Họ và tên: Quách Xuân Phúc

MSV: B20DCCN513

Bài tập 2


2.1 Split a set into training and testing sets:

Phân tách thử nghiệm đào tạo được sử dụng để ước tính hiệu suất của các thuật toán học máy có thể áp dụng cho Thuật toán/Ứng dụng dựa trên dự đoán. Phương pháp này là một quy trình thực hiện nhanh chóng và dễ dàng để chúng ta có thể so sánh kết quả mô hình học máy của chính mình với kết quả của máy. Theo mặc định, Tập kiểm tra được chia thành 30% dữ liệu thực tế và tập huấn luyện được chia thành 70% dữ liệu thực tế.

Chúng ta cần chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra để đánh giá mô hình học máy của chúng ta hoạt động tốt như thế nào. Tập đoàn tàu được sử dụng để phù hợp với mô hình và số liệu thống kê của tập đoàn tàu đã được biết. Tập thứ hai được gọi là tập dữ liệu thử nghiệm, tập này chỉ được sử dụng để dự đoán.

\* Dataset Splitting:

Thư viện scikit-learn cung cấp cho chúng ta mô-đun model\_selection trong đó chúng ta có hàm phân tách train\_test\_split().



\* Tầm quan trọng của việc chia tách dữ liệu:

Học máy có giám sát là việc tạo ra các mô hình ánh xạ chính xác các đầu vào nhất định (biến độc lập hoặc yếu tố dự đoán) với đầu ra nhất định (biến phụ thuộc hoặc phản hồi).

Cách bạn đo lường độ chính xác của mô hình tùy thuộc vào loại vấn đề bạn đang cố gắng giải quyết. Trong phân tích hồi quy, bạn thường sử dụng hệ số xác định, sai số bình phương trung bình gốc, sai số tuyệt đối trung bình hoặc các đại lượng tương tự. Đối với các bài toán phân loại, bạn thường áp dụng độ chính xác, độ chính xác, khả năng thu hồi, điểm F1 và các chỉ số liên quan.

Các giá trị số được chấp nhận để đo độ chính xác sẽ khác nhau tùy theo từng trường. Bạn có thể tìm thấy lời giải thích chi tiết từ Thống kê của Jim, Quora và nhiều tài nguyên khác.

Điều quan trọng nhất cần hiểu là bạn thường cần đánh giá khách quan để sử dụng đúng các biện pháp này, đánh giá hiệu suất dự đoán của mô hình của bạn và xác thực mô hình.

Điều này có nghĩa là bạn không thể đánh giá hiệu suất dự đoán của một mô hình với cùng dữ liệu bạn đã sử dụng để đào tạo. Bạn cần đánh giá mô hình bằng dữ liệu mới mà mô hình chưa từng thấy trước đó. Bạn có thể thực hiện điều đó bằng cách chia nhỏ tập dữ liệu của mình trước khi sử dụng.

\* Đào tạo, xác nhận và kiểm tra:

Việc chia tách tập dữ liệu của bạn là điều cần thiết để đánh giá khách quan về hiệu suất dự đoán. Trong hầu hết các trường hợp, việc chia ngẫu nhiên tập dữ liệu của bạn thành ba tập hợp con là đủ:

Tập huấn luyện được áp dụng để huấn luyện hoặc điều chỉnh mô hình của bạn. Ví dụ: bạn sử dụng tập huấn luyện để tìm trọng số hoặc hệ số tối ưu cho hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic hoặc mạng thần kinh.

Bộ xác thực được sử dụng để đánh giá mô hình không thiên vị trong quá trình điều chỉnh siêu tham số. Ví dụ: khi bạn muốn tìm số lượng nơ-ron tối ưu trong mạng nơ-ron hoặc hạt nhân tốt nhất cho máy vectơ hỗ trợ, bạn thử nghiệm với các giá trị khác nhau. Đối với mỗi cài đặt siêu tham số được xem xét, bạn điều chỉnh mô hình với tập huấn luyện và đánh giá hiệu suất của nó bằng tập xác thực.

Bộ kiểm tra là cần thiết để đánh giá khách quan mô hình cuối cùng. Bạn không nên sử dụng nó để điều chỉnh hoặc xác nhận.

