**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**🙠o0o🙢**

**BÁO CÁO MÔN HỌC KHAI PHÁ DỮ LIỆU**

**ĐỀ TÀI: KHAI PHÁ DỮ LIỆU VỀ SỐ DÂN TOÀN CẦU**

**Khoa:** Công nghệ thông tin

**Thành viên nhóm:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nguyễn Tấn Trụ | : 2051012124 |
| Ngô Sài Ủ | : 2051012132 |
| Phùng Tấn Triệu | : 2051050525 |

**Giảng viên hướng dẫn**: Nguyễn Văn Bảy

*TP. Hồ Chí Minh 2022 - 2023*

# LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy vì sự hướng dẫn và kiến thức quý báu mà thầy đã truyền đạt trong suốt khoá học "Khai Phá Dữ Liệu". Sự tận tâm và sự chia sẻ không biết mệt mỏi của thầy đã giúp chúng em hiểu rõ và đắt giá hơn về lĩnh vực này. Khai phá dữ liệu là một lĩnh vực đầy thách thức, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các phương pháp, kỹ thuật và công cụ. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Thầy, chúng em đã không chỉ nắm vững những khái niệm cơ bản mà còn được trang bị kiến thức về các phương pháp tiên tiến trong việc khai thác thông tin từ dữ liệu phức tạp. Thầy đã không chỉ giúp chúng em hiểu rõ về các thuật toán và phương pháp khai phá dữ liệu, mà còn hướng dẫn chúng em cách áp dụng chúng vào thực tế. Những ví dụ và bài tập mẫu mà thầy đã cung cấp đã giúp chúng em làm quen với quá trình xử lý và phân tích dữ liệu thực tế. Chúng em cảm thấy may mắn vì được học từ một người thầy có kiến thức sâu rộng và đam mê với lĩnh vực này như thầy. Những lời khuyên, phản hồi và hướng dẫn của thầy đã thực sự giúp chúng em phát triển kỹ năng và khả năng trong việc khai phá dữ liệu. Một lần nữa, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy về tất cả những kiến thức và sự đóng góp mà thầy đã mang đến cho chúng em trong khoá học này. Những kiến thức này sẽ luôn là nền tảng vững chắc để chúng em tiếp tục phát triển trong lĩnh vực khai phá dữ liệu.

# MỤC LỤC

[LỜI CẢM ƠN 2](#_Toc143726739)

[MỤC LỤC 3](#_Toc143726740)

[Chương 1. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU 4](#_Toc143726741)

[1.1. Nội dung: 4](#_Toc143726742)

[1.2. Thuộc tính: 4](#_Toc143726743)

[1.3. Chuẩn hóa dữ liệu: 4](#_Toc143726744)

[Chương 2. PHÂN TÍCH CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU 7](#_Toc143726745)

[2.1. Phân tích cơ bản về các số liệu của dữ liệu: 7](#_Toc143726746)

[2.2. Kết luận: 12](#_Toc143726747)

[Chương 3. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU 13](#_Toc143726748)

[3.1. Gom cụm với K-Mean 13](#_Toc143726749)

[3.1.1. Tốc độ tăng trưởng dân số: 15](#_Toc143726750)

[3.1.2. Biểu đồ phân cụm toàn cục: 16](#_Toc143726751)

[3.2. Luật kết hợp 18](#_Toc143726752)

[3.2.1. Tuổi trung vị - mật độ dân số - tỷ suất sinh: 18](#_Toc143726753)

[3.2.2. Độ tương quan giữa tỷ lệ dân số thành thị - tỷ suất sinh: 20](#_Toc143726754)

[3.2.3. Phân tích dữ liệu dân số di cư – tỷ lệ dân số thành thị: 21](#_Toc143726755)

[3.3. Mức độ tương quan của bộ dữ liệu 22](#_Toc143726756)

[3.4. Xây dựng model dự đoán số dân trong tương lai: 27](#_Toc143726757)


# TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

## Nội dung:

Bộ dữ liệu world population and forecast là bộ dữ liệu chứa thông tin về dân số của các quốc gia trên toàn thế giới được lấy từ năm 1955 đến năm 2020, kèm theo đó là bộ dữ liệu dự đoán dân số các quốc gia trên thế giới từ năm 2020 đến năm 2025.Bộ dữ liệu được đăng tải tại trang web <https://www.worldometers.info/population/> vào ngày 11 tháng 6 năm 2023.

