**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**TP. HỒ CHÍ MINH**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT**

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MÔN NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NĂM HỌC 2024-2025**

**DỰ BÁO GIÁ BẢO HIỂM**

**BẰNG XGBOOST REGESSOR**

**MÃ SỐ ĐỀ TÀI : 07**

**Thuộc nhóm ngành khoa học**: Điện tử

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2024

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**TP. HỒ CHÍ MINH**



**BÁO CÁO TỔNG KẾT**

**ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MÔN NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NĂM HỌC 2024-2025**

**DỰ BÁO GIÁ BẢO HIỂM**

**BẰNG XGBOOST REGESSOR**

**MÃ SỐ ĐỀ TÀI : 07**

**Thuộc nhóm ngành khoa học**: Điện tử

**Sinh viên thực hiện**:

Lâm Công Truyền N21DCDT096

Nguyễn Minh Chiến N21DCDT010

Đoàn Quang Hải N21DCDT027

Nguyễn Đức Tường N21DCDT099

Võ Phúc Nguyên N21DCDT063

Nguyễn Việt Hưng N21DCDT039

**Người hướng dẫn**: thầy giáo Hồ Nhựt Minh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2024

**MỤC LỤC**

**[TÓM TẮT](#_Toc180698739)** [4](#_Toc180698739)

**[1.GIỚI THIỆU](#_Toc180698740)** [4](#_Toc180698740)

**[1.1 Tổng quan về dự án](#_Toc180698741)** [4](#_Toc180698741)

**[1.2 Mục tiêu và mục đích](#_Toc180698742)** [4](#_Toc180698742)

**[1.3 Bối cảnh và nền tảng](#_Toc180698743)** [5](#_Toc180698743)

**[2. YÊU CẦU PHẦN MỀM](#_Toc180698744)** [6](#_Toc180698744)

**[3. KIẾN TRÚC](#_Toc180698745)** [6](#_Toc180698745)

**[3.1 Lựa chọn mô hình](#_Toc180698746)** [7](#_Toc180698746)

**[4. THIẾT KẾ CHI TIẾT MÔ HÌNH HỌC MÁY](#_Toc180698747)** [8](#_Toc180698747)

**[4.1 The input](#_Toc180698748)** [9](#_Toc180698748)

**[4.2 The output](#_Toc180698749)** [9](#_Toc180698749)

**[4.3 Tiền xử lý](#_Toc180698750)** [10](#_Toc180698750)

**[5. TRIỂN KHAI DỰ ÁN](#_Toc180698751)** [10](#_Toc180698751)

**[5.1 Thêm thư viện cần thiết:](#_Toc180698752)** [10](#_Toc180698752)

**[5.2 Phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)](#_Toc180698753)** [12](#_Toc180698753)

**[5.3 Xây dựng mô hình đánh giá cơ sở](#_Toc180698754)** [26](#_Toc180698754)

**[5.4 Cải thiện mô hình tuyến tính cơ sở](#_Toc180698755)** [37](#_Toc180698755)

**[6. CẢI TIẾN TRONG TƯƠNG LAI](#_Toc180698756)** [48](#_Toc180698756)

[7. LỜI KẾT 49](#_Toc180698757)

# **TÓM TẮT**

Dự án **"Dự báo giá bảo hiểm sử dụng XGBoost Regressor"** nhằm mục đích xây dựng một mô hình học máy dự đoán chi phí y tế của các công ty bảo hiểm dựa trên các đặc trưng như tuổi, chỉ số BMI, tình trạng hút thuốc, v.v. Điều này giúp các công ty bảo hiểm tính toán phí bảo hiểm chính xác hơn để đảm bảo lợi nhuận. Phương pháp truyền thống tính toán phí bảo hiểm thường tiêu tốn nhiều công sức và ngày càng trở nên phức tạp hơn với các mối quan hệ trong dữ liệu.

Trong dự án này, ngoài việc xây dựng mô hình **XGBoost Regressor**, còn sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để so sánh và học cách truyền tải kết quả kỹ thuật đến những người không chuyên.

# **1.GIỚI THIỆU**

## **1.1 Tổng quan về dự án**

**Các công ty bảo hiểm chi trả các chi phí mà người được bảo hiểm phải chịu do thiệt hại về sức khỏe hoặc tài sản. Các chính sách thường được cung cấp bao gồm: hóa đơn y tế, nhà cửa, xe cơ giới, bảo hiểm cháy nổ, và các tổn thất tài chính như mất thu nhập. Người được bảo hiểm sẽ trả một khoản phí hoặc phí bảo hiểm cho công ty bảo hiểm để được hưởng các quyền lợi này. Các phương pháp truyền thống để tính toán phí bảo hiểm đòi hỏi rất nhiều lao động thủ công tốn thời gian và ngày càng trở nên phức tạp để có thể nắm bắt được các tương tác ngày càng phức tạp trong dữ liệu. Thông thường, các công ty bảo hiểm nên thu phí bảo hiểm cao hơn số tiền chi trả cho người được bảo hiểm nếu người đó yêu cầu bồi thường hợp lệ để tạo ra lợi nhuận. Vì lợi nhuận là yếu tố cơ bản giúp công ty bảo hiểm tồn tại, họ cần một cơ chế để dự báo chi phí chăm sóc sức khỏe một cách đáng tin cậy.**

**Do đó, mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mô hình học máy giúp thiết lập mức phí bằng cách dự đoán các khoản phí hoặc chi trả do công ty bảo hiểm y tế thực hiện để duy trì lợi nhuận.**

**Trong dự án này, chúng ta chủ yếu tập trung vào việc xây dựng một mô hình XGBoost Regressor để xác định chi phí chăm sóc sức khỏe dựa trên các đặc trưng như tuổi tác, chỉ số khối cơ thể (BMI), hút thuốc, v.v. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về tương quan phân loại, xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính làm cơ sở và so sánh nó với kết quả của mô hình XGBoost Regressor. Cuối cùng, chúng ta sẽ học cách truyền đạt các kết quả kỹ thuật cho các bên liên quan không có chuyên môn kỹ thuật.**

## **1.2 Mục tiêu và mục đích**

Dự án này nhằm phát triển một API dự đoán chi phí bảo hiểm y tế dựa trên các thông tin cá nhân như tuổi, giới tính, chỉ số BMI, số con, tình trạng hút thuốc và vùng miền. API này sử dụng các mô hình học máy (machine learning) đã được huấn luyện trước để đưa ra dự đoán cho các yêu cầu mới từ người dùng.

Mục tiêu chính của dự án là tạo ra một API mạnh mẽ có khả năng dự đoán chính xác chi phí bảo hiểm y tế dựa trên các thông tin cá nhân. Người dùng có thể tương tác với API này bằng cách gửi dữ liệu và nhận lại kết quả dự đoán một cách nhanh chóng.

**1.3 Bối cảnh và nền tảng**

**1.3.1 Các mô hình học máy**

Linear Regression là một thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong [Machine Learning](https://trituenhantao.io/tu-dien-thuat-ngu/machine-learning/" \t "_blank), nó là một phương pháp thống kê dùng để ước lượng mối quan hệ giữa các biến độc lập (input features) và biến phụ thuộc (output target). Linear Regression giả định rằng sự tương quan giữa các biến là tuyến tính, từ đó tìm ra hàm tuyến tính tốt nhất để biểu diễn mối quan hệ này. Thuật toán này dự báo giá trị của biến output từ các giá trị của các biến đầu vào.


Mục tiêu của Linear Regression là tìm ra hệ số góc và điểm giao với trục tung sao cho hàm dự đoán tuyến tính đạt được sai số nhỏ nhất. Một trong những cách phổ biến để ước lượng các hệ số là sử dụng phương pháp Ordinary Least Squares (OLS), trong đó chúng ta cần tối thiểu hóa tổng bình phương sai số (sum of squared error).

Linear Regression được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như:

Dự báo giá cả: dự đoán giá nhà, giá cổ phiếu, giá nhiên liệu dựa trên các yếu tố như vị trí, kích thước, chất lượng, lượng cung cầu, …

Dự báo điểm số: dự đoán điểm số của học sinh dựa trên thời gian học, nỗ lực, kỹ năng, trình độ giáo viên, …

Dự báo sản phẩm: dự đoán đầu ra sản xuất dựa trên thời gian, công suất, nguyên liệu, lao động, …

Phân tích chuỗi thời gian: dự đoán xu hướng và chu kỳ của các chuỗi dữ liệu, như bất động sản, thời tiết, xu hướng sản xuất, …

XGBoost là một phương pháp mạnh mẽ để xây dựng các mô hình hồi quy có giám sát. Tính hợp lệ của tuyên bố này có thể được suy ra bằng cách biết về hàm mục tiêu (XGBoost) và các học viên cơ sở của nó. Hàm mục tiêu chứa hàm mất mát và một thuật ngữ chính quy hóa. Nó cho biết về sự khác biệt giữa các giá trị thực tế và các giá trị dự đoán, tức là kết quả của mô hình cách xa các giá trị thực tế như thế nào. Các hàm mất mát phổ biến nhất trong XGBoost cho các bài toán hồi quy là reg:linear và đối với phân loại nhị phân là reg:logistics. Học tập tổng hợp bao gồm đào tạo và kết hợp các mô hình riêng lẻ (được gọi là học viên cơ sở) để có được một dự đoán duy nhất và XGBoost là một trong những phương pháp học tập tổng hợp. XGBoost mong đợi có các học viên cơ sở đều kém ở phần còn lại để khi tất cả các dự đoán được kết hợp, các dự đoán kém sẽ hủy bỏ và một dự đoán tốt hơn sẽ tổng hợp lại để tạo thành các dự đoán tốt cuối cùng.

**1.3.2 Mô tả dữ liệu**

Tập dữ liệu chứa thông tin về chi phí bảo hiểm y tế của các cá nhân ở Hoa Kỳ. Nó bao gồm các tính năng như tuổi, giới tính, chỉ số khối cơ thể (BMI), số lượng trẻ em, tình trạng hút thuốc và khu vực cư trú. Biến mục tiêu là "chi phí", đại diện cho chi phí y tế cá nhân được lập hóa đơn bởi bảo hiểm y tế.

Tập dữ liệu được lưu trữ trong tệp CSV có tên "insurance.csv". Mỗi hàng đại diện cho một cá nhân và mỗi cột đại diện cho một tính năng hoặc biến mục tiêu. Có tổng cộng 1338 hàng và 7 cột trong tập dữ liệu.

* age: Tuổi của người được hưởng bảo hiểm chính.
* sex: Giới tính của người được hưởng bảo hiểm chính.
* bmi: Chỉ số khối cơ thể của người được hưởng bảo hiểm chính.
* children: Số con của người được hưởng bảo hiểm chính.
* smoker: Người được hưởng bảo hiểm chính có hút thuốc hay không.
* region: Khu vực cư trú của người được hưởng bảo hiểm chính tại Hoa Kỳ.
* charges: Chi phí y tế cá nhân được thanh toán bởi bảo hiểm y tế (đây là biến mục tiêu, biến cần dự đoán).

**2. YÊU CẦU PHẦN MỀM**

**- Lập trình: Colab, Python, Visual studio code, Jupyter notebook**

- **Flask:** Framework để xây dựng và triển khai API.

- Thư viện:

* pandas: dùng để đọc, xử lý và phân tích dữ liệu dạng bảng.
* numpy: dùng cho các phép toán số học và xử lý mảng.
* matplotlib và seaborn: dùng để trực quan hóa dữ liệu.
* scikit-learn (sklearn): dùng cho các tác vụ học máy, bao gồm:
* train\_test\_split: chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra.
* LinearRegression: xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính.
* metrics: đánh giá hiệu suất mô hình (ví dụ: RMSE).
* Pipeline: xây dựng pipeline cho quy trình huấn luyện.
* xgboost: dùng để xây dựng mô hình XGBoost Regressor.
* statsmodels: dùng cho thống kê và kiểm định giả thuyết (ví dụ: ANOVA).
* scipy: dùng cho tính toán khoa học (ví dụ: kiểm định Chi-bình phương).

**3. KIẾN TRÚC**

**3.1 Lựa chọn mô hình**

**3.1.1 XGBoost (eXtreme Gradiant Boost)**

XGBoost (eXtreme Gradiant Boost) là một thuật toán dựa trên cây quyết định, tăng cường độ dốc. Đây là thuật toán hoạt động hàng đầu trong nhiều cuộc thi Kaggle, vì vậy là một ứng cử viên lý tưởng để áp dụng cho trường hợp sử dụng này.

XGBoost cho hồi quy được đào tạo bằng cách sử dụng quy trình sau:

1. Đưa ra dự đoán ban đầu (thường chỉ là giá trị 0.5)
2. Tính dư của mỗi quan sát (so với dự đoán ban đầu này)
3. Lắp cây quyết định hồi quy vào phần dư:
   1. Tính toán điểm tương đồng cho các quan sát trong mỗi lá:

* Công thức:
* Trong đó:

**S:** Điểm tương đồng.

Σ: Tổng bình phương của các giá trị phần dư (residual).

NR**:** Số lượng phần dư.

**λ:** Tham số điều chuẩn (regularization parameter).

* 1. Thử phân chia các nút lá hơn nữa để cải thiện việc phân cụm các phần dư tương tự:
* Đối với mỗi lần phân chia, điểm tương đồng được tính cho các nút lá trái và phải.
* Sự cải thiện bằng cách phân chia được định lượng bằng cách sử dụng độ lợi (gain): G = Sleft + Sright - Sroot
* Chọn phân chia tối đa hóa độ lợi.
  1. Lặp lại ba bước này cho đến khi đạt đến số lượng quan sát tối thiểu trên mỗi lá (xem tham số trong XGBoost API).

1. Cây quyết định hồi quy sau đó được cắt tỉa dựa trên giá trị độ lợi (gain) của mỗi lần phân chia, sử dụng ngưỡng γ (tham số gamma trong XGBoost API):
   1. Đối với lần phân chia thấp nhất trong cây, nếu G < γ, thì lần phân chia đó sẽ bị loại bỏ; nếu nó dương, lần phân chia đó sẽ được giữ lại.
   2. Lặp lại quá trình này cho mỗi lần phân chia, di chuyển lên phía gốc (và bao gồm cả chính gốc cây).
2. Sau khi cây quyết định hồi quy được cắt tỉa, hãy tính toán giá trị đầu ra của mỗi lá:
   1. Lưu ý: Khi λ > 0, nó sẽ làm giảm lượng mà một lá riêng lẻ thêm vào dự đoán tổng thể, làm giảm độ nhạy của dự đoán cuối cùng đối với dự đoán của cây riêng lẻ (xem tham số reg\_lambda trong XGBoost API).
3. Sau đó, kết hợp dự đoán ban đầu với dự đoán từ cây quyết định hồi quy (được điều chỉnh theo hệ số học, η - xem tham số learning\_rate trong XGBoost API) để có được dự đoán mới: Prednew = Predinit + η \* Predresidual.
4. Lặp lại các bước từ 1-6 cho đến khi phần dư đạt đến một ngưỡng nhất định hoặc cho đến khi đạt đến số lượng cây tối đa (xem tham số n\_estimators trong XGBoost API).