Trong những trường hợp ít phức tạp hơn, khi bạn không phải điều chỉnh siêu tham số, bạn có thể chỉ làm việc với các tập huấn luyện và kiểm tra.

\* Underfitting and Overfitting

Việc chia tập dữ liệu cũng có thể quan trọng để phát hiện xem mô hình của bạn có gặp phải một trong hai vấn đề rất phổ biến hay không, được gọi là Underfitting and Overfitting:

1.Underfitting: thường là hậu quả của việc một mô hình không thể gói gọn các mối quan hệ giữa các dữ liệu. Ví dụ, điều này có thể xảy ra khi cố gắng biểu diễn các mối quan hệ phi tuyến bằng mô hình tuyến tính. Các mô hình không được trang bị đầy đủ có thể sẽ có hiệu suất kém với cả tập huấn luyện và tập kiểm tra.

2.Overfitting: thường diễn ra khi một mô hình có cấu trúc quá phức tạp và tìm hiểu cả mối quan hệ hiện có giữa dữ liệu và nhiễu. Những mô hình như vậy thường có khả năng khái quát hóa kém. Mặc dù chúng hoạt động tốt với dữ liệu huấn luyện nhưng chúng thường mang lại hiệu suất kém với dữ liệu (kiểm tra) không nhìn thấy được.

\* Học máy được giám sát với train\_test\_split()

Bây giờ là lúc xem train\_test\_split() hoạt động khi giải quyết các vấn đề học có giám sát. Bạn sẽ bắt đầu với một bài toán hồi quy nhỏ có thể được giải bằng hồi quy tuyến tính trước khi xem xét một bài toán lớn hơn. Bạn cũng sẽ thấy rằng bạn cũng có thể sử dụng train\_test\_split() để phân loại.

\* Train-Test split evaluation

Phân chia thử nghiệm đào tạo là một kỹ thuật để đánh giá hiệu suất của thuật toán học máy.

Nó có thể được sử dụng cho các vấn đề phân loại hoặc hồi quy và có thể được sử dụng cho bất kỳ thuật toán học có giám sát nào.

Quy trình này bao gồm việc lấy một tập dữ liệu và chia nó thành hai tập hợp con. Tập hợp con đầu tiên được sử dụng để phù hợp với mô hình và được gọi là tập dữ liệu huấn luyện. Tập hợp con thứ hai không được sử dụng để huấn luyện mô hình; thay vào đó, phần tử đầu vào của tập dữ liệu được cung cấp cho mô hình, sau đó các dự đoán được đưa ra và so sánh với các giá trị mong đợi. Tập dữ liệu thứ hai này được gọi là tập dữ liệu thử nghiệm.

Train Dataset: Được sử dụng để phù hợp với mô hình machine learning.

Test Dataset: Được sử dụng để đánh giá mô hình học máy phù hợp.

Mục tiêu là ước tính hiệu suất của mô hình học máy trên dữ liệu mới: dữ liệu không được sử dụng để huấn luyện mô hình.

Đây là cách chúng tôi mong đợi sử dụng mô hình trong thực tế. Cụ thể, để phù hợp với dữ liệu có sẵn với đầu vào và đầu ra đã biết, sau đó đưa ra dự đoán về các ví dụ mới trong tương lai khi chúng ta không có đầu ra hoặc giá trị mục tiêu dự kiến.

Quy trình kiểm tra huấn luyện phù hợp khi có sẵn tập dữ liệu đủ lớn.

\* Khi nào nên sử dụng Train-Test split

Ý tưởng “đủ lớn” là cụ thể cho từng vấn đề về mô hình dự đoán. Điều đó có nghĩa là có đủ dữ liệu để chia tập dữ liệu thành tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra, đồng thời mỗi tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra đều là sự thể hiện phù hợp của miền vấn đề. Điều này đòi hỏi tập dữ liệu gốc cũng phải là sự thể hiện phù hợp của miền vấn đề.

Một biểu diễn phù hợp của miền vấn đề có nghĩa là có đủ bản ghi để bao gồm tất cả các trường hợp phổ biến và hầu hết các trường hợp không phổ biến trong miền. Điều này có thể có nghĩa là sự kết hợp của các biến đầu vào được quan sát trong thực tế. Nó có thể yêu cầu hàng nghìn, hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu ví dụ.