## Thuộc tính:


Dữ liệu bao gồm 14 cột và 4196 dòng dữ liệu. Trong đó có tổng cộng 1960 hàng dữ liệu trống được biểu diễn bằng đồ thị sau:




## Chuẩn hóa dữ liệu:

Dữ liệu đã có thể thể hiện được ý nghĩa của mình nhưng vẫn còn thô nên phải tiến hành chuẩn hóa lại dữ liệu. Việc chuẩn hóa bộ dữ liệu này bao gồm những công việc sau:

* Đặt lại tên của các cột dữ liệu.
* Thay thế các ký tự biểu thị giá trị trống thành các giá trị trống (để dễ dàng xử lý các bước xử lý sau).
* Thay đổi kiểu dữ liệu và định dạng lại 1 số dữ liệu.




*Hình 1.2 đoạn code tiến hành chuẩn hóa dữ liệu*




*Hình 1.3 kết quả thu được sau khi thực hiện đoạn code*

Xử lý những dữ liệu trống: ở đây chúng tôi sử dụng lớp KNNImputer của thư viện sklearn để điền vào các dữ liệu bị trống ( KNNImputer cung cấp phép gán để điền vào các giá trị thiếu bằng cách sử dụng phương pháp K-Nearest Neighbors).



*Hình 1.4 đoạn code xử lý giá trị trống bằng lớp KNNImputer*

* Ta thu được kết quả sau:




*Hình 1.5 kết quả sau khi code xử lý giá trị trống bằng lớp KNNImputer*

# PHÂN TÍCH CƠ BẢN VỀ DỮ LIỆU

## Phân tích cơ bản về các số liệu của dữ liệu:


Tuổi trung vị của các nước trên thế giới từ 1960 đến 2020 qua mỗi 10 năm:

* Nhóm độ tuổi trung vị từ 17 đến 20 tuổi giảm dần qua nhiều năm.
* Đến năm 2020 nhóm độ tuổi trung vị từ 40 đến 45 chiếm 1 phần đáng kể.
* Tuổi trung vị của các quốc gia trên toàn thế giới đang có xu hướng chuyển dịch về phía phải và cân bằng nhau, tuổi trung vị của con người tăng đáng kể.

Hình 2.1 Biểu đồ Tuổi trung vị của các nước trên thế giới từ 1960 đến 2020 qua mỗi 10 năm

Sự biến động dân số thế giới:


* Tốc độ gia tăng dân số thế giới trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1990 tăng nhanh, đạt đỉnh điểm vào năm 1990.
* Tốc độ gia tăng dân số thế giới giảm từ năm 1990 đến năm 2010 có xu hướng giảm.
* Nhìn chung dân số thế giới sau năm trước 2000 phát triển rất nhanh, biến động mạnh. Dân số thế giới sau năm 2000 dần được kiểm soát, giảm mức độ biến động và ổn định hơn.




*Hình 2.2 Biểu đồ dân số thế giới từ năm 1955 đến 2022*

Tỷ suất sinh của các quốc gia trên thế giới từ năm 1960 đến năm 2020:

* Tỷ suất sinh trước năm 1980 lệch nhiều về phía bên phải. Có nhiều quốc gia có tỷ suất sinh cao
* Tỷ suất sinh giữa các quốc gia dần cân bằng
* Tỷ suất sinh từ năm 1990 đến nay có xu hướng lệch mạnh về phía bên trái. Tỷ suất sinh của các quốc gia trên thế giới đang ngày càng giảm
* Giá trị trung bình và trung vị của tỷ suất sinh từ năm 1970 đến năm 1980 có lúc gần bằng nhau.
* Tỷ suất sinh của các quốc gia đang có xu hướng chuyển dịch từ năm 1980 đến năm 2020. Có thời điểm cân bằng tỷ suất sinh vào khoảng thời gian từ năm 1970 đến năm 1980.