**3.1.2 Linear Regression**

Hồi quy tuyến tính (Linear Regression): Là một phương pháp thống kê được sử dụng để mô hình hóa mối quan hệ giữa hai biến số. Mối quan hệ này được giả định là tuyến tính, nghĩa là sự thay đổi của một biến số sẽ dẫn đến sự thay đổi tương ứng của biến số kia theo một tỷ lệ cố định. Hồi quy tuyến tính được biểu diễn trực quan dưới dạng một đường thẳng, với độ dốc xác định cách thay đổi của một biến ảnh hưởng đến thay đổi của biến kia. Giao điểm y của mối quan hệ hồi quy tuyến tính phản ánh giá trị của một biến khi giá trị của biến kia bằng 0.

Hồi quy tuyến tính bội ước lượng mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến độc lập và một biến phụ thuộc.

ŷ = β0 + β1x1 + ... + βpxp + ε

Trong đó:

* p là số lượng đặc trưng (features) trong mô hình.
* Đối với bất kỳ giá trị biến độc lập (x) nào cho trước, y là giá trị dự đoán của biến phụ thuộc (y).
* β0 đại diện cho giao điểm, hoặc giá trị dự đoán của y khi x bằng 0.
* β1 là hệ số hồi quy của biến x1, cho biết y sẽ thay đổi bao nhiêu khi x1 tăng hoặc giảm.
* βp là hệ số hồi quy của biến cuối cùng xp, cho biết y sẽ thay đổi bao nhiêu khi xp tăng hoặc giảm.
* x1 ... xp là các biến độc lập hoặc biến dự đoán giúp chúng ta dự đoán y.

# **4. THIẾT KẾ CHI TIẾT MÔ HÌNH HỌC MÁY**

Mô hình tuyến tính cơ sở (Baseline Linear Model):

Thuật toán: Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Mục đích:

* Dùng làm điểm chuẩn để so sánh với các mô hình phức tạp hơn.
* Hiểu rõ hơn về mối quan hệ tuyến tính giữa các biế

Các bước thực hiện:

* Kiểm tra các giả định của hồi quy tuyến tính (ví dụ: tính tuyến tính, độc lập, phương sai đồng nhất, phân phối chuẩn của phần dư).
* Tiền xử lý dữ liệu: Có thể bao gồm mã hóa biến phân loại, chuẩn hóa hoặc biến đổi các biến số.
* Huấn luyện mô hình bằng cách sử dụng hàm từ thư viện .LinearRegressionsklearn.linear\_model
* Đánh giá mô hình dựa trên các metrics như RMSE, R-squared, v.v.

Mô hình XGBoost:

Thuật toán: XGBoost Regressor

Mục đích: Cải thiện độ chính xác dự đoán so với mô hình tuyến tính cơ sở.

Các bước thực hiện:

* Tiền xử lý dữ liệu: Tương tự như mô hình tuyến tính, nhưng có thể bao gồm các kỹ thuật phức tạp hơn như , .StandardScalerPowerTransformer
* Sử dụng của Sklearn để tối ưu hóa quá trình huấn luyện mô hình.Pipeline
* Tối ưu siêu tham số bằng cách sử dụng với .BayesSearchCVskopt
* Đánh giá mô hình dựa trên các metrics như RMSE, R-squared, và so sánh với mô hình tuyến tính cơ sở.

Thiết kế chi tiết của mô hình XGBoost:

Phần quan trọng nhất của dự án này là việc sử dụng XGBoost Regressor để cải thiện độ chính xác dự đoán. Thiết kế chi tiết của mô hình này bao gồm:

* Tiền xử lý: Dữ liệu được chuẩn hóa bằng và có thể được biến đổi bằng để cải thiện hiệu suất của mô hình.StandardScalerPowerTransformer
* Lựa chọn đặc trưng: Có thể sử dụng (Recursive Feature Elimination) để lựa chọn các đặc trưng quan trọng nhất.RFE
* Huấn luyện: Mô hình được huấn luyện bằng cách sử dụng hàm từ thư viện .XGBRegressorxgboost
* Tối ưu siêu tham số: được sử dụng để tìm kiếm các giá trị tối ưu cho các siêu tham số của XGBoost, chẳng hạn như , , , , , , v.v.BayesSearchCVlearning\_raten\_estimatorsmax\_depthmin\_child\_weightgammareg\_lambda
* Đánh giá: Hiệu suất của mô hình được đánh giá dựa trên RMSE và được so sánh với mô hình tuyến tính cơ sở.

**4.1 The input**

Dữ liệu: Tập dữ liệu chứa thông tin về các cá nhân, bao gồm:insurance.csv

* age: Tuổi của người được hưởng bảo hiểm chính.
* sex: Giới tính của người được hưởng bảo hiểm chính.
* bmi: Chỉ số khối cơ thể của người được hưởng bảo hiểm chính.
* children: Số con của người được hưởng bảo hiểm chính.
* smoker: Người được hưởng bảo hiểm chính có hút thuốc hay không.
* region: Khu vực cư trú của người được hưởng bảo hiểm chính tại Hoa Kỳ.
* charges: Chi phí y tế cá nhân được thanh toán bởi bảo hiểm y tế (đây là biến mục tiêu, biến cần dự đoán).

## **4.2 The output**

* Mô hình được huấn luyện: Một mô hình XGBoost Regressor đã được huấn luyện trên dữ liệu đầu vào và được tối ưu hóa với các siêu tham số đã chọn. Mô hình này có khả năng dự đoán chi phí y tế () cho một cá nhân mới dựa trên các thông tin cá nhân của họ.charges
* Đánh giá hiệu suất: Các chỉ số đánh giá hiệu suất của mô hình, chủ yếu là RMSE (Root Mean Squared Error), được sử dụng để đo lường độ chính xác của mô hình trong việc dự đoán chi phí y tế. Các chỉ số khác như R-squared cũng có thể được sử dụng.
* Thông tin chi tiết: Các thông tin chi tiết về mô hình, chẳng hạn như tầm quan trọng của các đặc trưng, có thể được trích xuất để hiểu rõ hơn về cách thức mô hình hoạt động và các yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến chi phí y tế.

## **4.3 Tiền xử lý**

Xử lý biến phân loại:

* Các biến phân loại , và được chuyển đổi thành dạng số bằng cách sử dụng One-Hot Encoding. sexsmokerregion
* One-Hot Encoding tạo ra các biến giả (dummy variables) mới, mỗi biến đại diện cho một giá trị duy nhất của biến phân loại.
* Pandas được sử dụng cho One-Hot Encoding.get\_dummies

Chuẩn hóa:

* Các biến số , , và được chuẩn hóa bằng để chúng có trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.agebmichildrenStandardScaler
* Chuẩn hóa giúp cải thiện hiệu suất của mô hình XGBoost, đặc biệt khi các biến có thang đo khác nhau.

Biến đổi (Tùy chọn):

* Biến đổi được áp dụng cho biến (biến mục tiêu) để giảm độ lệch (skewness).PowerTransformercharges
* Biến đổi giúp dữ liệu tuân theo phân phối chuẩn hơn, có thể cải thiện hiệu suất của mô hình tuyến tính.
* Bước này được coi là tùy chọn và có thể được bỏ qua dựa trên phân tích dữ liệu và hiệu suất của mô hình.

1. **TRIỂN KHAI DỰ ÁN**

## **5.1 Thêm thư viện cần thiết:**

Trước khi bắt đầu, hãy import 3 thư viện cần thiết:

# import libraries

import pandas as pd

import numpy as np

import plotly.express as px

import sys

from sklearn.model\_selection import train\_test\_split

from category\_encoders import OneHotEncoder

from sklearn.linear\_model import LinearRegression

import statsmodels.api as sm

import math

from xgboost import XGBRegressor

from sklearn.pipeline import Pipeline

from skopt import BayesSearchCV

from skopt.space import Real, Categorical, Integer

from sklearn.preprocessing import StandardScaler, PowerTransformer

from sklearn.feature\_selection import RFE

import projectpro

projectpro.checkpoint('1e808c')

-**Pandas**: Được sử dụng để thao tác và phân tích dữ liệu.

-**Numpy**: Được sử dụng để thực hiện các phép tính số và làm việc với vùng mảng.

-**Plotly**: sử dụng các để tạo các biểu đồ và hình ảnh hóa tương tác.

**- Sys**: model này cung cấp quyền truy cập một số biến và hàm được sử dụng hoặc duy trì python.

- **sklearn.model\_selection import train\_test\_split**: từ scikit-learn. Hàm này được sử dụng để chia dữ liệu thành các tập huấn luyện và thử nghiệm.

-**from category\_encoders import OneHotEncoder**: Nhập lớp OneHotEncoder từ category\_encoders. Bộ mã hóa này được sử dụng để chuyển đổi các biến phân loại thành một biểu diễn số.

**-from sklearn.linear\_model import LinearRegression**: Nhập lớp LinearRegression từ scikit-learn. Lớp này được sử dụng để thực hiện hồi quy tuyến tính.

-**import statsmodels.api as sm:** Nhập mô-đun statsmodels.api và đặt bí danh là 'sm'. Statsmodels được sử dụng để ước lượng thống kê và kiểm định giả thuyết

**-from sklearn.pipeline import Pipeline**: Nhập lớp Pipeline từ scikit-learn. Lớp này được sử dụng để xâu chuỗi nhiều bước ước lượng lại với nhau.

-**from skopt import BayesSearchCV**: Nhập lớp BayesSearchCV từ scikit-optimize. Lớp này được sử dụng để thực hiện tối ưu hóa siêu tham số dựa trên Bayes.

from skopt.space import Real, Categorical, Integer:

Nhập các lớp Real, Categorical và Integer từ scikit-optimize. Các lớp này được sử dụng để xác định không gian tìm kiếm cho các siêu tham số.

-**from sklearn.preprocessing import StandardScaler, PowerTransformer**: Nhập các lớp StandardScaler và PowerTransformer từ scikit-learn. Các lớp này được sử dụng để mở rộng quy mô và biến đổi các đặc trưng.

**-from sklearn.feature\_selection import RFE**: Nhập lớp RFE (Recursive Feature Elimination) từ scikit-learn. Lớp này được sử dụng để chọn đặc trưng.

-**import projectpro**: Nhập mô-đun **projectpro**. Mô-đun này có khả năng đến từ ProjectPro, một nền tảng giáo dục khoa học dữ liệu, và có thể được sử dụng cho các mục đích cụ thể của nền tảng đó.

-**projectpro.checkpoint('1e808c'):** Gọi hàm checkpoint từ mô-đun projectpro. Hàm này có khả năng được **ProjectPro** sử dụng để theo dõi tiến trình hoặc tạo điểm kiểm tra trong một dự án

Và **funtions** ở thư mục **ml\_pipeline**:

# ml\_pipeline folder should be in the same directory as the notebook, append the path and import functions

sys.path.append('ml\_pipeline/')

from eda import plot\_histograms, plot\_univariate\_numeric, plot\_univariate\_categorical, \

plot\_heatmap, plot\_paired\_boxplots, plot\_paired\_scatterplots, plot\_residuals, plot\_pearson\_wrt\_target

from stats import chi2, anova

from model\_performance import calc\_model\_performance, compare\_model\_performance, calc\_preds\_in\_residual\_range,\

calc\_preds\_in\_residual\_perc\_range

**-sys.path.append(...):** Dòng này sửa đổi đường dẫn hệ thống Python để bao gồm thư mục chứa thư mục 'ml\_pipeline'. Điều này đảm bảo rằng Python có thể tìm và nhập các mô-đun tùy chỉnh trong thư mục đó. Đường dẫn cụ thể này là đường dẫn trên hệ thống tệp của người dùng.

**-from eda import ...:** Nhập một số hàm từ mô-đun (có thể có tên 'eda.py') trong thư mục 'ml\_pipeline'. Các hàm này có thể được sử dụng cho các tác vụ EDA:

**-plot\_histograms**: Có thể tạo biểu đồ histogram để trực quan hóa dữ liệu.

**-plot\_univariate\_numeric**: Có thể tạo biểu đồ cho các đặc trưng số liên quan đến biến mục tiêu.

**-plot\_univariate\_categorical**: Có thể tạo biểu đồ cho các đặc trưng phân loại liên quan đến biến mục tiêu.

**-plot\_heatmap**: Có thể tạo biểu đồ heatmap để trực quan hóa mối tương quan giữa các đặc trưng số.

**-plot\_paired\_boxplot**s: Có thể tạo biểu đồ boxplot để so sánh các nhóm dữ liệu.

**-plot\_paired\_scatterplots**: Có thể tạo biểu đồ scatterplot để trực quan hóa mối quan hệ giữa các đặc trưng số.

-**plot\_residuals:** Có thể tạo biểu đồ để phân tích phần dư của mô hình.

**-plot\_pearson\_wrt\_targe**t: Có thể tạo biểu đồ thể hiện mối tương quan Pearson với biến mục tiêu.

**-from stats import chi2, anova**: Nhập các hàm có thể liên quan đến kiểm định thống kê:

**-chi2**: Có thể triển khai hoặc thực hiện kiểm định chi bình phương.

**-anova**: Có thể triển khai hoặc thực hiện kiểm định phân tích phương sai (ANOVA).

**-from model\_performance import ...**: Nhập các hàm để đánh giá hiệu suất mô hình:

**-calc\_model\_performance**: Có thể tính toán các chỉ số hiệu suất khác nhau cho một mô hình.

**-compare\_model\_performance**: Có thể so sánh các chỉ số hiệu suất giữa hai mô hình.

**-calc\_preds\_in\_residual\_range**: Có thể tính toán số lượng dự đoán nằm trong một khoảng phần dư cụ thể.

**-calc\_preds\_in\_residual\_perc\_range**: Có thể tính toán số lượng dự đoán nằm trong một khoảng phần trăm phần dư cụ thể.

