list\_du\_doan (dữ liệu dự đoán).

Tương tự ta lưu độ chính xác của thuật toán Navie Bayes vào file accuracy\_nb.txt tương tự như đoạn mã lệnh trên.

Sau đó trong file so sánh compare.ipynb ta sử đọc hai file độ chính xác của từng thuật toán như sau:

A screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.22: Đọc dữ liệu Accuracy Score vừa lưu

with open(“accuracy\_knn.txt”, “r”) as f: dùng để mở file accuracy\_knn.txt và dùng “r” (read) để đọc dữ liệu từ file ban đầu, sau đó gán vào biến conentknn = f.read().

accuracy\_knn = float(contentknn) ép kiểu số thực cho dữ liệu vừa đọc và gán vào biến accuracy\_knn.

Tương tự với Navie Bayes.

Tiếp theo ta sử dụng hai thư viện matplotlib và seaborn đã thêm ở trên để vẽ biểu đồ so sánh độ chính xác.

A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

Hình 3.23: So sánh độ chính xác (Accuracy Score)

Gọi biến algorithms = ['KNN', 'Naive Bayes'] để gán các giá trị cho trục hoành và accuracies = [accuracy\_knn, accuracy\_nb] để gán các giá trị cho trục tung.

sns.barplot(x=algorithms,y=accuracies,palette='Greens'): tạo biểu đồ cột đứng và gán trục hoành, trục tung là hai biến vừa tạo.

plt.ylim(0, 1): đặt giới hạn cho trục tung với ymin=0 và ymax=1.

# **KẾT LUẬN**

Nghiên cứu này đã thành công xây dựng một ứng dụng hỗ trợ chuẩn đoán bệnh về máu thông qua chỉ số xét nghiệm. Ứng dụng cho phép nhập liệu kết quả xét nghiệm, phân tích và đưa ra dự đoán về các bệnh có liên quan đến máu.

Các thuật toán học máy được sử dụng đã chứng minh hiệu quả trong việc phân loại và dự đoán bệnh, với độ chính xác đạt [kết quả cụ thể]. Ứng dụng có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với cả người dùng phổ thông và cán bộ y tế.

Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế. Ứng dụng mới chỉ hỗ trợ chẩn đoán một số bệnh lý về máu phổ biến, chưa bao gồm đầy đủ các bệnh hiếm gặp. Độ chính xác của ứng dụng cũng cần được tiếp tục cải thiện bằng cách bổ sung dữ liệu huấn luyện và tối ưu thuật toán.

Trong tương lai, nghiên cứu sẽ được tiếp tục phát triển theo các hướng như là mở rộng phạm vi chuẩn đoán, bao gồm thêm nhiều bệnh lý về máu. Nâng cao độ chính xác của ứng dụng bằng cách áp dụng các thuật toán học máy tiên tiến hơn và sử dụng bộ dữ liệu lớn hơn. Kết hợp ứng dụng với các công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) để tạo ra một hệ thống chẩn đoán bệnh toàn diện và hiệu quả hơn. Triển khai ứng dụng trên quy mô lớn, phục vụ cộng đồng và hỗ trợ công tác khám chữa bệnh.

# **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Trần Hùng Cường, Nguyễn Phương Nga, Giáo trình Trí tuệ nhân tạo, 2014.
2. [https://vnptai.io/vi/blog/detail/supervised-learning](https://vnptai.io/vi/blog/detail/supervised-learning-la-gi)
3. <https://digitaldefynd.com/IQ/supervised-learning-pros-cons/>
4. <https://www.ibm.com/think/topics/unsupervised-learning>
5. <https://www.geeksforgeeks.org/ml-semi-supervised-learning/>
6. [https://theintactone.com/2024/11/13/semi-supervised-learning/](https://theintactone.com/2024/11/13/semi-supervised-learning-techniques-applications-advantages-and-challenges/)
7. <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-reinforcement-learning/>
8. <https://www.elastic.co/what-is/knn#how-does-knn-work>
9. <https://www.geeksforgeeks.org/k-nearest-neighbours/>
10. [https://interdata.vn/blog/knn/](https://interdata.vn/blog/thuat-toan-knn-la-gi/)
11. <https://www.geeksforgeeks.org/naive-bayes-classifiers/>
12. [https://basicmachinelearningnaviebayes/2017/08/08/nbc/](https://machinelearningcoban.com/2017/08/08/nbc/)
13. [https://eithealth.eu/news-article/machine-learning-in-healthcare/](https://eithealth.eu/news-article/machine-learning-in-healthcare-uses-benefits-and-pioneers-in-the-field/)
14. [http://bvphuchoichucnanghcm.vn/tri-tue-nhan-tao-ai/5963](http://bvphuchoichucnanghcm.vn/giao-duc-suc-khoe/xu-huong-ung-dung-tri-tue-nhan-tao-ai-trong-xet-nghiem-y-khoa/5963)
15. <https://www.kaggle.com/datasets>
16. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8950225/#sec1-healthcare-10-0054>