Hình 2.3 Biểu đồ biến động tỷ suất sinh của các quốc gia trên thế giới từ năm 1960 đến 2020

Để dễ dàng phần tích dữ liệu, chúng em thêm vào dữ liệu cột region. Dữ liệu của region được lấy từ trang github: <https://github.com/lukes/ISO-3166-Countries-with-Regional-Codes/blob/master/all/all.csv>, từ dữ liệu continent được lấy từ thư viện geopandas và một vài dữ liệu tự thu thập được để lấy được dữ liệu khu vực của các quốc gia.

Hình 2.4 Biểu đồ phân bố các quốc gia theo khu vực

Số lượng dân số nhập cư và di cư:


* Số lượng người di cư chiếm nhiều nhất tại khu vực Asia và thấp nhất ở America
* Số lượng người nhập cư chiếm số lượng lớn ở Europe, North America, Asia.
* Người ở khu vực Asia chiếm số lượng lớn số người di cư và nhập cư. Các khu vực North America, Europe, Oceania là nơi có số lượng người nhập cư khá cao. Khu vực America không biến động nhiều.



Hình 2.5 Biểu đồ phân bố di nhập cư theo khu vực

Mật độ dân số trên thế giới từ năm 1960 – 2020:

* Giá trị bình vị của số liệu mật độ dân số thế giới khá cao, tăng từ 1960 đến 2010 nhưng đến năm 2020 có giảm nhưng vẫn cao.
* Giá trị trung vị của số liệu mật độ dân số thế giới thấp hơn rất nhiều, tăng trưởng ổn định qua từng khoảng thời gian.
* Mật độ dân số thế giới phân bố không đồng đều, những nơi có mật độ dân số rất dày đặt, một số nơi dân cư rất thưa thớt.



Hình 2.6: Biểu đồ phân bố mật độ dân số thế giới từ 1960 – 2020

Số lượng dân cư thành thị trên thế giới từ 1960 – 2020:


* Dân cư thành thị chiếm phần trăm đáng kể qua từng mốc thời gian (từ 25,2% - 35,8%).
* Giá trị trung bình và trung vị ngày càng phân tách nhau.
* Dân cư thành thị ngày càng tăng, tốc độ đô thị hóa ngày càng lớn, số lượng dân cư giữa các đô thị tại các quốc gia có sự không đồng đều, khả năng có thể dẫn đến bùng nổ dân số tại các đô thị lớn.




Hình 2.7 biểu đồ dân cư thành thị trong khoảng thời gian từ 1960 - 2020

Sự ảnh hướng về dân số từ các khu vực từ năm 1955 – 2020:


* Khu vực Asia có tỷ lệ phần trăm đóng góp dân số cao nhất thế giới.
* Khu vực America có tỷ lệ phần trăm đóng góp dân số rất thấp.
* Các nước khu vực Asia cao nhất trong tỷ lệ phần trăm đóng góp dân số trong khi các khu vực còn lại có tỷ lệ chỉ tầm 15%, cá biệt khu vực America có tỷ lệ xê xích 0.




Hình 2.8 Biểu đồ đóng góp số dân của các khu vực trên thế giới.



Biểu đồ dân số thế giới năm 2020



Biểu đồ mức độ tăng trưởng dân số theo từng khu vực



Top 10 những quốc gia có số dân nhiều nhất thế giới

## Kết luận:


Về dân số thế giới từ năm 1960 – 2020 có những nhận định chính như sau:

* Thông qua các biểu đồ chúng ta có thể thấy được mức độ tăng trưởng dân số thế giới chia làm hai giai đoạn đó là trước năm 1990 và từ năm 1990 đến 2020. Giai đoạn trước 1990 dân số thế giới tăng nhanh, sau giai đoạn đó dân số thế giới chững lại và có phần giảm và có phần điều hòa ổn định hơn nhưng nhìn chung vẫn cao.
* Dân số của China, India phân hóa rõ rệt so với các quốc gia còn lại.
* Dân số thế giới ở khu vực Asia là đông nhất đồng, là khu vực có số dân di cư cũng như nhập cư đông nhất đồng thời là khu vực có mức độ đóng góp dân số thế giới chiếm hơn 50% dân số (do có sự hậu thuẫn từ dân số của 2 quốc gia đông dân nhất thế giới đó là China và India). Có thể thấy phần lớn dân cư khu vực này di nhập trong chính khu vực của mình khá cao.
* Có sự phân hóa khá cao và rõ rệt giữa các quốc gia trong các năm trên thế giới.
* Dân cư thành thị ngày càng cao cho thấy mức độ đô thị hóa ngày càng tăng.
* Tỷ lệ sinh có sự chuyển dịch từ khá thấp đến cao dần, khoảng thời gian ổn định nhất là từ năm 1970 - 1980.
* Biểu đồ mức độ tăng trưởng dân số theo từng khu vực cho thấy các quốc gia châu Âu có mức độ tăng trưởng chậm. Ngược lại các vùng quốc gia ở châu Phi lại cao hơn. Cho thấy các nước phát triển có mức độ tăng trưởng dân ít ngược lại các nước đang phát triển lại có mức độ tăng trưởng cao.
* Tuổi trung vị của các quốc gia phát triển từ lệch trái dần sang lệch phải và ngày càng cân bằng, điểm tích cực ở đây có thể thấy là tuổi trung vị dưới 20 tuổi đang dần ít đi, xuất hiện nhóm độ tuổi trung vị cao cho thấy tuổi thọ của con người ngày càng tăng. Điểm tiêu cực cũng chính do có xuất hiện nhóm độ tuổi trung vị cao cho thấy đa số dân cư có tuổi cao, trẻ em và thanh niên của các quốc gia đó thấp hơn tạo ra nhiều vấn đề về xã hội.


# PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU

## Gom cụm với K-Mean


Thư viện sử dụng:



Chọn các cột cần gom cụm từ kho dữ liệu:




Sử dụng lớp StandardScaler để chuẩn hóa dữ liệu về mức trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1:



Sử dụng một thuật toán tối ưu hóa KMeans. Thuật toán này được sử dụng để tìm số lượng cụm tối ưu cho dữ liệu. Kết quả ta nhận được một biểu đồ Elbow. Biểu đồ này sẽ giúp ta xác định số lượng cụm tối ưu cho dữ liệu:




Với max\_k = 10, ta thu được biểu đồ số lượng cụm của các năm:




Dựa vào biểu đồ trên ta có thể phân dữ liệu từng năm thành 3 cụm là tối ưu nhất.

Tạo một mô hình KMeans với số lượng cụm K là 3 và huấn luyện mô hình trên dữ liệu. Tạo thêm 1 cột chứa nhãn của mỗi điểm dữ liệu trong cụm:




Tạo mảng lưu dữ liệu của từng năm (1955-2020):





### Tốc độ tăng trưởng dân số:

Sử dụng matplotlib.pyplot để tạo biểu đồ phân tán của dữ liệu sau khi thực hiện phân cụm KMeans:



Kết quả của thuật toán ta thu được biểu đồ gom cụm tốc độ tăng trưởng dân số của từng năm:





Nhận xét:

Nhìn vào biểu đồ phân cụm sau ta thấy ba cụm rõ ràng.

Sự gia tăng dân số không đồng đều giữa các quốc gia. Một số quốc gia có dân số rất đông, chẳng hạn như Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi một số quốc gia khác có dân số rất ít, chẳng hạn như Liechtenstein và Tuvalu.

Tốc độ tăng trưởng dân số cũng không đồng đều giữa các quốc gia. Một số quốc gia có có dân số lớn và tốc độ tăng trưởng dân số rất cao, trong khi một số quốc gia khác có dân số nhỏ và tốc độ tăng trưởng dân số rất thấp.


Cụm 1 là các quốc gia có dân số nhỏ và tăng trưởng chậm. Các quốc gia này thường là các quốc gia phát triển với nền kinh tế đã phát triển.


Cụm 2 là các quốc gia có dân số lớn và tăng trưởng nhanh. Các quốc gia này thường là các quốc gia đang phát triển với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng.