## **5.2 Phân tích dữ liệu thăm dò (EDA)**


- Đầu tiên, hãy đọc trong tập dữ liệu được lưu trữ trong tệp

data = pd.read\_csv('../data/insurance.csv')

-Dòng này đọc một tệp CSV có tên 'insurance.csv' nằm trong thư mục 'data' và lưu trữ nó vào một pandas DataFrame có tên là data. Đây là cách bạn tải dữ liệu vào môi trường để phân tích

-Bây giờ chúng ta có thể ước lượng tập dữ liệu:


data.head()

 -Dòng này hiển thị một vài hàng đầu tiên của DataFrame data, cho phép bạn nhanh chóng kiểm tra cấu trúc và nội dung của dữ liệu. Đây là cách tốt để có cái nhìn đầu tiên về dữ liệu của bạn.

Hãy trả về kiểu dữ liệu của các cột:

data.info()

-Dòng này cung cấp một bản tóm tắt về DataFrame, bao gồm kiểu dữ liệu của mỗi cột, số lượng giá trị không phải là null và mức sử dụng bộ nhớ. Nó hữu ích để hiểu các đặc điểm cơ bản của dữ liệu.



-Vì vậy, chúng ta có ba đặc điểm số (`age`, `bmi` và `children`) và ba đặc điểm phân loại (`sex`, `smoker` và `region`).

-Mục tiêu (tức là biến mà chúng ta muốn dự đoán) là cột `charges`, vì vậy hãy chia tập dữ liệu thành các đặc điểm (`X`) và mục tiêu (`y`):

target = 'charges'

X = data.drop(target, axis=1)

y = data[target]

-target = 'charges': Dòng này gán chuỗi 'charges' cho biến target, cho biết rằng cột 'charges' trong DataFrame là biến mục tiêu (biến mà chúng ta muốn dự đoán)

-X = data.drop(target, axis=1): Dòng này tạo một DataFrame X mới bằng cách loại bỏ cột 'charges' (biến mục tiêu) khỏi DataFrame data ban đầu. X bây giờ chỉ chứa các đặc trưng (biến đầu vào) cho mô hình.

-y = data[target]: Dòng này tạo một pandas Series y chỉ chứa các giá trị từ cột 'charges'. Đây là dữ liệu biến mục tiêu của bạn, tách biệt với các đặc trưng.

-Kiểm tra hình dạng khung dữ liệu:

X.shape, y.shape

-X.shape, y.shape: Dòng này hiển thị kích thước (số hàng và số cột) của DataFrame/Series X (đặc trưng) và y (biến mục tiêu). Đây là cách để kiểm tra kích thước của các cấu trúc dữ liệu của bạn.




* + 1. **Phân phối**

Bây giờ chúng ta hãy xem xét phân phối của từng đặc điểm bằng cách vẽ biểu đồ histogram cho từng đặc điểm:

# Plots histogram for each feature using plotly library

plot\_histograms(X)

-Dòng này gọi một hàm tùy chỉnh plot\_histograms (có thể được định nghĩa trong tệp 'ml\_pipeline/eda.py' ) để tạo biểu đồ histogram cho từng đặc trưng (cột) trong DataFrame X. Biểu đồ histogram là một cách hữu ích để trực quan hóa phân phối của dữ liệu.



Những điểm cần lưu ý liên quan đến sự phân bố của từng đặc điểm:

Age - Phân bố gần như đồng đều.

Sex - Thể tích gần như bằng nhau trong mỗi danh mục.

bmi - Phân bố gần như bình thường.

Children- Lệch phải (tức là thể tích cao hơn trong phạm vi thấp hơn).


Smoker - Thể tích lớn hơn đáng kể trong danh mục `không` so với danh mục `có`.

Region - Thể tích gần như bằng nhau trong mỗi danh mục.

# Plots histogram for target using plotly library

plot\_histograms(pd.DataFrame(y), height=300)

-Dòng này gọi cùng một hàm plot\_histograms nhưng dành riêng cho biến mục tiêu y. Nó chuyển đổi y (một Series) thành DataFrame và đặt chiều cao tùy chỉnh cho biểu đồ histogram. Điều này giúp trực quan hóa phân phối của biến mục tiêu.



Các phân phối lệch về bên phải (tức là có khối lượng lớn hơn ở phía thấp).

**5.2.2.Phân tích đơn biến (liên quan đến mục tiêu)**

**Các tính năng số**

plot\_univariate\_numeric(

    X.select\_dtypes(include=np.number),


    y

)

-**X.select\_dtypes(include=np.number):** Phần này của mã chọn lọc chỉ các đặc trưng số (các cột có kiểu dữ liệu số) từ DataFrame X. Việc này được thực hiện bằng phương thức select\_dtypes của pandas **DataFrames**, cho phép bạn lọc các cột dựa trên kiểu dữ liệu của chúng. Bằng cách chỉ định **include=np.number**, nó chọn các cột có kiểu dữ liệu như số nguyên (int64) và số thực (float64).

**-y**: Biểu diễn biến mục tiêu (biến mà bạn muốn dự đoán), có thể được lưu trữ trong pandas Series hoặc một cột của DataFrame. Đây là biến mà các đặc trưng số sẽ được phân tích dựa trên nó.

-**plot\_univariate\_numeric(...):** Đây là một hàm tùy chỉnh mà bạn có thể đã định nghĩa trong tệp **ml\_pipeline/eda.py** (hoặc một vị trí tương tự). Nó nhận các đặc trưng số và biến mục tiêu làm đầu vào. Mục đích của hàm này có thể là tạo ra các hình ảnh hóa hiển thị mối quan hệ giữa mỗi đặc trưng số và biến mục tiêu.



Những điểm cần lưu ý liên quan đến từng tính năng:

-**age`** - Khi `**age`** tăng, `**charges**` cũng có xu hướng tăng (mặc dù có sự khác biệt lớn về `**charge**s**`** đối với một `**age**` nhất định).

bmi - Không có mối quan hệ rõ ràng, mặc dù có vẻ như có một nhóm cá nhân có `bmi` > 30 có `charges` > 30k. Nhóm này có thể trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta thực hiện phân tích hai biến sau này.

-children` - Không có mối quan hệ rõ ràng (mặc dù `charges` có vẻ giảm khi `children` tăng). Vì chỉ có 6 giá trị duy nhất cho tính năng này, chúng ta hãy thử coi nó như một tính năng phân loại cho mục đích phân tích đơn biến.

**Tính năng phân loại**


plot\_univariate\_categorical(

    X[['sex', 'smoker', 'region', 'children']],

    y

)

-Đoạn mã này có mục đích tạo ra các biểu đồ để trực quan hóa mối quan hệ giữa các đặc trưng phân loại ('sex', 'smoker', 'region', 'children') và biến mục tiêu số y.



-Những điểm cần lưu ý liên quan đến từng tính năng:  
+ `sex` - Không có sự khác biệt đáng kể nào về `charges` giữa các danh mục.

+ `smoker` - `charges` cho `smoker` == 'có' thường cao hơn nhiều so với khi `smoker` == 'không'.

+ `region` - Không có sự khác biệt đáng kể nào về `charges` giữa các danh mục.

+ `children` - Không có sự khác biệt đáng kể nào về `charges` giữa các danh mục (`children` >= 4 có xu hướng nghiêng về `charges` thấp hơn, nhưng điều này có thể là do khối lượng thấp trong các danh mục đó - hãy xem phần \*\*Phân phối\*\*).

**5.2.3.Phân tích hai biến (liên quan đến mục tiêu)**

-Bây giờ chúng ta hãy áp dụng phân tích hai biến liên quan đến mục tiêu. Điều này có nghĩa là chúng ta lấy các cặp tính năng và xem chúng liên quan như thế nào đến mục tiêu.

-Cách chúng ta thực hiện điều này phụ thuộc vào việc các cặp tính năng đều là số, đều là danh mục hay hỗn hợp giữa danh mục và số. Đối với tất cả các cặp số, chúng ta sẽ sử dụng bản đồ nhiệt; đối với tất cả các cặp danh mục, chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ hộp; đối với các cặp số phân loại, chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ phân tán.

**.Cặp số**

**Bản đồ nhiệt tương quan**

-Bản đồ nhiệt tương quan là bản đồ nhiệt mô tả ma trận tương quan hai chiều giữa hai chiều rời rạc, với các pixel màu biểu diễn dữ liệu trên thang màu. Các giá trị của chiều thứ nhất được hiển thị dưới dạng hàng trong bảng, trong khi các giá trị của chiều thứ hai xuất hiện dưới dạng cột. Sắc thái của ô tỷ lệ thuận với số phép đo tương ứng với giá trị chiều.

-Điều này làm cho bản đồ nhiệt tương quan trở nên tuyệt vời để phân tích dữ liệu vì chúng hiển thị sự khác biệt và phương sai trong cùng một dữ liệu trong khi vẫn tạo ra các mẫu có thể truy cập rõ ràng. Bản đồ nhiệt tương quan, giống như bản đồ nhiệt tiêu chuẩn, được hỗ trợ bởi thanh màu để làm cho dữ liệu dễ đọc và dễ hiểu hơn.

plot\_heatmap(

    X[['age', 'bmi', 'children']],

    y,

    bins=10

)

projectpro.checkpoint('1e808c')


-**X[['age', 'bmi', 'children']]:** Phần này chọn lọc ra ba cột cụ thể ('age', 'bmi', 'children') từ DataFrame X chứa các đặc trưng. Nó tạo ra một DataFrame mới chỉ chứa dữ liệu từ ba cột này.


-**y**: Đại diện cho biến mục tiêu (biến bạn muốn dự đoán).


-**bins=10**: Đây là một tham số được truyền cho hàm **plot\_heatmap**. Nó chỉ định rằng dữ liệu nên được chia thành 10 khoảng (**bins**) trước khi tính toán và hiển thị heatmap. Việc chia thành các khoảng giúp trực quan hóa dữ liệu liên tục một cách dễ hiểu hơn trên **heatmap**.

-**plot\_heatmap(...):** Đây là một hàm tùy chỉnh, có thể được định nghĩa trong tệp **ml\_pipeline/eda.py** (hoặc một vị trí tương tự). Nó nhận DataFrame chứa các đặc trưng đã chọn, biến mục tiêu và số lượng khoảng làm đầu vào. Hàm này chịu trách nhiệm tạo ra biểu đồ **heatma**p.

-**projectpro.checkpoint('1e808c'):** Dòng này là một điểm kiểm tra từ **ProjectPro**. Có thể nó được sử dụng để theo dõi tiến trình hoặc tạo điểm kiểm tra trong một dự án trên nền tảng **ProjectPro.**







**Cặp danh mục**

**Biểu đồ hộp**

plot\_paired\_boxplots(

    X[['sex', 'smoker', 'region']],


    y

)

-**X[['sex', 'smoker', 'region']]:** Phần này chọn ra ba cột cụ thể ('**sex', 'smoker', 'region'**) từ DataFrame X chứa các đặc trưng của bạn. Các cột này được giả định là đại diện cho dữ liệu phân loại (ví dụ: '**sex**' có thể là 'nam' hoặc 'nữ', '**smoker**' có thể là 'có' hoặc 'không', và 'region' có thể có các tên vùng khác nhau).

-y: Đại diện cho biến mục tiêu, được kỳ vọng là một biến số (ví dụ: đại diện cho một giá trị liên tục như giá cả, chi phí hoặc một phép đo lường).

**plot\_paired\_boxplots(...):** Đây là một hàm tùy chỉnh, có thể được định nghĩa trong tệp **ml\_pipeline/eda.py** (hoặc một vị trí tương tự). Nó nhận các đặc trưng phân loại và biến mục tiêu số làm đầu vào. Mục đích của hàm này là tạo ra các biểu đồ hộp được ghép nối.










Những điểm cần lưu ý liên quan đến các cặp tính năng này:

- `**sex`-`smoker**` - `charges` trung bình cao hơn đối với nam giới hút thuốc so với nữ giới hút thuốc (36k so với 29k)   
- `**smoker`-`region**` - `charges` trung bình cao hơn đối với người hút thuốc ở phía tây nam và đông nam so với đông bắc và tây bắc (35k và 37k so với 28k và 27k)

**Cặp phân loại số**

plot\_paired\_scatterplots(X, y)

-Đoạn mã này có mục đích tạo ra các biểu đồ phân tán được ghép nối để trực quan hóa mối quan hệ giữa các đặc trưng số trong DataFrame X và biến mục tiêu số.



-Có hai thông tin chi tiết từ các biểu đồ này:

tuổi`-`người hút thuốc` - Có một nhóm ở góc dưới bên trái của biểu đồ (trong đó `tuổi` < 50 và `người hút thuốc` = 'không') trong đó tất cả những người thụ hưởng đều có chi phí chăm sóc sức khỏe dưới 10 nghìn (tương đối nhỏ so với phần còn lại của dân số).

-`**bmi**`-`người hút thuốc` - Có một nhóm ở góc trên bên phải của biểu đồ (trong đó `bmi` > 30 và `người hút thuốc` = 'có') trong đó tất cả những người thụ hưởng đều có chi phí chăm sóc sức khỏe trên 30 nghìn (tương đối lớn so với phần còn lại của dân số). Có hai thông tin chi tiết từ các biểu đồ này:

- `tuổi`-`người hút thuốc` - Có một nhóm ở góc dưới bên trái của biểu đồ (trong đó `tuổi` < 50 và `người hút thuốc` = 'không') trong đó tất cả những người thụ hưởng đều có chi phí chăm sóc sức khỏe dưới 10 nghìn (tương đối nhỏ so với phần còn lại của dân số).

- `**bmi**`-`người hút thuốc` - Có một nhóm ở góc trên bên phải của biểu đồ (trong đó `**bmi**` > 30 và `người hút thuốc` = 'có') trong đó tất cả những người thụ hưởng đều có chi phí chăm sóc sức khỏe trên 30 nghìn (tương đối lớn so với phần còn lại của dân số).

**5.2.4.Cộng tuyến tính (giữa các đặc điểm)**

**Đặc điểm số**


-Trước tiên, chúng ta hãy sử dụng biểu đồ cặp để xem từng cặp đặc điểm số liên quan đến nhau như thế nào:

px.scatter\_matrix(

    X.select\_dtypes(include=np.number)

-**X.select\_dtypes(include=np.number**): Phần này của mã chọn lọc chỉ các đặc trưng số (các cột có kiểu dữ liệu số) từ DataFrame X. Nó sử dụng phương thức select\_dtypes, cho phép bạn lọc các cột dựa trên kiểu dữ liệu của chúng. Bằng cách chỉ định include=np.number, nó chọn các cột có kiểu dữ liệu như số nguyên (**int64**) hoặc số thực (float64).