Ngược lại, quy trình train-test không phù hợp khi tập dữ liệu có sẵn nhỏ. Lý do là khi tập dữ liệu được chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra, sẽ không có đủ dữ liệu trong tập dữ liệu huấn luyện để mô hình học cách ánh xạ đầu vào thành đầu ra một cách hiệu quả. Cũng sẽ không có đủ dữ liệu trong bộ thử nghiệm để đánh giá hiệu quả hiệu suất của mô hình. Hiệu suất ước tính có thể quá lạc quan (tốt) hoặc quá bi quan (xấu).

Nếu bạn không có đủ dữ liệu thì quy trình đánh giá mô hình thay thế phù hợp sẽ là quy trình xác thực chéo k-Fold.

Ngoài kích thước tập dữ liệu, một lý do khác để sử dụng quy trình đánh giá phân tách thử nghiệm huấn luyện là hiệu quả tính toán.

Một số mô hình rất tốn kém để đào tạo và trong trường hợp đó, việc đánh giá lặp đi lặp lại được sử dụng trong các quy trình khác là khó thực hiện được. Một ví dụ có thể là các mô hình mạng lưới thần kinh sâu. Trong trường hợp này, quy trình thử tàu thường được sử dụng.

Ngoài ra, một dự án có thể có một mô hình hiệu quả và một tập dữ liệu khổng lồ, mặc dù có thể yêu cầu ước tính hiệu suất mô hình một cách nhanh chóng. Một lần nữa, thủ tục phân chia thử nghiệm tàu ​​được tiếp cận trong tình huống này.

Các mẫu từ tập dữ liệu huấn luyện ban đầu được chia thành hai tập con bằng cách sử dụng lựa chọn ngẫu nhiên. Điều này nhằm đảm bảo rằng tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu kiểm tra đại diện cho tập dữ liệu gốc.

\* Cách định cấu hình Train-Test Split

Quy trình này có một tham số cấu hình chính, đó là kích thước của tập hợp thử nghiệm và đoàn tàu. Điều này thường được biểu thị dưới dạng phần trăm từ 0 đến 1 đối với tập dữ liệu huấn luyện hoặc tập dữ liệu thử nghiệm. Ví dụ: tập huấn luyện có kích thước 0,67 (67 phần trăm) có nghĩa là phần trăm còn lại 0,33 (33 phần trăm) được gán cho tập kiểm tra.

Không có tỷ lệ phân chia tối ưu.

Bạn phải chọn tỷ lệ phân chia đáp ứng các mục tiêu của dự án với những cân nhắc bao gồm:

Chi phí tính toán trong quá trình huấn luyện mô hình.

Chi phí tính toán trong việc đánh giá mô hình.

Tính đại diện của tập huấn luyện.

Kiểm tra tính đại diện của tập hợp.

Tuy nhiên, tỷ lệ phân chia phổ biến bao gồm:

Đào tạo: 80%, Kiểm tra: 20%


Tàu: 67%, Kiểm tra: 33

Tàu: 50%, Kiểm tra: 50%

Bây giờ chúng ta đã quen với quy trình đánh giá mô hình phân tách thử nghiệm tàu, hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng quy trình này trong Python.


\* Ví dụ:

1.


****


A screenshot of a computer

Description automatically generated



2.







A computer screen shot of a black screen


Description automatically generated

3.

****

****

4.



A number with white text

Description automatically generated with medium confidence

5.



A black background with white numbers

Description automatically generated

2.2 Clean data

\* **Data Cleaning là gì?**

Data Cleaning (Làm sạch dữ liệu) là quá trình thay đổi hoặc loại bỏ dữ liệu không chính xác, trùng lặp, bị hỏng hoặc không đầy đủ bên trong cơ sở dữ liệu (database). Nếu dữ liệu không chính xác, các thuật toán và kết quả cho ra không đáng tin cậy (dù cho nó có vẻ đúng). Quy trình Data Cleaning không chỉ đơn thuần quan tâm đến việc xóa dữ liệu để tăng dung lượng cho dữ liệu mới. Mà còn tìm ra phương pháp tối đa hóa tính xác thực của tập dữ liệu mà không cần phải xóa thông tin.