Cụm 3 là các quốc gia có dân số trung bình và tăng trưởng trung bình. Các quốc gia này thường là các quốc gia đang phát triển với nền kinh tế đang phát triển vừa phải.


### Biểu đồ phân cụm toàn cục:

Sử dụng matplotlib.pyplot để tạo biểu đồ phân tán của dữ liệu sau khi thực hiện phân cụm KMeans:






Một số bảng dữ liệu mẫu sau khi phân cụm:



Bảng dữ liệu năm 2010 sau khi phân cụm



Bảng dữ liệu năm 2020 sau khi phân cụm

Nhận xét:

Các quốc gia ở Châu Âu và Bắc Mỹ chủ yếu nằm trong Cụm 1, các quốc gia ở Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ chủ yếu nằm trong Cụm 2.

Các quốc gia ở cụm 1 có dân số tăng trưởng chậm chủ yếu là các quốc gia phát triển, có dân số già, tuổi trung bình cao và tỷ lệ sinh thấp. Một số quốc gia trong cụm này bao gồm Nhật Bản, Đức và Ý.

Các quốc gia ở cụm 2 có dân số tăng trưởng nhanh chủ yếu là các quốc gia đang phát triển, có dân số trẻ, tuổi trung bình thấp và tỷ lệ sinh cao. Một số quốc gia trong cụm này bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ.

Các quốc gia ở cụm 3 có dân số tăng trưởng ổn định có dân số tăng trưởng với tốc độ vừa phải, với tỷ lệ sinh và tử vong tương đương, độ tuổi trung bình dân số ở mức trung bình. Một số quốc gia trong cụm này bao gồm Hoa Kỳ, Brazil và Nga.

Kết quả phân cụm cho thấy dân số thế giới đang trải qua những thay đổi lớn. Các quốc gia ở Châu Âu và Bắc Mỹ đang già đi và dân số giảm, trong khi các quốc gia ở Châu Á, Châu Phi và Nam Mỹ đang trẻ ra và dân số tăng nhanh. Những thay đổi này sẽ có tác động sâu sắc đến nền kinh tế, chính trị và xã hội toàn cầu trong những thập kỷ tới.

## Luật kết hợp

### Tuổi trung vị - mật độ dân số - tỷ suất sinh:


Sử dụng thuật toán fp-growth để tìm những mối liên hệ của dữ liệu

Phân tích dữ liệu dựa trên tuổi trung vị - mật độ dân số - tỷ suất sinh:


Xử lý dữ liệu:

* Đối với tuổi trung vị của các quốc gia chúng tôi chia thành 3 khoảng dữ liệu bao gồm: dưới 35 tuổi là Young, từ độ 35 đến 50 là Middle, từ 50 trở lên là Old
* Mật độ dân số của các quốc gia được chia như sau: dưới 100 là Small, từ 100 đến 500 là Middle và trên 500 là Large.
* Tỷ suất sinh của các quốc gia được chia như sau: dưới 3.5 là Low, từ trên 3.5 đến 5 là Mid và trên 5 là High.

Sau khi thực hiện các xử lý chia mức độ dữ liệu, chúng tôi tiến hành xử dụng thuật toán fp-growth từ thư viện mlxtend.



Kết quả thu được:



Dựa vào bảng kết quả của luật kết hợp được tạo ra từ thuật toán Fp-growth trên chúng ta có những đánh giá sau:


* Với những nước có tuổi trung vị trẻ (Median\_Young) thì mật độ dân số thấp (Density P/Km²\_Small), tỷ lệ sinh ở mức cao (Fertility Rate\_High).
* Tỷ lệ xuất ở mức thấp (Fertility Rate\_Low) diễn ra ở các nước có mật độ dân số trung bình (Density P/Km²\_Middle) và tuổi trung vị ở mức trung niên (Median Age\_Middle).

Nhận xét: các nước có dân cư thưa thớt thường là những nước có dân cư trong độ tuổi khá trẻ nhưng lại có tỷ lệ sinh khá cao. Mật độ dân số càng tăng thì mức sinh càng giảm trong khi tuổi của đa số dân cư tăng theo.