-**px.scatter\_matrix(...):** Đây là lời gọi hàm chính từ thư viện **Plotly Express** để tạo ra ma trận biểu đồ phân tán. Nó nhận DataFrame chứa các đặc trưng số làm đầu vào.




-Có vẻ như không có nhiều mối tương quan giữa bất kỳ đặc điểm số nào. Để chắc chắn, chúng ta hãy tính toán và vẽ ma trận tương quan **Pearson**

**Tương quan**

-Hệ số tương quan được sử dụng để đo cường độ mối quan hệ giữa hai biến. Hệ số này chỉ ra rằng khi giá trị của một biến thay đổi thì biến kia cũng thay đổi theo một hướng cụ thể với một số độ lớn. Có nhiều cách khác nhau để tìm mối tương quan giữa hai biến, một trong số đó là hệ số tương quan Pearson. Hệ số này đo mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến liên tục.


-Giả sử x và y là hai biến liên tục, hệ số tương quan Pearson giữa chúng có thể được tìm thấy theo công thức sau.



-trong đó **x\_i** và **y\_i** biểu diễn giá trị thứ **i^{th}** của các biến. Giá trị của r nằm trong khoảng từ -1 đến +1.

Mức độ liên hệ của chúng được đo bằng giá trị tuyệt đối của hệ số, trong khi dấu của hệ số biểu thị hướng của mối quan hệ.

**5.2.5.Đồ thị của các hệ số tương quan khác nhau**




-**R = -1**: Biểu thị mối quan hệ tiêu cực hoàn toàn giữa các biế.

-**R =0**: Biểu thị không có mối quan hệ nào giữa các biến.

-**R= 1**: Biểu thị mối quan hệ tích cực hoàn toàn giữa các biến.

px.imshow(X.select\_dtypes(include=np.number).corr())

-Đoạn mã này sử dụng Plotly Express (px) để tạo ra một biểu đồ heatmap (heatmap) thể hiện ma trận tương quan của các đặc trưng số trong DataFrame X. 

-Điều này cho thấy có rất ít mối tương quan giữa các đặc điểm số - mối tương quan cao nhất là hệ số tương quan Pearson là 0,11.

**Đặc điểm phân loại**

**Chi Squared test**

- Phân phối của một biến phân loại trong mẫu thường phải được so sánh với phân phối của một biến phân loại trong một mẫu khác.

-Kiểm định chi bình phương về tính độc lập, thường được gọi là kiểm định chi bình phương về mối liên hệ, được sử dụng để phát hiện các biến phân loại có liên quan hay không.

-Dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau đối với kiểm định này:


\* Biến phân loại

\* Kích thước mẫu tương đối lớn

\* Quan sát độc lập

-Kiểm định chi bình phương được thực hiện theo các bước sau:

+Tìm một số "mong đợi" (E) cho mỗi số quan sát (0) trong bảng.



Kiểm định chi bình phương sẽ cung cấp cho chúng ta giá trị p. Giá trị p cho biết kết quả kiểm định của chúng ta có ý nghĩa hay không.

-Tuy nhiên, để thực hiện kiểm định chi bình phương và tính giá trị p, chúng ta cần hai thông tin:

+Bậc tự do. Đơn giản là số lượng các danh mục trừ đi một.

+ Mức ý nghĩa. Mức alpha chuẩn là 0,05 (5%), nhưng có thể có các giá trị thay thế như 0,01 hoặc 0,10.

-Sau đây là các giá trị p khác nhau chỉ ra các cách giải thích giả thuyết khác nhau:  
 +**P = 0,05**; Giả thuyết bị bác bỏ

+ **P > 0,05**; Chấp nhận Giả thuyết




-Đầu tiên, chúng ta tính toán các giá trị x^2, giá trị p và bậc tự do:

X\_chi2 = chi2(X.select\_dtypes(object))

-Đoạn mã này thực hiện kiểm định chi bình phương (chi-squared test) trên các đặc trưng phân loại (categorical features) trong DataFrame X và lưu trữ kết quả vào biến X\_chi2

X\_chi2

-Đoạn mã này là truy cập và hiển thị (hoặc sử dụng) biến X\_chi2 đã được tính toán trước đó.



Vì chỉ có ba cặp đặc điểm phân loại khác nhau, nên chúng tôi sẽ không vẽ biểu đồ kết quả.

- Chúng tôi có thể sử dụng giá trị p (được suy ra từ kết quả x^2 và các bậc tự do) để kiểm tra khả năng phân phối quan sát được (cho mỗi cặp đặc điểm) xảy ra do ngẫu nhiên. Ví dụ: giá trị p bằng 0,5 có nghĩa là có 50% khả năng quan sát phân phối ngẫu nhiên.

-Ngưỡng < 0,05 được chấp nhận rộng rãi để bác bỏ giả thuyết vô hiệu (rằng các đặc điểm độc lập) vì điều này có nghĩa là chỉ có 5% khả năng quan sát phân phối ngẫu nhiên.

-Cặp đặc điểm duy nhất có giá trị p nhỏ hơn ngưỡng này là `**sex**` và `**smoker**`, điều này có nghĩa là có khả năng các đặc điểm này có tương quan:

X\_chi2[X\_chi2['p\_value'] < 0.05]

-Đoạn mã này lọc kết quả của kiểm định chi bình phương (chi-squared test) được lưu trữ trong biến **X\_chi2** để chỉ chọn ra những đặc trưng có giá trị **p (p-value)** nhỏ hơn 0.05.



**Cặp tính năng số-phân loại**

**ANOVA**

-Đối với cặp tính năng số-phân loại, chúng ta sẽ sử dụng thử nghiệm ANOVA. ANOVA là viết tắt của Phân tích phương sai - giúp chúng ta hiểu liệu có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê giữa các phương tiện của các nhóm độc lập hay không.

-ANOVA là viết tắt của Phân tích phương sai, đánh giá sự khác biệt giữa các phương tiện của nhóm. Đây là một thử nghiệm giả thuyết thống kê nhằm xem liệu phương tiện của ít nhất hai quần thể có khác nhau hay không. Để chạy ANOVA, chúng ta cần ít nhất một biến liên tục và một biến phân loại để phân tách dữ liệu của bạn thành các nhóm so sánh. Thuật ngữ "phân tích phương sai" đề cập đến cách thử nghiệm sử dụng phương sai để xác định xem các phương tiện có khác nhau hay không.

-ANOVA so sánh phương sai của phương tiện của nhóm với phương sai của các nhóm. Quy trình này xác định xem các nhóm có phải là một phần của quần thể lớn hơn hay chúng là các quần thể riêng biệt có các phương tiện khác nhau.

-Mặc dù thực tế là nó phân tích các biến thể, nhưng nó kiểm tra các phương tiện. Một cách ANOVA là loại ANOVA cơ bản nhất. Phương pháp này là tổng quát hóa các bài kiểm tra t có thể được sử dụng để so sánh nhiều hơn hai nhóm.

-Giả thuyết không là tất cả các nhóm có cùng giá trị trung bình và giả thuyết thay thế là ít nhất một nhóm có giá trị trung bình khác nhau.  
- Đầu tiên, chúng tôi tính toán các giá trị F (tỷ lệ giữa các bình phương trung bình giữa và trong nhóm) và các giá trị p:

X\_anova = anova(X)

-Đoạn mã này thực hiện phân tích phương sai (ANOVA) trên DataFrame X và lưu trữ kết quả vào biến **X\_anova**.

X\_anova

-Đoạn mã này là truy cập và hiển thị (hoặc sử dụng) biến **X\_anova** đã được tính toán trước đó.



-Tương tự như phép kiểm định x^2 ở trên, chúng ta có thể sử dụng giá trị p để kiểm tra khả năng phân phối quan sát được (cho mỗi cặp tính năng) xảy ra do ngẫu nhiên. Chúng ta sẽ lại áp dụng ngưỡng < 0,05 để bác bỏ giả thuyết không (rằng các tính năng là độc lập).

-Cặp tính năng duy nhất có giá trị p nhỏ hơn ngưỡng này là `**bmi**` và `**region**`, điều này có nghĩa là có khả năng những tính năng này có mối tương quan:

X\_anova[X\_anova['p\_value'] < 0.05]



-Đoạn mã này lọc kết quả của kiểm định ANOVA được lưu trữ trong biến **X\_anova** để chỉ chọn ra những đặc trưng có giá trị p (p-value) nhỏ hơn 0.05.

**5.2.6.Tương quan (so với mục tiêu)]**

-Bây giờ chúng ta sẽ tính toán tương quan giữa các đặc điểm và mục tiêu. Điều này sẽ hữu ích khi xây dựng mô hình tuyến tính cơ sở của chúng ta.


-Chúng ta có thể áp dụng các kỹ thuật tương tự mà chúng ta đã sử dụng khi tính toán tính cộng tuyến giữa các đặc điểm.

**Các đặc điểm số (so với mục tiêu)**

-Tại đây, chúng ta sẽ tính toán Tương quan Pearson giữa từng đặc điểm số và mục tiêu:

plot\_pearson\_wrt\_target(X, y)

-Đoạn mã này có mục đích tạo ra biểu đồ thể hiện mối tương quan Pearson giữa các đặc trưng số trong DataFrame X và biến mục tiêu số y.



-Tính năng `trẻ em` có mối tương quan rất thấp so với mục tiêu.

**Các đặc điểm phân loại (liên quan đến mục tiêu).**

-Ở đây, chúng tôi sẽ áp dụng thử nghiệm ANOVA. Lưu ý rằng vì chúng tôi chỉ quan tâm đến việc so sánh từng đặc điểm phân loại với mục tiêu, nên chúng tôi lọc ra kết quả của tất cả các đặc điểm số khác:

data\_anova = anova(data) # Use data as it contains the target


projectpro.checkpoint('1e808c')

anova\_wrt\_target = data\_anova[data\_anova['num\_column']=='charges']

-Đoạn mã này thực hiện phân tích phương sai (ANOVA) trên toàn bộ DataFrame data (bao gồm cả biến mục tiêu) và sau đó lọc kết quả để chỉ lấy những thông tin liên quan đến biến mục tiêu 'charges'.

anova\_wrt\_target

-Đoạn mã này đơn giản là truy cập và hiển thị (hoặc sử dụng) biến anova\_wrt\_target đã được tính toán và lọc trước đó.



-Tất cả các giá trị p đều < 0,05, nghĩa là sự khác biệt được quan sát thấy trong cột `charges` khi so sánh các danh mục trong một biến phân loại là có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, lưu ý rằng điều này không đo lường được mức độ khác biệt được quan sát thấy.

## **5.3 Xây dựng mô hình đánh giá cơ sở**


**5.3.1 Hồi quy tuyến tính đa biến**

Hồi quy tuyến tính, thường được gọi là hồi quy đơn giản, tạo ra mối quan hệ giữa hai biến. Hồi quy tuyến tính được biểu diễn trực quan dưới dạng một đường thẳng, với độ dốc xác định cách thay đổi của một biến ảnh hưởng đến thay đổi của biến kia. Giao điểm y của một mối quan hệ hồi quy tuyến tính phản ánh giá trị của một biến khi giá trị của biến kia bằng 0.

Hồi quy tuyến tính đa biến ước tính mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến độc lập và một biến phụ thuộc.

trong đó *p* là... số lượng đặc trưng trong mô hình.

* Đối với bất kỳ giá trị biến độc lập (x) nào, y là giá trị dự đoán của biến phụ thuộc (y).
* biểu thị hệ số chặn, hoặc giá trị dự đoán của y, khi x bằng 0.
* là hệ số hồi quy của biến x1, cho biết y sẽ thay đổi bao nhiêu khi x1 tăng hoặc giảm.
* là hệ số hồi quy của biến cuối cùng xp, cho biết y sẽ thay đổi bao nhiêu khi xp tăng hoặc giảm.
* ... là các biến độc lập hoặc biến dự đoán giúp chúng ta dự đoán y
* ϵ là sai số còn lại



**5.3.2 Các giả định của hồi quy tuyến tính**

Một mô hình hồi quy tuyến tính có các giả định sau:

1. Tính độc lập của các quan sát: Các quan sát khác nhau không liên quan đến nhau.
2. Tuyến tính: Mối quan hệ tuyến tính giữa biến mục tiêu và các đặc trưng.
3. Tính độc lập: Ít hoặc không có đa cộng tuyến giữa các đặc trưng.
4. Tính chuẩn của phần dư: Phần dư được phân phối chuẩn.
5. Đồng phương sai: Phần dư có phương sai giống nhau trên các giá trị của biến mục tiêu.

\*Lưu ý rằng:

* Giả định 1 đúng với tập dữ liệu này, vì chi phí y tế của một người thụ hưởng không nên liên quan đến người khác.
* Chúng ta sẽ sử dụng giả định 2-3 để định hướng cách chúng ta xử lý dữ liệu.
* Chúng ta sẽ sử dụng giả định 4-5 để kiểm tra xem mô hình tuyến tính của chúng ta có phù hợp với mục đích hay không.

Sai số trong hồi quy:

Đường hồi quy tiến về phía giá trị trung bình để tạo ra sự phù hợp tốt nhất, về cơ bản có nghĩa là sai số ở mức thấp nhất. Trong biểu đồ trên, có thể thấy rằng đường hồi quy không thể dự đoán chính xác các giá trị thực. Luôn luôn có một khoảng trống cho sai số.