Data Cleaning không chỉ đơn thuần là loại bỏ dữ liệu, mà còn bao gồm sửa lỗi cú pháp và chính tả, sửa đổi các lỗi như thiếu mã, trường trống, xác định các điểm dữ liệu trùng lặp và chuẩn hóa tập dữ liệu. Data Cleaning đóng một phần quan trọng trong việc phát triển các câu trả lời đáng tin cậy và trong quá trình phân tích. Đồng thời được coi là một tính năng cơ bản của kiến thức cơ bản về khoa học dữ liệu. Động cơ của dịch vụ Data Cleaning là xây dựng các bộ dữ liệu thống nhất và được tiêu chuẩn hóa. Nó cho phép các công cụ phân tích dữ liệu và thông tin kinh doanh dễ dàng truy cập và nhận thức dữ liệu chính xác cho từng vấn đề.

\* **Làm thế nào để clean Data?**

Một công cụ Data Cleaning sẽ thay đổi hầu hết các khía cạnh của chương trình Data Cleaning chung, nhưng công cụ Data Cleaning này chỉ là một phần của biện pháp khắc phục liên tục để làm sạch dữ liệu. Sơ lược về các bước Data Cleaning như sau:

* Xác định các trường dữ liệu quan trọng: Xác định loại trường dữ liệu nào là quan trọng đối với dự án dự định.
* Thu thập dữ liệu: Dữ liệu có trong các trường dữ liệu được liệt kê ngắn gọn được thu thập, phân loại và tổ chức.
* Loại bỏ các giá trị trùng lặp: Các số liệu trùng lặp được nhận dạng, loại bỏ và không chính xác được giải quyết.
* Giải quyết các giá trị trống: Các công cụ Data Cleaning tìm kiếm và lấp đầy các giá trị còn thiếu đó để hoàn thiện tập dữ liệu và tránh các khoảng trống trong thông tin.
* Quy trình làm sạch tiêu chuẩn: Quy trình Data Cleaning phải được chuẩn hóa theo các thử nghiệm và các phương pháp lặp đi lặp lại đã chứng minh là tạo ra dữ liệu chất lượng, sau này sẽ giúp dễ dàng sao chép và nhất quán. Quy trình và tần suất Data Cleaning phải được chuẩn hóa và việc xem xét dữ liệu thường được sử dụng nhất.
* Xem xét, điều chỉnh, lặp lại: Thời gian cụ thể phải được dành ra hằng tuần hoặc hàng tháng để phân tích cẩn thận các lỗi, phương pháp hoạt động tốt, chỗ để cải thiện, lỗi và trục trặc đang xảy ra.

\* **Các thành phần của dữ liệu chất lượng**

Việc xác định tiêu chuẩn thông tin đòi hỏi phải xem xét kỹ lưỡng các đặc điểm của nó, sau đó đo lường các đặc điểm đó theo mức độ quan trọng của nó và ứng dụng của chúng trong tổ chức. Năm đặc điểm của dữ liệu chất lượng phải có là:

* Tính hợp lệ: Mức độ phù hợp với các ràng buộc và quy tắc kinh doanh đã xác định mà dữ liệu cung cấp.
* Độ chính xác: Dữ liệu phải có khả năng mô tả các giá trị thực và tốt nhất.
* Tính đầy đủ: Mức độ quen thuộc của tất cả dữ liệu được yêu cầu.
* Tính nhất quán: Tính nhất quán về dữ liệu trong cùng một cơ sở dữ liệu và trên các tập dữ liệu khác nhau.
* Tính đồng nhất: Mức độ dữ liệu được tuân theo cùng một đơn vị đo lường.

\* **Lợi ích của Data Cleaning**

Việc kiểm tra dữ liệu sạch sẽ và chất lượng cuối cùng chắc chắn sẽ tăng năng suất tổng thể và cho phép thông tin chất lượng cao để ra quyết định nhanh chóng và đúng.

Khi nhiều nguồn dữ liệu đang phát, các lỗi sẽ được loại bỏ để hoạt động trơn tru.

Có ít hoặc không có sai sót làm cho khách hàng vui vẻ, hài lòng và giảm bớt căng thẳng cho nhân viên.

Khả năng lập bản đồ các chức năng khác nhau và dữ liệu của bạn dự định làm gì.

Theo dõi các lỗi và tiêu chuẩn báo cáo cao hơn và xác định chính xác nguồn gốc của lỗi giúp dễ dàng gỡ lỗi dữ liệu sai cho ứng dụng trong tương lai.