Nhận xét chủ quan:

* Tại những nơi dân cư thưa thớt đã có điều kiện sống khó khăn ( do tuổi trung vị khá thấp), nhưng vẫn sinh nở nhiều ( tỷ xuất sinh khá cao) có thể đây là những đất nước còn kém phát triển.
* Khi mật độ dân số tăng cao, cho thấy những nơi này có điều kiện sống lý tưởng hơn thì con người dễ tồn tại hơn (do tuổi trung vị tăng lên ở mức trung niên), lúc này nhận thức của con người thay đổi kèm theo điều kiện sống thích hợp có thể thấy đây có thể là những nước phát triển hoặc đang phát triển.


### Độ tương quan giữa tỷ lệ dân số thành thị - tỷ suất sinh:



Áp dụng thuật toán trên đối với dữ 2 dạng dữ liệu này.

Dữ liệu về Urban Pop % được chia như sau: dưới 30% là Low, từ 30% đến 55% là Mid, trên 55% là High.

Ta thu được kết quả:



Dựa vào kết quả ta có những nhận định sau:

* Những nước có tỷ suất sinh cao (Fertility Rate\_High) thường tập trung ở các quốc gia có tỷ lệ dân thành thị vừa (Urban Pop %\_Mid) và thấp (Urban Pop %\_Low).
* Những nước có tỷ lệ dân số sống ở thành thị cao (Urban Pop %\_High) thì có tỷ suất sinh ở mức thấp (Fertility Rate\_Low)

Nhận xét: tỷ lệ sinh ở các nước có mức độ đô thị hóa cao giảm thấp. Tỷ lệ sinh ở các quốc gia có mức độ đô thị hóa trung bình và thấp nằm ở mức cao

Nhận xét chủ quan:

* Kết hợp với những dữ liệu ở phần phân tích tuổi trung vị - mật độ dân số - tỷ suất sinh và phần này ta có thể thấy tại những nơi có dân cư đông đúc và tỷ lệ dân số thành thị cao thì nhận thức và xu hướng của con người có sự thay đổi rõ rệt so với những nơi có dân cư thưa thớt.
* Những nơi có tiềm năng để đầu tư sẽ nằm ở những quốc gia có mức độ đô thị hóa ở mức trung bình (Urban Pop %\_Mid) bởi vì: nơi đây vẫn còn chỉ số tỷ suất sinh cao trong khi mức độ đô thị hóa không thấp, dó đó mức sống những nơi này có thể khá ổn và nguồn lao động tri thức dồi dào, dễ phát triển kinh tế, kinh doanh.
* Những nơi có tiềm năng để sinh sống: là những nơi có mức độ đô thị hóa cao bởi vì những nơi này có độ tuổi trung vị trung niên do đó có thể tạm nhận xét nơi đây an toàn, điều kiện sống dễ dàng, và nền y tế phát triển. Nhưng mức sống những nơi đây có thể là cao nhất vì có tỷ suất sinh khá thấp.


### Phân tích dữ liệu dân số di cư – tỷ lệ dân số thành thị:

Độ tương quan giữa dân số di cư – tỷ lệ dân số thành thị.

Dữ liệu về số dân di cư được chia như sau:

* Di cư dưới 1000 là Low\_negative, di cư từ 1000 đến 50000 là Mid\_negative, di cư trên 50000 là High\_negative.
* Nhập cư dưới 1000 là Low\_positive, nhập cư từ 1000 đến 50000 là Mid\_positive, nhập cư trên 50000 là High\_positive.

Ta thu được kết quả:




Nhận xét: Các nước có tỷ lệ di cư ở mức trung bình (Migrants (net)\_Mid\_negative) thường từ các nước có tỷ lệ dân thành thị mức trung bình. Các nước có tỷ lệ dân thành thị cao (Urban Pop %\_High ) thường thu hút các người nhập cư hơn (Migrants (net)\_Mid\_positive).