Hãy cùng tìm hiểu các loại sai số khác nhau trong Hồi quy:

* Sai số tuyệt đối trung bình (MAE) là thống kê sai số hồi quy cơ bản nhất để nắm bắt. Chúng ta sẽ tính toán phần dư cho mỗi điểm dữ liệu riêng lẻ, chỉ sử dụng giá trị tuyệt đối của mỗi điểm để các phần dư âm và dương không triệt tiêu lẫn nhau. Sau đó, giá trị trung bình của tất cả các phần dư này được tính toán. MAE về cơ bản mô tả độ lớn điển hình của các phần dư.
* Sai số bình phương trung bình (MSE) giống với sai số tuyệt đối trung bình (MAE) nhưng bình phương hiệu số trước khi tổng hợp tất cả chúng. MSE gần như luôn lớn hơn MAE vì chúng ta đang bình phương hiệu số. Do đó, chúng ta không thể so sánh trực tiếp MAE và MSE.Chúng ta bị giới hạn trong việc so sánh các chỉ số sai số của mô hình của chúng ta với các chỉ số của mô hình đối thủ. Sự hiện diện của các giá trị ngoại lai trong dữ liệu của chúng ta làm cho tác động của thuật ngữ bình phương lên phương trình MSE rất rõ ràng. Trong MAE, mỗi phần dư được cộng tỷ lệ thuận với tổng sai số, trong khi trong MSE, sai số tăng theo cấp số nhân. Kết quả là, các giá trị ngoại lai trong dữ liệu của chúng ta cuối cùng sẽ dẫn đến tổng sai số lớn hơn đáng kể trong MSE so với trong MAE. Tương tự như vậy, mô hình của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nếu nó dự đoán các giá trị khác biệt đáng kể so với giá trị thực tế tương ứng. Điều này có nghĩa là trong MSE, trái ngược với MAE, những chênh lệch đáng kể giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán bị phạt nặng hơn.
* Nếu chúng ta muốn hạn chế tầm quan trọng của các giá trị ngoại lai, chúng ta nên sử dụng MAE vì các phần dư ngoại lai không đóng góp nhiều vào tổng sai số như MSE. Cuối cùng, quyết định giữa MSE và MAE phụ thuộc vào ứng dụng cụ thể và cách xử lý các sai số lớn.
* Sai số bình phương trung bình (RMSE) là một thống kê sai số khác mà bạn có thể gặp phải. Nó là căn bậc hai của MSE, như tên gọi của nó. Vì MSE được bình phương, nên đơn vị của nó khác với đầu ra ban đầu. RMSE thường được sử dụng để chuyển đổi chỉ số sai số trở lại đơn vị có thể so sánh được, giúp việc diễn giải dễ dàng hơn. Các giá trị ngoại lai có tác động tương đương đối với MSE và RMSE vì cả hai đều bình phương phần dư.
* Đối tác phần trăm của MAE là sai số phần trăm tuyệt đối trung bình (MAPE). Giống như MAE là lượng sai số trung bình do mô hình của bạn tạo ra, MAPE là khoảng cách trung bình giữa các dự đoán của mô hình và đầu ra tương ứng của chúng. MAPE, giống như MAE, có ý nghĩa rõ ràng vì phần trăm dễ hiểu hơn đối với mọi người. Do sử dụng giá trị tuyệt đối, cả MAPE và MAE đều có khả năng kháng lại ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai.

**5.3.3 So sánh mô hình**

: hoặc hệ số xác định là tỷ lệ phương sai của biến phụ thuộc được giải thích từ (các) biến độc lập. được biểu thị trong khoảng từ 0 đến 1 cho mức độ phương sai được giải thích. Như chúng ta đã học trong phần trước, tỷ lệ nên thấp đối với một mô hình mạnh mẽ, tỷ lệ này biểu thị sai số hoặc phương sai không được giải thích bởi (các) biến độc lập. Về mặt toán học, hoặc phương sai được giải thích có thể được biểu thị như sau:


R2 = 1 -

Hiệu chỉnh : Đối với các mô hình tuyến tính, hiệu chỉnh là một thống kê đo lường độ phù hợp đã được hiệu chỉnh. Nó xác định tỷ lệ phương sai trong trường mục tiêu được giải thích bởi đầu vào hoặc các đầu vào. có xu hướng đánh giá quá cao độ phù hợp của hồi quy tuyến tính. Nó luôn tăng khi số lượng biến độc lập trong mô hình tăng. Điều này xảy ra vì chúng ta có xu hướng khấu trừ một lượng lớn (do nhiều biến) để tính toán sai số khi số lượng biến độc lập tăng lên. Do đó, tỷ lệ thậm chí còn thấp hơn mức cần thiết và có vẻ cao nhưng nó có thể không phải là một mô hình phù hợp cho dữ liệu thực tế. Nó được điều chỉnh để tính đến sự đánh giá quá cao này. Xét N là tổng kích thước mẫu và p là số lượng biến độc lập, hiệu chỉnh có thể được biểu thị như sau:

Hiệu chỉnh = 1 -

**5.3.4 Tiền xử lý dữ liệu**

**Chia dữ liệu thành huấn luyện và kiểm tra**

****

Trong phương pháp chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra, các điểm dữ liệu được chia thành hai tập dữ liệu: tập huấn luyện và tập kiểm tra. Dữ liệu huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình, và sau đó mô hình được sử dụng để dự đoán trên dữ liệu kiểm tra để xem mô hình hoạt động như thế nào trên dữ liệu chưa nhìn thấy và liệu nó có bị quá khớp (overfitting) hoặc thiếu khớp (underfitting) hay không.

Luôn luôn là thực hành tốt nhất để chia tập dữ liệu của bạn thành tập huấn luyện (được sử dụng để huấn luyện bất kỳ bước xử lý dữ liệu nào và bản thân mô hình) và tập kiểm tra (chỉ được sử dụng để đánh giá mô hình).



**5.3.5 Loại bỏ các cột không cần thiết**

Sau khi thực hiện Phân tích Khám phá Dữ liệu (EDA), chúng tôi kết luận rằng đặc trưng "children" (số con) không có tương quan mạnh với "charges" (chi phí). Điều này vi phạm Giả định 2 của mô hình hồi quy tuyến tính, vì vậy chúng ta nên loại bỏ đặc trưng này khỏi tập huấn luyện.

Ngoài ra, kiểm định của chúng tôi cho thấy đặc trưng "sex" (giới tính) có tương quan với đặc trưng "smoker" (người hút thuốc), và kiểm định ANOVA của chúng tôi cho thấy đặc trưng "region" (khu vực) có tương quan với đặc trưng "bmi" (chỉ số khối cơ thể). Điều này vi phạm Giả định 3 của mô hình hồi quy tuyến tính, vì vậy chúng ta nên loại bỏ các đặc trưng này khỏi tập huấn luyện. Chúng tôi sẽ loại bỏ các đặc trưng "sex" và "region", vì chúng có sức mạnh dự đoán yếu hơn đối với biến mục tiêu.



**5.3.6 Mã hóa**

Mã hóa One-Hot


Hầu hết các thuật toán Học máy không thể xử lý dữ liệu phân loại và phải được chuyển đổi thành dữ liệu số. Các lựa chọn của chúng ta để chuyển đổi dữ liệu phân loại thành dữ liệu số là gì? Chúng ta có nên đánh số các nhãn không? Ví dụ, đỏ biểu thị 0 và xanh lam biểu thị 1. Điều này sẽ gây ra sai lệch trong mô hình vì mô hình sẽ coi xanh lam là cao hơn đỏ.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sử dụng một phương pháp mã hóa dữ liệu phân loại được gọi là mã hóa one-hot. Trong phương pháp này, chúng ta tạo một đặc trưng mới cho mỗi nhãn và gán cho nó giá trị là 1. Ví dụ, nếu màu xanh lam có mặt, nó được đánh dấu là 1, ngược lại là 0.

Bây giờ, chúng ta cần mã hóa các đặc trưng phân loại của mình - điều này có nghĩa là biến đổi chúng thành các đặc trưng số để mô hình có thể diễn giải chúng.

Có nhiều phương pháp mã hóa, nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng Mã hóa One-Hot, phương pháp tạo một cột boolean cho mỗi danh mục trong mỗi đặc trưng phân loại.

Lưu ý rằng chúng ta sẽ sử dụng fit và transform trên tập huấn luyện và chỉ sử dụng transform trên tập kiểm tra, điều này về cơ bản có nghĩa là đối tượng mã hóa one-hot được huấn luyện hoặc khớp bằng cách chỉ xem các giá trị của tập huấn luyện.



* **ohe = OneHotEncoder(use\_cat\_names=True):**
* Dòng này tạo ra một đối tượng OneHotEncoder và gán nó cho biến ohe.
* use\_cat\_names=True yêu cầu bộ mã hóa sử dụng tên danh mục gốc làm tên đặc trưng trong đầu ra đã được mã hóa. Điều này giúp cải thiện khả năng diễn giải.
* **X\_train = ohe.fit\_transform(X\_train):**

Dòng này thực hiện hai việc:

* **fit:** Bộ mã hóa học các danh mục duy nhất hiện có trong tập dữ liệu **X\_train**. Nó xác định tất cả các giá trị riêng biệt trong các đặc trưng phân loại.
* **transform**: Dữ liệu **X\_train** được biến đổi bằng cách sử dụng các danh mục đã học. Thay thế các giá trị phân loại bằng các cột được mã hóa one-hot.
* Kết quả (tập **X\_train** đã được biến đổi) được gán lại cho biến **X\_train**, ghi đè lên dữ liệu gốc.
* **X\_test = ohe.transform(X\_test):** Dòng này chỉ biến đổi dữ liệu **X\_test** bằng cách sử dụng các danh mục mà bộ mã hóa đã học từ **X\_train**.
* Điều quan trọng là chỉ sử dụng transform ở đây để ngăn chặn rò rỉ dữ liệu (sử dụng thông tin từ tập kiểm tra trong quá trình huấn luyện).
* Kết quả được gán lại cho **X\_test**.
* **projectpro.checkpoint('1e808c'):** Dòng này có thể là một lệnh gọi hàm dành riêng cho thư viện **projectpro** hoặc nền tảng bạn đang sử dụng.
* Nó dường như đang tạo ra một điểm kiểm tra hoặc lưu tiến trình với một mã định danh ('**1e808c**').

Vì đặc trưng **"smoker"** (người hút thuốc) chỉ có hai danh mục, chúng ta có thể loại bỏ cột được mã hóa **"smoker\_no"** (không hút thuốc), vì nó không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào:




**5.3.7 Biến đổi biến mục tiêu**

Trong phần EDA, chúng ta đã thấy rằng biến mục tiêu không phân phối chuẩn. Một mô hình được huấn luyện bằng cách sử dụng biến mục tiêu này có thể sẽ tạo ra các phần dư không có phương sai giống nhau trên các giá trị của biến mục tiêu (tức là giả định 5 của mô hình hồi quy tuyến tính sẽ bị vi phạm).

Các phép biến đổi lũy thừa là một họ các phép biến đổi tham số, đơn điệu được áp dụng để làm cho dữ liệu giống với phân phối Gaussian hơn. Điều này hữu ích cho các vấn đề mô hình hóa liên quan đến tính không đồng nhất phương sai (phương sai không đổi), hoặc các tình huống khác khi mong muốn có tính chuẩn.

Hiện tại, PowerTransformer hỗ trợ phép biến đổi Box-Cox và phép biến đổi Yeo-Johnson.

Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng phép biến đổi Yeo-Johnson để đảm bảo biến mục tiêu của chúng ta phân phối chuẩn hơn:



**pt = PowerTransformer(method='yeo-johnson'):**

* Dòng này tạo ra một đối tượng PowerTransformer và gán nó cho biến pt.
* method='yeo-johnson' chỉ định rằng phép biến đổi Yeo-Johnson sẽ được sử dụng. Phép biến đổi này được chọn vì nó có thể xử lý cả dữ liệu có giá trị âm và giá trị dương.


**y\_train\_t = pt.fit\_transform(y\_train.values.reshape(-1, 1))[:, 0]:**

* Dòng này thực hiện hai việc:
* **fit:** Bộ biến đổi pt được khớp với dữ liệu huấn luyện **y\_train**. Điều này có nghĩa là nó sẽ tính toán các tham số cần thiết để thực hiện phép biến đổi Yeo-Johnson.
* **transform:** Dữ liệu huấn luyện **y\_train** được biến đổi bằng cách sử dụng phép biến đổi Yeo-Johnson với các tham số đã được tính toán.
* **y\_train.values.reshape(-1, 1):** Thao tác này được thực hiện để đảm bảo rằng dữ liệu y\_train có dạng phù hợp với PowerTransformer. Nó chuyển đổi dữ liệu thành một mảng 2 chiều với một cột.
* **[:, 0]** : Lấy cột đầu tiên (và duy nhất) từ kết quả của **fit\_transform**, đảm bảo **y\_train\_t**là một mảng 1 chiều.
* Kết quả (dữ liệu huấn luyện đã được biến đổi) được gán cho biến **y\_train\_t**.


**y\_test\_t = pt.transform(y\_test.values.reshape(-1, 1))[:, 0]:**

* Dòng này chỉ biến đổi dữ liệu kiểm tra **y\_test** bằng cách sử dụng phép biến đổi Yeo-Johnson với các tham số đã được tính toán từ dữ liệu huấn luyện.
* Nó không khớp lại bộ biến đổi với dữ liệu kiểm tra để tránh rò rỉ dữ liệu.
* Tương tự như trên, **y\_test.values.reshape(-1, 1)** và **[:, 0]** được sử dụng để định dạng dữ liệu và lấy kết quả mong muốn.
* Kết quả (dữ liệu kiểm tra đã được biến đổi) được gán cho biến **y\_test\_t.**

Bây giờ, hãy nhanh chóng kiểm tra xem điều này có mang lại hiệu quả mong muốn hay không (trên cả tập huấn luyện và tập kiểm tra):



* **pd.Series(y\_train\_t):** Tạo một Series Pandas từ dữ liệu y\_train\_t (biến mục tiêu đã được biến đổi trên tập huấn luyện).
* **.hist(figsize=(5, 3)):** Vẽ biểu đồ histogram cho Series vừa tạo.
* figsize=(5, 3): Thiết lập kích thước của biểu đồ (chiều rộng 5, chiều cao 3).
* **pd.Series(y\_test\_t).hist(figsize=(5, 3)):** Làm tương tự như trên, nhưng với dữ liệu y\_test\_t (biến mục tiêu đã được biến đổi trên tập kiểm tra)



**5.3.8 Huấn luyện mô hình**

Bây giờ, khi tập dữ liệu của chúng ta đã được xử lý đầy đủ, chúng ta có thể huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính cơ sở của mình.


Để cải thiện tính đồng nhất phương sai của phần dư, chúng ta có thể truyền trọng số mẫu cho mô hình. Điều này đảm bảo rằng khi mô hình được huấn luyện, các quan sát có chi phí lớn hơn sẽ được coi trọng hơn so với các quan sát có chi phí nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là phần dư sẽ bị phạt nặng hơn đối với các quan sát có chi phí lớn hơn so với các quan sát có chi phí nhỏ hơn.