Nhận xét chủ quan: người di cư có xu hướng di cư từ nơi có mức độ đô thị hóa thấp sang những nơi có mức độ đô thị hóa cao hơn. Những nơi có số lượng di cư nhiều có thể do điều kiện sống còn thấp, những nơi có tỷ lệ người nhập cư cao có điều kiện sống tốt hơn, đa dạng bản sắc văn hóa hơn nhưng vẫn có thể có nhiều nguy cơ khác như quá tải dân số, khan hiếm việc làm, tội phạm quốc tế…


## Mức độ tương quan của bộ dữ liệu

Để đánh giá độ tương quan của dữ liệu, ta sử dụng các bộ thư viện sklearn

Trước đó dữ liệu đã được chuẩn hóa và làm sạch, ở đầu.




Kết quả thu được sau khi chuẩn hóa- làm sạch:




Vì mục đích muốn hiểu được những giá trị cốt lõi tương quan của dữ liệu, nên chúng ta cần phải loại bỏ bớt những cột dữ liệu mang tính chất là những cột kết quá của những cột dữ liệu khác.

Ở đây chúng ta sẽ bỏ 3 cột cuối là:


* “Country's Share of World Pop” : tỉ lệ dân số thế giới quốc gia (thể hiện số tiền mà một quốc gia nhất định đã đóng góp vào tổng dân số Trái đất)
* World Population: số đại diện cho dân số thế giới theo năm
* Rank: Số đại diện cho thứ hạng mà một quốc gia nhất định trong năm




Kết quả sau khi lược bỏ:




Dùng hàm corr() trong thư viện pandas để tính toán hệ số tương quan giữa các cột trong một DataFrame hoặc Series. Hệ số tương quan thường được sử dụng để đo lường mức độ tương quan giữa hai biến số.



Sau thuật toán trên ta có được ma trận tương quan như sau:




Tạo một ma trận cùng cấp với ma trận tương quan để hỗ trợ cho việc trực quan:




Tạo một ma trận mặt nạ (mask) chỉ giữ lại các giá trị tương quan nằm trên hoặc trên đường chéo chính của ones\_corr, trong khi các giá trị nằm dưới đường chéo chính đã được thay thế bằng 0.


Mục đích của việc tạo ma trận mặt nạ như vậy có thể liên quan đến việc tránh tính toán lặp lại cho các phần tử không cần thiết của ma trận hoặc để tạo ra một biểu đồ hiển thị các tương quan quan trọng hơn.




Trong thư viện Seaborn dùng thuật toán để vẽ một biểu đồ heatmap (biểu đồ nhiệt) từ một DataFrame trước đó ‘wb\_df’ (tên biến đã lưu kết quả) và một ma trận mặt nạ (mask)




Vì cột đầu và cột cuối mức tương quan sẽ là bằng 1 nên chúng ta có thể bỏ 2 miền giá trị này.



Bước cuối cùng là hiện thực hóa và tạo thêm màu sắc cho tiện quan sát.



Kết quả:



Tương quan và hệ số tương quan: Mức độ tương quan thể hiện mức độ liên quan giữa hai biến số. Hệ số tương quan nằm trong khoảng từ -1 đến 1, với giá trị gần 1 thể hiện mối tương quan thuận mạnh, giá trị gần -1 thể hiện mối tương quan nghịch mạnh, và giá trị gần 0 thể hiện không có tương quan tuyến tính.

Kết quả tương quan: Kết quả mức độ tương quan của từng cặp biến số có thể cung cấp thông tin quan trọng về mối quan hệ giữa chúng. Có thể thấy rằng có những cặp biến có mức độ tương quan mạnh (ví dụ: "Population" và "Urban Population") và cặp biến có mức độ tương quan yếu hơn (ví dụ: "Yearly % Change" và "Yearly Change").


Nhận thức về mối quan hệ: Kết quả này có thể giúp ta hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các biến số trong bộ dữ liệu. Ví dụ, nhận thấy rằng "Median Age" và "Fertility Rate" có mức độ tương quan mạnh với giá trị -0.854967 có thể cho thấy sự tương quan nghịch giữa độ tuổi trung bình và tỷ lệ sinh.