Chúng ta sẽ sử dụng cột mục tiêu làm trọng số mẫu, nhưng sẽ chia tỷ lệ nó theo giá trị tối thiểu của cột chi phí (vì vậy trọng số mẫu tối thiểu là 1



* **y\_train:** Đây là biến chứa giá trị của biến mục tiêu (ví dụ: chi phí) cho tập huấn luyện.
* **y\_train.min():** Lấy giá trị tối thiểu của **y\_train**.
* **/:** Thực hiện phép chia từng phần tử của **y\_train** cho giá trị tối thiểu của **y\_train**.


Cuối cùng, chúng ta có thể huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính của mình bằng cách truyền cho nó tập huấn luyện và trọng số mẫu:

****

****


**5.3.9 Đánh giá mô hình**

Bây giờ, khi đã huấn luyện xong mô hình, chúng ta có thể sử dụng nó để tạo ra các dự đoán trên cả tập huấn luyện và tập kiểm tra:



* **lr:** Đây là đối tượng đại diện cho mô hình hồi quy tuyến tính đã được huấn luyện trước đó.
* **.predict():** Đây là một phương thức của đối tượng mô hình, được sử dụng để tạo ra dự đoán cho các điểm dữ liệu mới.
* **X\_train:** Tập huấn luyện, chứa các đặc trưng đầu vào được sử dụng để huấn luyện mô hình.
* **X\_test:** Tập kiểm tra, chứa các đặc trưng đầu vào được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình.
* **y\_pred\_train:** Biến này sẽ lưu trữ các dự đoán của mô hình cho tập huấn luyện.
* **y\_pred\_test:** Biến này sẽ lưu trữ các dự đoán của mô hình cho tập kiểm tra.

Hãy nhớ rằng mô hình đã được huấn luyện dựa trên phiên bản biến đổi của biến mục tiêu. Do đó, chúng ta cần thực hiện phép biến đổi Yeo-Johnson nghịch đảo để chuyển đổi các dự đoán của mô hình về định dạng ban đầu của biến mục tiêu:




* **pt:** Đối tượng PowerTransformer đã được sử dụng trước đó để biến đổi biến mục tiêu.
* **.inverse\_transform():** Phương thức này thực hiện phép biến đổi nghịch đảo, đưa dữ liệu về thang đo ban đầu.
* **y\_pred\_train.reshape(-1, 1):** Thay đổi hình dạng của **y\_pred\_train** thành một mảng 2 chiều với một cột. Điều này là cần thiết để **inverse\_transform** hoạt động chính xác.
* **[:, 0]:** Lấy cột đầu tiên (và duy nhất) từ kết quả của **inverse\_transform**, đảm bảo **y\_pred\_train** là một mảng 1 chiều.
* **projectpro.checkpoint('1e808c'):** Có thể là một hàm để lưu tiến trình hoặc tạo điểm kiểm tra, không liên quan trực tiếp đến việc biến đổi dữ liệu.
* Các bước tương tự được lặp lại cho **y\_pred\_test**.

Với các dự đoán của chúng ta, chúng ta có thể đánh giá mô hình của mình:



* **base\_perf\_train:** Biến này sẽ lưu trữ các chỉ số hiệu suất của mô hình cơ sở trên tập huấn luyện.
* **calc\_model\_performance:** Đây là một hàm dùng để tính toán các chỉ số hiệu suất khác nhau cho một mô hình nhất định. Hàm này có thể nhận giá trị mục tiêu thực tế và giá trị mục tiêu dự đoán làm đầu vào.
* **y\_train:** Giá trị mục tiêu thực tế cho tập huấn luyện.
* **y\_pred\_train:** Giá trị mục tiêu dự đoán cho tập huấn luyện, được tạo ra bởi mô hình cơ sở.


base\_perf\_test là một biến được sử dụng để lưu trữ các chỉ số hiệu suất của mô hình cơ sở (baseline model) trên tập kiểm tra (test set).





* **base\_perf\_test:** Biến này sẽ lưu trữ các chỉ số hiệu suất của mô hình cơ sở trên tập kiểm tra. Các chỉ số này có thể bao gồm R-bình phương, RMSE, MAE, v.v. tùy thuộc vào hàm calc\_model\_performance.
* **calc\_model\_performance:** Đây là một hàm (có thể được định nghĩa ở một nơi khác trong mã của bạn) được sử dụng để tính toán các chỉ số hiệu suất cho một mô hình. Hàm này nhận giá trị mục tiêu thực tế và giá trị mục tiêu dự đoán làm đầu vào.
* **y\_test:** Giá trị mục tiêu thực tế cho tập kiểm tra. Đây là dữ liệu mà mô hình chưa từng thấy trước đó.
* **y\_pred\_test:** Giá trị mục tiêu dự đoán cho tập kiểm tra, được tạo ra bởi mô hình cơ sở.

base\_perf\_test là một biến được sử dụng để lưu trữ các chỉ số hiệu suất của mô hình cơ sở (baseline model) trên tập kiểm tra (test set).



Vậy chỉ số đánh giá cho mô hình của chúng ta (RMSE) là khoảng 5964 trên tập huấn luyện và khoảng 5752 trên tập kiểm tra.


**5.3.10 Kiểm tra tính chuẩn của phần dư**

Chúng ta có thể kiểm tra tính chuẩn của phần dư bằng cách sử dụng biểu đồ QQ (quantile-quantile). Biểu đồ này vẽ giá trị của mỗi phân vị thực tế (từ dữ liệu) so với phân vị lý thuyết (giả sử phân phối chuẩn). Nếu dữ liệu phân phối chuẩn hoàn hảo, bạn sẽ thấy các điểm dữ liệu nằm trên đường thẳng.


Chúng ta cũng sẽ sử dụng biểu đồ histogram để trực quan hóa phần dư một cách dễ hiểu hơn.




* **residuals\_train:** Biến này sẽ lưu trữ phần dư của mô hình trên tập huấn luyện.
* **residuals\_test:** Biến này sẽ lưu trữ phần dư của mô hình trên tập kiểm tra.
* **y\_train:** Giá trị mục tiêu thực tế cho tập huấn luyện.
* **y\_pred\_train:** Giá trị mục tiêu dự đoán của mô hình trên tập huấn luyện.
* **y\_test:** Giá trị mục tiêu thực tế cho tập kiểm tra.
* **y\_pred\_test:** Giá trị mục tiêu dự đoán của mô hình trên tập kiểm tra.




* **sm.qqplot:** Hàm này, có lẽ từ thư viện statsmodels, được sử dụng để vẽ biểu đồ Q-Q.
* **residuals\_train:** Đây là dữ liệu được sử dụng để vẽ biểu đồ, trong trường hợp này là phần dư trên tập huấn luyện.
* **fit=True:** Tham số này cho biết hàm sẽ tự động điều chỉnh tỷ lệ của trục để các điểm dữ liệu nằm gọn trong biểu đồ.
* **line='45':** Tham số này chỉ định rằng một đường tham chiếu với góc 45 độ sẽ được vẽ trên biểu đồ. Đường này đại diện cho phân phối chuẩn lý thuyết.






* **sm.qqplot:** Hàm này, có thể từ thư viện statsmodels, được sử dụng để vẽ biểu đồ Q-Q.
* **residuals\_test:** Đây là dữ liệu được sử dụng để vẽ biểu đồ, trong trường hợp này là phần dư trên tập kiểm tra.
* **fit=True:** Tham số này cho biết hàm sẽ tự động điều chỉnh tỷ lệ của trục để các điểm dữ liệu nằm gọn trong biểu đồ.
* **line='45':** Tham số này chỉ định rằng một đường tham chiếu với góc 45 độ sẽ được vẽ trên biểu đồ. Đường này đại diện cho phân phối chuẩn lý thuyết.





* **plot\_residuals**: Đây là một hàm được định nghĩa ở một nơi khác trong mã của bạn, được thiết kế để vẽ biểu đồ phần dư.
* **y\_true=y\_train**: Tham số này cung cấp cho hàm giá trị thực tế của biến mục tiêu trên tập huấn luyện.
* **y\_pred=y\_pred\_train**: Tham số này cung cấp cho hàm giá trị dự đoán của mô hình trên tập huấn luyện.




**5.3.11 Kiểm tra tính đồng nhất phương sai**

Chúng ta có thể kiểm tra tính đồng nhất phương sai bằng cách sử dụng biểu đồ phân tán, trong đó biến mục tiêu được hiển thị dọc theo trục x và phần dư được hiển thị dọc theo trục y. Chúng ta mong đợi các điểm dữ liệu được phân bố đồng đều trên trục y khi x (tức là giá trị mục tiêu) tăng lên:




* **px.scatter:** Hàm này từ thư viện plotly.express được sử dụng để tạo biểu đồ phân tán.
* **x=y\_train:** Tham số này chỉ định rằng biến mục tiêu (y\_train) sẽ được vẽ trên trục x (trục ngang).
* **y=residuals\_train:** Tham số này chỉ định rằng phần dư (residuals\_train) sẽ được vẽ trên trục y (trục dọc).





* px.scatter: Đây là một hàm từ thư viện plotly.express được sử dụng để tạo biểu đồ phân tán.
* x=y\_train: Tham số này chỉ định rằng biến mục tiêu (y\_train) sẽ được vẽ trên trục hoành (trục x).
* y=residuals\_train: Tham số này chỉ định rằng phần dư (residuals\_train) sẽ được vẽ trên trục tung (trục y).



Mô hình của chúng ta thể hiện tính không đồng nhất phương sai đáng kể (tức là phương sai của phần dư không đồng nhất đối với biến mục tiêu). Vì đây là mô hình cơ sở, chúng ta sẽ không dành thêm thời gian để cố gắng cải thiện điều này.

## **5.4 Cải thiện mô hình tuyến tính cơ sở**

Bây giờ, hãy thử cải thiện mô hình hồi quy tuyến tính của chúng ta bằng cách huấn luyện một mô hình phi tuyến tính. Ở đây, phi tuyến tính đề cập đến thực tế là mô hình có thể học các mối quan hệ phi tuyến tính từ dữ liệu.

Trước khi chuyển sang XGBoost Regressor, hãy cùng tìm hiểu về Cây quyết định.

Cây quyết định

Cây quyết định, thường được gọi là CART hoặc Cây phân loại và hồi quy, là các thuật toán học máy có giám sát linh hoạt có khả năng thực hiện cả bài toán hồi quy và phân loại. và cũng có thể được sử dụng cho các hoạt động với nhiều lớp. Cái tên ngụ ý rằng nó sử dụng một sơ đồ luồng giống như cây để hiển thị các dự đoán đến từ một chuỗi các phân tách dựa trên đặc trưng. Nó bắt đầu với một nút gốc và kết thúc bằng một quyết định lá. Nó có thể được sử dụng để miêu tả các quyết định và quá trình ra quyết định một cách trực quan và rõ ràng. Gốc của một cây quyết định nằm ở trên cùng và gốc này được chia thành nhiều nút.

Nói một cách dễ hiểu, cây quyết định không gì khác hơn là một chuỗi các câu lệnh if-else. Nó xác định xem điều kiện có đúng hay không, và nếu đúng, nó sẽ tiến hành đến nút tiếp theo liên quan đến lựa chọn đó.

Cây quyết định và Quá khớp

Việc chọn các đặc trưng để sử dụng và các điều kiện để sử dụng cho việc phân tách, cũng như hiểu biết về thời điểm dừng, đều là một phần của quá trình phát triển cây. Tất cả các đặc trưng đều được xem xét, và nhiều điểm phân tách được kiểm tra bằng cách sử dụng hàm chi phí và nhiều nhánh cũng có thể phản ánh nhiễu hoặc ngoại lệ trong dữ liệu huấn luyện. Phân tách có entropy thấp nhất được chọn. Đây là một ví dụ về thuật toán đệ quy vì các nhóm được tạo ra có thể được chia nhỏ bằng cách sử dụng cùng một phương pháp và nó còn được gọi là thuật toán tham lam vì nó sẽ vét cạn tất cả các đặc trưng và điều kiện để đạt được chi phí thấp nhất, ngay cả khi thuật toán cuối cùng bị quá khớp với tập dữ liệu. Trong cây quyết định, quá khớp xảy ra khi cây được thiết kế để phù hợp hoàn hảo với tất cả các mẫu trong tập dữ liệu huấn luyện.

Hàm chi phí hoặc trong trường hợp này là Độ lợi thông tin tìm ra đặc trưng để phân tách sao cho tạo ra các nhánh đồng nhất nhất có thể. Kết quả là, bạn có thể ánh xạ lựa chọn của một lớp đồng nhất cụ thể ở cuối với tất cả các đặc trưng liên quan từ trên xuống, và cây sẽ liên kết lớp đồng nhất đó với tập hợp các đặc trưng đó. Vì một tập dữ liệu thường có một số đặc trưng, nên nó dẫn đến một số lượng lớn các phân tách, từ đó tạo ra một cây khổng lồ. Các cây như vậy rất phức tạp và có thể dẫn đến quá khớp vì cây sẽ học từng giá trị đặc trưng cho một quan sát cụ thể khi cây phát triển đến độ sâu tối đa và khi một quan sát mới được kiểm tra, nó sẽ tạo ra các lỗi lớn. Do đó, cây quyết định đặc biệt dễ bị quá khớp.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về phương pháp Ensemble, đặc biệt là Bagging và Boosting. Bagging và Boosting là các loại kỹ thuật học tập tổng hợp (ensemble learning) giúp giảm phương sai của một bộ ước lượng đơn lẻ bằng cách kết hợp sức mạnh của nhiều bộ học. Sự khác biệt đáng kể là bagging liên quan đến việc lấy trung bình kết quả của nhiều bộ học, trong khi boosting bao hàm việc xây dựng tuần tự, tạo ra các bộ học mạnh bằng cách phạt lỗi đối với các bộ học yếu ban đầu. Hãy xem video tham khảo bên dưới để biết thêm chi tiết.

Boosting

Thuật ngữ 'boosting' đề cập đến một tập hợp các thuật toán giúp các bộ học yếu trở nên mạnh mẽ. Không giống như nhiều mô hình học máy khác, các thuật toán boosting nhằm mục đích cải thiện khả năng dự đoán bằng cách huấn luyện một loạt các mô hình yếu, mỗi mô hình sẽ sửa chữa các lỗi của mô hình trước đó. Điều này được thực hiện bằng cách xâu chuỗi các mô hình yếu lại với nhau để tạo ra một mô hình mạnh. Để bắt đầu, một mô hình được tạo ra bằng cách sử dụng dữ liệu huấn luyện. Sau đó, mô hình thứ hai được tạo ra, mô hình này cố gắng sửa chữa các lỗi trong mô hình trước đó. Phương pháp này được lặp lại cho đến khi toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện được dự đoán chính xác hoặc số lượng mô hình tối đa được chỉ định đã được tạo.

Để hiểu rõ về boosting, điều quan trọng cần nhớ là boosting là một phương pháp chung, không phải là một mô hình cụ thể. Boosting liên quan đến việc chỉ định một mô hình yếu, chẳng hạn như hồi quy hoặc cây quyết định, và sau đó cải thiện nó. Trong Học tập tổng hợp (Ensemble Learning), điểm khác biệt chính giữa Bagging và Boosting là trong bagging, các bộ học yếu được huấn luyện đồng thời, nhưng trong boosting, chúng được huấn luyện tuần tự. Điều này có nghĩa là mỗi lần lặp lại mô hình mới sẽ tăng trọng số của dữ liệu được phân loại sai của mô hình trước đó. Việc phân phối lại trọng số này giúp thuật toán xác định các tham số mà nó nên tập trung vào để nâng cao hiệu suất.

Cả hai kỹ thuật Ensemble cũng được sử dụng theo những cách khác nhau. Ví dụ, các phương pháp Bagging thường được sử dụng trên các bộ học yếu có phương sai lớn và độ lệch thấp như cây quyết định vì chúng có xu hướng quá khớp, trong khi các phương pháp Boosting được sử dụng khi có phương sai thấp và độ lệch cao. Mặc dù Bagging có thể giúp ngăn ngừa quá khớp, nhưng các phương pháp Boosting dễ bị quá khớp hơn do một thực tế đơn giản là chúng tiếp tục xây dựng trên các bộ học yếu và tiếp tục giảm thiểu lỗi. Điều này có thể dẫn đến quá khớp trên dữ liệu huấn luyện, nhưng việc chỉ định một số lượng mô hình hợp lý để tạo ra hoặc điều chỉnh siêu tham số, điều chuẩn (regularization) có thể giúp ích trong trường hợp này, nếu gặp phải quá khớp.

Gradient Boosting

Ý tưởng chính đằng sau kỹ thuật này là phát triển các mô hình một cách tuần tự, với mỗi mô hình cố gắng giảm thiểu các lỗi của mô hình trước đó. Mô hình cộng, hàm mất mát và bộ học yếu là ba thành phần cơ bản của Gradient Boosting.

Phương pháp này cung cấp một cách giải thích trực tiếp về boosting dưới dạng tối ưu hóa số học của hàm mất mát bằng cách sử dụng Gradient Descent. Chúng ta sử dụng Gradient Boosting Regressor khi cột mục tiêu là liên tục và Gradient Boosting Classifier khi nhiệm vụ là bài toán phân loại. "Hàm mất mát" là điểm khác biệt duy nhất giữa hai phương pháp này. Mục tiêu là sử dụng gradient descent để giảm thiểu hàm mất mát này bằng cách thêm các bộ học yếu. Vì nó dựa trên các hàm mất mát, đối với các bài toán hồi quy, sẽ sử dụng Sai số bình phương trung bình (MSE), và đối với các bài toán phân loại, sẽ sử dụng log-likelihood.

**5.4.1 Giới thiệu về mô hình phi tuyến tính-XGBoost**

XGBoost (eXtreme Gradient Boost) là một thuật toán dựa trên cây quyết định và được tăng cường gradient. Nó là thuật toán có hiệu suất hàng đầu trong nhiều cuộc thi Kaggle, vì vậy nó là một ứng cử viên lý tưởng để áp dụng cho trường hợp sử dụng này.

XGBoost cho hồi quy được huấn luyện bằng quy trình sau:

1. Đưa ra dự đoán ban đầu (thường chỉ là giá trị **0.5**)
2. Tính toán phần dư của mỗi quan sát (so với dự đoán ban đầu này)
3. Khớp một cây quyết định hồi quy với các phần dư:

1. Tính điểm tương đồng cho các quan sát trong mỗi nút lá:

* trong đó R là giá trị phần dư, là số lượng phần dư và λ là tham số điều chuẩn.

2. Sau đó thử phân tách các nút lá hơn nữa để cải thiện việc phân cụm các phần dư tương tự:

* Đối với mỗi lần phân tách, điểm tương đồng được tính cho các nút lá trái và phải.
* Sự cải thiện bằng cách phân tách được định lượng bằng cách sử dụng độ lợi:
* Chọn phân tách tối đa hóa độ lợi.

3. Lặp lại ba bước này cho đến khi đạt được số lượng quan sát tối thiểu trên mỗi nút lá (xem tham số **min\_child\_weight** trong XGBoost API) hoặc cho đến khi đạt được độ sâu tối đa (xem tham số **max\_depth**trong XGBoost API).

1. Sau đó, cây quyết định hồi quy được cắt tỉa dựa trên giá trị độ lợi của mỗi lần phân tách, sử dụng ngưỡng γ (xem tham số **gamma** trong XGBoost API):

* Đối với lần phân tách thấp nhất trong cây, nếu G < γ, thì lần phân tách đó sẽ bị loại bỏ; nếu nó dương, lần phân tách sẽ được giữ lại.
* Lặp lại quá trình này cho mỗi lần phân tách, di chuyển lên phía gốc (và bao gồm cả chính gốc)

1. Sau khi cây quyết định hồi quy được cắt tỉa, hãy tính toán giá trị đầu ra của mỗi nút lá:

* Lưu ý: khi **λ>0**, nó sẽ giảm lượng mà một nút lá riêng lẻ thêm vào dự đoán tổng thể, làm giảm độ nhạy của dự đoán cuối cùng đối với dự đoán của cây riêng lẻ (xem tham số **reg\_lambda** trong XGBoost API).


1. Sau đó, kết hợp dự đoán ban đầu với dự đoán từ cây quyết định hồi quy (được điều chỉnh tỷ lệ bằng tốc độ học, η - xem tham số **learning\_rate** trong XGBoost API) để có được dự đoán mới:
2. Lặp lại các bước 1-6 cho đến khi phần dư đạt đến một ngưỡng nhất định hoặc cho đến khi đạt được số lượng cây tối đa (xem tham số **n\_estimators** trong XGBoost API).

**5.4.2 Tiền xử lý**

Hãy tạo một tập huấn luyện và tập kiểm tra mới (vì tập huấn luyện và tập kiểm tra mà chúng ta đã tạo cho mô hình tuyến tính cơ sở đã được biến đổi).

Lưu ý: chúng ta sử dụng cùng một giá trị cho tham số **random\_seed** để đảm bảo các quan sát trong các tập huấn luyện và tập kiểm tra này giống với các quan sát trong tập huấn luyện và tập kiểm tra được sử dụng cho mô hình tuyến tính cơ sở:


Chia thành tập huấn luyện và kiểm tra



1. **train\_test\_split:** Hàm này thực hiện việc chia tách dữ liệu.
2. **test\_size=0.33:** Tham số này chỉ định rằng 33% dữ liệu của bạn sẽ được phân bổ cho tập kiểm tra và 67% còn lại sẽ được sử dụng để huấn luyện. Bạn có thể điều chỉnh tỷ lệ này khi cần thiết.
3. **random\_state=42:** Tham số này đảm bảo rằng việc chia tách có thể tái tạo được. Nếu bạn chạy lại mã với cùng random\_state, bạn sẽ nhận được cùng một kết quả chia tách mỗi lần. Điều này quan trọng để có kết quả nhất quán.
4. **X\_train, X\_test, y\_train, y\_test:** Đây là các biến đầu ra lưu trữ các tập huấn luyện và kiểm tra kết quả:

* X\_train: Các đặc trưng đầu vào để huấn luyện mô hình.
* X\_test: Các đặc trưng đầu vào để kiểm tra mô hình.
* y\_train: Biến mục tiêu để huấn luyện mô hình.
* y\_test: Biến mục tiêu để kiểm tra mô hình.

Mã hóa



1. **ohe = OneHotEncoder(use\_cat\_names=True):**

* Khởi tạo một đối tượng OneHotEncoder với **use\_cat\_names=True**.
* OneHotEncoder là một lớp từ thư viện scikit-learn được sử dụng để thực hiện mã hóa one-hot.
* **use\_cat\_names=True** chỉ định rằng tên của các danh mục (**categories**) sẽ được sử dụng làm tên cột trong dữ liệu được mã hóa, giúp dữ liệu dễ hiểu hơn.

1. **X\_train = ohe.fit\_transform(X\_train):**

* fit\_transform được áp dụng trên tập huấn luyện (**X\_train**).
* fit: "Học" các danh mục duy nhất (**unique categories**) từ các đặc trưng phân loại trong **X\_train**.
* **transform:** Biến đổi **X\_train** bằng cách áp dụng mã hóa one-hot, tạo ra các cột mới đại diện cho mỗi danh mục. Các giá trị trong các cột này sẽ là 0 hoặc 1, cho biết sự hiện diện hoặc vắng mặt của danh mục tương ứng trong mỗi mẫu dữ liệu.

1. **projectpro.checkpoint('1e808c'):**

* Đây có vẻ là một hàm hoặc phương thức cụ thể của **projectpro** (có thể là một nền tảng hoặc thư viện nào đó) được sử dụng để lưu trữ điểm kiểm tra (checkpoint).
* Điểm kiểm tra cho phép bạn lưu trạng thái của mô hình hoặc quá trình huấn luyện, để bạn có thể tiếp tục từ điểm đó sau này nếu cần.

1. **X\_test = ohe.transform(X\_test):**

* Áp dụng mã hóa one-hot trên tập kiểm tra (**X\_test**) bằng cách sử dụng đối tượng ohe đã được "huấn luyện" trước đó trên **X\_train**.
* Điều này đảm bảo rằng mã hóa được áp dụng một cách nhất quán cho cả tập huấn luyện và tập kiểm tra, sử dụng cùng một tập hợp các danh mục đã học từ **X\_train**.

**5.4.3 Sử dụng pipeline của Sklearn để tối ưu hóa quy trình huấn luyện mô hình**

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, thuật toán XGBoost có một số tham số có thể ảnh hưởng đến hiệu suất dự đoán của mô hình. Thay vì cố gắng tối ưu hóa các tham số này bằng tay, chúng ta có thể tận dụng lớp Pipeline của Sklearn, cùng với lớp BayesSearchCV của Skopt, để tối ưu hóa chúng một cách tự động.

Chúng ta cũng sẽ sử dụng Loại bỏ Đặc trưng Đệ quy (RFE) trong quy trình này để tối ưu hóa các đặc trưng được sử dụng bởi mô hình XGBoost cuối cùng. RFE hoạt động bằng cách khớp một mô hình với tất cả các đặc trưng, sau đó tính toán mức độ quan trọng của đặc trưng. Đặc trưng ít quan trọng nhất sẽ bị loại bỏ, sau đó một mô hình khác được huấn luyện bằng cách sử dụng tập dữ liệu này. Quá trình này được lặp lại cho đến khi đạt được số lượng đặc trưng mong muốn để lựa chọn.

Đầu tiên, hãy tạo các instance của RFE và XGBoost regressor. Chúng ta cũng sẽ sử dụng một XGBoost regressor làm mô hình trong RFE của chúng ta.



1. **rfe = RFE(estimator=XGBRegressor()):**

* Khởi tạo một đối tượng **RFE** (Recursive Feature Elimination).
* **estimator=XGBRegressor():** Chỉ định **XGBRegressor** là mô hình sẽ được sử dụng bên trong RFE để đánh giá tầm quan trọng của các đặc trưng.

2. **xgb = XGBRegressor():**

* Khởi tạo một đối tượng **XGBRegressor**.
* Đây là mô hình dự đoán chính sẽ được sử dụng sau khi RFE đã lựa chọn các đặc trưng quan trọng nhất.

Bây giờ chúng ta tạo pipeline bằng cách chỉ định danh sách các quy trình tuần tự mà chúng ta muốn chạy. Đầu ra của mỗi bước được chuyển đến bước tiếp theo, với bước cuối cùng là một estimator (tức là mô hình). Trong trường hợp này, chúng ta muốn:

* Áp dụng lựa chọn đặc trưng (thông qua RFE)
* Huấn luyện XGBoost regressor

Chúng ta thực hiện việc này bằng cách tạo một danh sách các tuple, trong đó phần tử đầu tiên của mỗi tuple là nhãn cho bước đó và phần tử thứ hai là lớp để chạy:



**steps:** Một biến lưu trữ danh sách các bước trong pipeline.

Mỗi bước trong pipeline được biểu diễn bằng một tuple: **('tên bước', đối tượng bước).**


* **('rfe', rfe):** Bước đầu tiên trong pipeline có tên là 'rfe' và sử dụng đối tượng rfe (đã được định nghĩa trước đó, thường là một đối tượng RFE - Recursive Feature Elimination) để thực hiện lựa chọn đặc trưng.
* **('xgb', xgb):** Bước thứ hai trong pipeline có tên là 'xgb' và sử dụng đối tượng xgb (đã được định nghĩa trước đó, thường là một đối tượng XGBRegressor) để huấn luyện mô hình XGBoost.

Sau đó, chúng ta truyền danh sách này vào lớp Pipeline:

****

Khi phương thức fit của pipeline được gọi, nó sẽ truyền các đặc trưng và mục tiêu đến phương thức fit\_transform của RFE. Đầu ra của phương thức này sẽ được truyền đến phương thức fit của XGBoost regressor.

Bây giờ chúng ta đã định nghĩa pipeline, chúng ta có thể thiết lập lớp BayesSearchCV để tối ưu hóa các tham số của pipeline. Đầu tiên, chúng ta cần định nghĩa các tham số mà chúng ta muốn tối ưu hóa và không gian mà BayesSearchCV nên tìm kiếm. Lưu ý rằng vì chúng ta đang sử dụng pipeline, chúng ta cần định nghĩa các tham số liên quan đến mỗi bước bằng cách thêm tiền tố, là nhãn của bước và hai dấu gạch dưới.



1. **num\_features = X\_train.shape[1]:**

* Lấy số lượng đặc trưng (features) từ tập huấn luyện (X\_train).
* X\_train.shape[1] trả về số lượng cột trong X\_train, đại diện cho số lượng đặc trưng.

2. **search\_spaces = { ... }:**

* Định nghĩa một từ điển (dictionary) chứa không gian tìm kiếm cho các siêu tham số.
* Mỗi khóa (key) trong từ điển tương ứng với một siêu tham số cụ thể của pipeline.
* Mỗi giá trị (value) tương ứng với một đối tượng định nghĩa phạm vi và kiểu dữ liệu của siêu tham số đó.