Mặc dù có thể thấy mối tương quan giữa các biến số, nhưng kết quả này chưa chứng tỏ một biến số là nguyên nhân của biến số khác. Sự tương quan chỉ thể hiện mối liên quan thống kê giữa chúng.


Tóm lại, việc tìm hiểu mức độ tương quan giữa các yếu tố trong bộ dữ liệu có thể cung cấp cái nhìn sâu hơn về sự tương quan giữa chúng, giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình dữ liệu và có thể hướng dẫn các quyết định và phân tích dựa trên thông tin này.

## Xây dựng model dự đoán số dân trong tương lai:

Thư viện sử dụng:



Import dữ liệu và chọn 2 cột cho model:




Ở đây sử chúng ta sẽ chia ra làm hai bộ “train” và “test”


80% dữ liệu sẽ được đưa vào model để huấn luyện, 20% còn lại được dùng để kiểm tra lại, nhằm mang lại độ tin cậy cho thuật toán

trong python cho phép bạn tạo, đào tạo và sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính trong Python bằng cách sử dụng lớp LinearRegression trong thư viện sklearn.

Hàm mean\_squared\_error. được sử dụng để tính toán giá trị trung bình của bình phương sai số (mean squared error, MSE) giữa các giá trị dự đoán và giá trị thực tế. MSE thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của mô hình dự đoán.



Ở đây chỉ có thể dự đoán một khung thời gian không quá xa so với dữ liệu đã được cung cấp cho model. Chọn năm 2030 dự đoán số dân trên thế giới sẽ là bao nhiêu dân.



Kết quả số thế giới vào năm 2030 là khoản 8 tỷ 500 triệu người. Điều này cho thấy mức độ gia tăng dân số theo các năm là tỷ lệ thuận.

Tuy nhiên thuật toán chỉ mang tính chất tham khảo vì có thể sẽ có những nguyên nhân tác động đến như:

* Khả năng dự đoán hạn chế: Khi xây dựng mô hình dự đoán trong tương lai, bạn dựa vào dữ liệu có sẵn để tạo mô hình. Nếu các điều kiện hoặc biến thay đổi một cách đáng kể trong tương lai mà không được phản ánh trong dữ liệu hiện tại, thì mô hình có thể dự đoán sai.
* Nhiễu và biến động: Dữ liệu trong tương lai thường có mức độ nhiễu và biến động cao hơn so với dữ liệu lịch sử. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc xác định xu hướng thực sự và dự đoán chính xác.
* Sự không chắc chắn: Dự đoán trong tương lai thường đi kèm với mức độ không chắc chắn cao. Ngay cả khi bạn có mô hình tốt, không thể tránh khỏi yếu tố không chắc chắn như biến đổi kinh tế, sự kiện thế giới, thiên tai, chính trị, v.v. Điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả dự đoán.
* Khó khăn trong việc thu thập dữ liệu tương lai: Điều kiện để thu thập dữ liệu trong tương lai có thể thay đổi, làm cho việc thu thập dữ liệu tương lai trở nên khó khăn hơn. Nếu dữ liệu không có tính liên tục hoặc khả dụng đầy đủ, mô hình dự đoán có thể bị hạn chế.
* Tác động của thông tin mới: Trong tương lai, thông tin mới có thể xuất hiện và ảnh hưởng đến mô hình dự đoán. Mô hình dự đoán có thể không thể đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt với thông tin mới, đặc biệt khi mô hình cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi này.
* Overfitting và underfitting: Khi xây dựng mô hình dự đoán trong tương lai, có nguy cơ mô hình bị overfitting (mô hình quá phức tạp và hiệu suất trên dữ liệu mới kém) hoặc underfitting (mô hình quá đơn giản để thể hiện dữ liệu mới).

Tóm lại, việc xây dựng mô hình dự đoán trong tương lai có thể rất hữu ích, nhưng cần phải nhận thức về các nhược điểm và thách thức mà nó mang lại. Việc sử dụng mô hình cùng với sự hiểu biết về bản chất của dữ liệu và các yếu tố tác động trong tương lai là cách tốt để đối mặt với những thách thức này.