Sau khi không gian tìm kiếm cho mỗi tham số được xác định, chúng ta truyền nó, cùng với pipeline của chúng ta, đến lớp BayesSearchCV.

1. Lớp này hoạt động bằng cách: Tạo một tập dữ liệu cross-validation gồm n folds, trong đó mỗi fold có cùng số lượng quan sát. Ví dụ: đối với 3 folds, tập dữ liệu gốc được chia ngẫu nhiên thành 3 tập con.
2. Các bước sau được áp dụng trên tất cả các folds:

* Tạo một tập huấn luyện con bao gồm n-1 folds và một tập validation con bao gồm fold còn lại.
* Huấn luyện pipeline bằng cách sử dụng một tập hợp các tham số nhất định trên tập huấn luyện con.
* Sử dụng pipeline đã được huấn luyện này để đưa ra dự đoán trên tập validation con và tính toán độ đo đánh giá (trong trường hợp này là RMSE).

1. Tính toán giá trị trung bình của độ đo đánh giá trên tất cả các tập validation con.
2. Thuật toán sau đó sử dụng phương pháp Bayesian để chọn tập hợp tham số tiếp theo sẽ tối đa hóa giá trị trung bình của độ đo đánh giá trên tất cả các tập validation con.
3. Các bước 2-4 được lặp lại cho đến khi đạt đến một ngưỡng nhất định (xem tham số n\_iter trong lớp BayesSearchCV).

**5.4.4 BayesSearchCV**


Phương pháp này sử dụng Tối ưu hóa Bayesian từng bước để khảo sát các siêu tham số hứa hẹn nhất trong không gian vấn đề. Trong không gian vấn đề lớn, Tối ưu hóa Bayesian xác định giá trị cực tiểu cho một hàm mục tiêu. Bên trong, nó sử dụng hồi quy quá trình Gaussian trên hàm mục tiêu để thực hiện việc này. Trong ví dụ của chúng ta, hàm mục tiêu là tìm đầu ra mô hình tối ưu dựa trên các tham số mô hình mà chúng ta chỉ định. Phương pháp Tối ưu hóa Bayes có lợi thế là cung cấp phạm vi giá trị có thể lớn hơn đáng kể vì nó tự động khám phá các vùng triển vọng nhất và loại bỏ các vùng kém triển vọng hơn theo thời gian.

Việc tìm kiếm theo lưới đơn giản sẽ mất rất nhiều thời gian để xem xét tất cả các giá trị có thể có. Vì chúng ta di chuyển hiệu quả hơn nhiều nên chúng ta có thể tạo ra một sân chơi lớn hơn nhiều.

Tối ưu hóa Bayes theo dõi các kết quả đánh giá trước đó, được sử dụng để xây dựng một mô hình xác suất ánh xạ các siêu tham số với xác suất của một điểm số trên hàm mục tiêu. Về cơ bản, nó tìm ra các siêu tham số triển vọng nhất bằng cách xây dựng một mô hình xác suất của hàm mục tiêu.

P = (score | hyperparameters)


Hàm xác suất này hoạt động như một "hàm thay thế" cho các hàm mục tiêu. Các siêu tham số được kiểm tra trên hàm này và những siêu tham số nổi bật sau đó được kiểm tra trên hàm mục tiêu thực sự, là một hàm giảm thiểu sai số. Sau đó, kết quả sẽ cập nhật lại hàm thay thế và theo cách này, tối ưu hóa Bayes sẽ chọn các tham số một cách có căn cứ.



* **estimator=pipe:** Đây là nơi chỉ định pipeline mô hình (pipe) sẽ được tối ưu hóa. Pipeline có thể bao gồm các bước tiền xử lý dữ liệu và mô hình XGBoost (XGBRegressor).
* **search\_spaces=search\_spaces:** Đây là nơi cung cấp phạm vi giá trị siêu tham số để khám phá trong quá trình tối ưu hóa, được định nghĩa trong biến search\_spaces. Biến này chỉ định không gian tìm kiếm cho các siêu tham số, bao gồm kiểu dữ liệu (ví dụ: Real, Categorical, Integer) và phạm vi.
* **scoring='neg\_root\_mean\_squared\_error':** Đây là nơi đặt chỉ số đánh giá để tối ưu hóa thành Sai số bình phương trung bình âm (RMSE). BayesSearchCV nhằm mục đích tối đa hóa chỉ số đánh giá, do đó dấu âm được sử dụng để giảm thiểu RMSE.
* **n\_iter=75:** Đây là nơi giới hạn số lần lặp tối ưu hóa là 75. Thuật toán sẽ đánh giá 75 kết hợp siêu tham số khác nhau.
* **cv=3:** Đây là nơi thực hiện kiểm định chéo 3 fold trong quá trình tối ưu hóa. Dữ liệu được chia thành 3 fold và mô hình được huấn luyện và đánh giá 3 lần, với mỗi fold đóng vai trò là tập kiểm định một lần.
* **n\_jobs=-1:** Đây là nơi sử dụng tất cả các lõi CPU có sẵn để tính toán song song, giúp tăng tốc quá trình tối ưu hóa.
* **verbose=1:** Đây là nơi hiển thị cập nhật tiến trình trong quá trình tối ưu hóa, cung cấp thông tin về quá trình tìm kiếm.
* **random\_state=0:** Đây là nơi đảm bảo kết quả có thể tái tạo bằng cách cố định seed ngẫu nhiên. Sử dụng cùng một seed ngẫu nhiên sẽ dẫn đến cùng một quá trình tìm kiếm siêu tham số và huấn luyện mô hình.
* **projectpro.checkpoint('1e808c'):** Đây có thể là một hàm tùy chỉnh dành riêng cho môi trường ProjectPro, có khả năng để lưu tiến trình hoặc điểm kiểm tra trong quá trình thực thi mã.

Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu quá trình tối ưu hóa tham số bằng cách sử dụng tập huấn luyện của mình:






**5.4.5 Đánh giá mô hình**

Trước tiên, hãy xem xét cách mỗi tập hợp tham số hoạt động trên mỗi fold. Mỗi bản ghi trong tập dữ liệu tương ứng với một tập hợp tham số đã được kiểm tra. Chúng ta xếp hạng theo rank\_test\_score để đảm bảo tập hợp tham số hoạt động tốt nhất được hiển thị ở trên cùng:



* **xgb\_bs\_cv.cv\_results\_:** Thuộc tính này của đối tượng **BayesSearchCV** lưu trữ một từ điển chứa thông tin chi tiết về kết quả kiểm định chéo cho mỗi tổ hợp siêu tham số được đánh giá.
* **.sort\_values('rank\_test\_score'):** Phương thức này sắp xếp **DataFrame** theo thứ tự tăng dần dựa trên các giá trị trong cột **'rank\_test\_score'.**




Bây giờ, hãy tạo dự đoán trên cả tập huấn luyện và tập kiểm tra của chúng ta bằng cách sử dụng mô hình được huấn luyện với các tham số hoạt động tốt nhất của chúng ta:




Với các dự đoán của mình, chúng ta có thể đánh giá mô hình của mình:



* **calc\_model\_performance:** Đây là một hàm tùy chỉnh (có thể được định nghĩa trong tệp model\_performance.py được đề cập trước đó) được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình hồi quy. Nó có thể tính toán các chỉ số khác nhau như RMSE, R-squared, MAE, v.v.
* **y\_train:** Đây là biến chứa các giá trị thực tế của biến mục tiêu (charges) cho tập huấn luyện.
* **y\_pred\_train\_xgb:** Đây là biến chứa các giá trị dự đoán của biến mục tiêu cho tập huấn luyện được tạo bởi mô hình XGBoost.




* **calc\_model\_performance:** Đây là một hàm tùy chỉnh (có thể được định nghĩa trong module model\_performance đã được import trước đó) được thiết kế để tính toán các chỉ số đánh giá hiệu suất khác nhau cho một mô hình hồi quy. Hàm này nhận giá trị thực tế và giá trị dự đoán làm đầu vào.
* **y\_test:** Biến này đại diện cho các giá trị thực tế của biến mục tiêu cho tập dữ liệu kiểm tra. Đây là những giá trị thực tế mà mô hình đang cố gắng dự đoán trên dữ liệu mà nó chưa từng được huấn luyện.
* **y\_pred\_test\_xgb:** Biến này đại diện cho các dự đoán được tạo ra bởi mô hình XGBoost đã được huấn luyện trên tập dữ liệu kiểm tra.
* **xgb\_perf\_test:** Biến này sẽ lưu trữ kết quả đầu ra của hàm calc\_model\_performance, có thể là một từ điển hoặc một cấu trúc dữ liệu tương tự chứa các chỉ số đánh giá hiệu suất đã được tính toán (RMSE, R-squared, MAE, v.v.) trên tập dữ liệu kiểm tra.



**5.4.6 So sánh với mô hình cơ sở**

Trước tiên, hãy so sánh các chỉ số đánh giá mà chúng ta đã tính toán cho mỗi mô hình:

* **compare\_model\_performance:** Đây là một hàm tùy chỉnh (có thể đã được định nghĩa trước đó trong mã của bạn) nhận các chỉ số đánh giá hiệu suất của hai mô hình làm đầu vào và tính toán sự khác biệt hoặc tỷ lệ giữa chúng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc so sánh.
* **base\_perf\_train và base\_perf\_test:** Các biến này có thể lưu trữ các chỉ số đánh giá hiệu suất (RMSE, R-squared, v.v.) của mô hình cơ sở trên tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra, tương ứng. Chúng có thể đã được tính toán trước đó trong mã của bạn bằng cách sử dụng phương pháp tương tự như đối với mô hình XGBoost.
* **xgb\_perf\_train và xgb\_perf\_test:** Như đã thảo luận trước đó, các biến này lưu trữ các chỉ số đánh giá hiệu suất của mô hình XGBoost trên tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra, tương ứng.
* **perf\_comp\_train và perf\_comp\_test:** Các biến này sẽ lưu trữ kết quả đầu ra của hàm compare\_model\_performance cho tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra, tương ứng. Kết quả đầu ra có thể chứa sự khác biệt hoặc tỷ lệ giữa các chỉ số đánh giá hiệu suất của mô hình cơ sở và mô hình XGBoost.

Chúng ta có thể quan sát thấy sự giảm đáng kể các lỗi và sự tăng giá trị R2 đối với mô hình XGBoost.

Quan trọng nhất, RMSE (chỉ số đánh giá mô hình mà chúng ta đã xác định ở đầu bài tập) đã giảm ~22% trên tập kiểm tra!

**5.4.7 Trình bày kết quả**

Là các nhà khoa học dữ liệu, chúng ta thường cần phải truyền đạt hiệu suất của một mô hình cho các bên liên quan không chuyên về kỹ thuật. Điều này có nghĩa là các chỉ số như RMSE không hữu ích lắm vì chúng không trực quan.

Thay vào đó, hãy cho biết tỷ lệ phần trăm các dự đoán của mô hình của chúng ta nằm trong một phạm vi nhất định của giá trị chi phí thực tế.

Ví dụ, tỷ lệ phần trăm các dự đoán của mô hình của chúng ta (trên tập kiểm tra) nằm trong khoảng $2000 so với giá trị chi phí thực tế là:

**** 

Chúng ta cũng có thể cho biết tỷ lệ phần trăm các dự đoán của mô hình của chúng ta nằm trong một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá trị chi phí thực tế.

Ví dụ, tỷ lệ phần trăm các dự đoán của mô hình của chúng ta (trên tập kiểm tra) nằm trong khoảng 20% so với giá trị chi phí thực tế là:

**** 

**6. CẢI TIẾN TRONG TƯƠNG LAI**

Giới hạn:

* Tập dữ liệu hạn chế: Dự án này sử dụng tập dữ liệu tương đối nhỏ ( ). Việc sử dụng tập dữ liệu lớn hơn, đa dạng hơn sẽ cải thiện độ chính xác và tính tổng quát của model.insurance.csv
* Chức năng hạn chế: Tập dữ liệu chỉ chứa một số đặc điểm cơ bản về thông tin cá nhân. Việc bổ sung thêm các tính năng liên quan như tiền sử bệnh, nghề nghiệp, lối sống, v.v. có thể giúp mô hình dự đoán trở nên chính xác hơn.
* Giả định đơn giản: Mô hình tuyến tính cơ bản giả định mối quan hệ tuyến tính giữa các biến. Trên thực tế, mối quan hệ giữa chi phí y tế và các yếu tố ảnh hưởng có thể phức tạp hơn. Độ chính xác có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các mô hình phi tuyến.
* Tối ưu hóa siêu tham số: Quá trình tối ưu hóa siêu tham số của XGBoost có thể tốn nhiều thời gian và tính toán chuyên sâu. Các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu quả hơn có thể được sử dụng để giảm thời gian đào tạo.
* Khả năng diễn giải: Mặc dù XGBoost thường cung cấp hiệu suất dự đoán cao nhưng nó có thể khó diễn giải hơn các mô hình tuyến tính. Sử dụng kỹ thuật diễn giải mô hình có thể giúp hiểu rõ hơn cách mô hình đưa ra dự đoán.

Những cải tiến trong tương lai:

* Sử dụng tập dữ liệu lớn hơn, đa dạng hơn.
* Thêm các chức năng liên quan.
* Khám phá các mô hình phi tuyến phức tạp hơn như mạng lưới thần kinh.
* Áp dụng các kỹ thuật tối ưu hóa siêu tham số hiệu quả hơn.
* Sử dụng các kỹ thuật diễn giải mô hình để hiểu rõ hơn cách hoạt động của mô hình.
* Triển khai mô hình vào ứng dụng web hoặc API nơi người dùng có thể sử dụng mô hình đó.
* Thực hiện phân tích độ nhạy để đánh giá tác động của các tính năng và siêu tham số đến hiệu suất của mô hình.
* So sánh hiệu suất của XGBoost với các thuật toán học máy khác như rừng ngẫu nhiên, máy vectơ hỗ trợ, v.v.

# 7. LỜI KẾT

Dự án này mang lại giá trị thực tế cho các công ty bảo hiểm bằng cách áp dụng mô hình XGBoost để dự đoán chính xác chi phí y tế, từ đó cải thiện khả năng ước tính phí bảo hiểm. Việc so sánh giữa XGBoost và hồi quy tuyến tính cho thấy hiệu quả của các phương pháp hiện đại trong việc xử lý dữ liệu phức tạp, góp phần tăng cường tính chính xác và hiệu quả trong ngành bảo hiểm.