Các công cụ Data Cleaning giúp cho hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn, đồng thời cho phép ra quyết định nhanh chóng và dễ dàng.

Tăng doanh thu: Hoạt động kinh doanh vận hành linh hoạt và hiệu quả hơn, dẫn đến hiệu suất tốt hơn. Từ đó, giúp tăng trưởng trong tổ chức, cuối cùng dẫn đến tăng doanh thu.

Hiệu quả về chi phí: Làm việc với Database phù hợp cho hoạt động Marketing sẽ giúp tiết kiệm chi phí

Tăng năng suất: Với những địa chỉ liên hệ đã hết hạn hoặc những khách hàng không có tiềm năng, nhân viên đỡ tốn thời gian hơn trong việc liên hệ họ

Danh tiếng: Sự tin tưởng và danh tiếng chắc chắn sẽ tốt đối với các công ty liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu với công chúng.

\* **Tầm quan trọng của Data Cleaning?**

Tạo dữ liệu đáng tin cậy: Khi dữ liệu đã được làm sạch, bạn có thể tin tưởng vào kết quả phân tích dữ liệu hơn. Điều này quan trọng đặc biệt trong việc đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

Tránh các quyết định sai lầm: Dữ liệu không chính xác hoặc thiếu sót có thể dẫn đến quyết định sai lầm. Ví dụ, nếu dữ liệu bị nhiễu, một dự đoán hoặc phân tích có thể không chính xác và dẫn đến chi phí hoặc rủi ro không mong muốn.

Tối ưu hóa hiệu suất phân tích: Data Cleaning giúp tạo ra dữ liệu chất lượng và đồng nhất, giúp cho quá trình phân tích dữ liệu diễn ra nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn.

Thúc đẩy hợp nhất dữ liệu: Trong các tổ chức lớn có nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, Data Cleaning giúp hợp nhất dữ liệu từ các nguồn này để tạo ra một tập dữ liệu thống nhất và đáng tin cậy.

Duy trì danh tiếng và sự tin tưởng: Một tập dữ liệu sạch sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với dữ liệu của bạn, làm tăng danh tiếng và sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và nhân viên.

Tiết kiệm thời gian và nguồn lực: Data Cleaning có thể tiết kiệm thời gian và nguồn lực của tổ chức bằng cách giảm đi sự cần thiết phải xử lý các vấn đề dữ liệu sau khi chúng đã gây ra tác động tiêu cực.

Việc Data Cleaning là một phần quan trọng của chu trình làm việc với dữ liệu và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dữ liệu chất lượng và đáng tin cậy cho các ứng dụng khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu.

\* **Các phương pháp Data Cleaning cụ thể?**

Sử dụng ngôn ngữ lập trình và công cụ: Nhiều ngôn ngữ lập trình và công cụ phổ biến đã được phát triển để thực hiện các tác vụ Data Cleaning một cách hiệu quả, chẳng hạn như Python với thư viện pandas và numpy, hoặc công cụ chuyên nghiệp như OpenRefine.

Sử dụng biểu đồ và trực quan hóa: Biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu có thể giúp phát hiện các biểu hiện ngoại lai và các mẫu trong tập dữ liệu, giúp trong quá trình Data Cleaning.

Sử dụng kỹ thuật Machine Learning: Một số mô hình học máy có thể được sử dụng để dự đoán giá trị bị thiếu hoặc xác định các giá trị bất thường trong dữ liệu.

Quy trình kiểm tra dữ liệu trước và sau Data Cleaning:

Kiểm tra dữ liệu trước khi làm sạch: Trước khi bắt đầu quá trình Data Cleaning, việc kiểm tra dữ liệu ban đầu là quan trọng để hiểu tình trạng của nó và xác định các vấn đề cụ thể cần được giải quyết.

Kiểm tra dữ liệu sau khi làm sạch: Sau khi hoàn thành quá trình Data Cleaning, bạn nên kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo rằng nó đã được làm sạch một cách hiệu quả và không có lỗi còn sót lại.

Tính bảo mật và quyền riêng tư: Trong quá trình Data Cleaning, đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm đã được ẩn danh hoặc che kín để đảm bảo tính riêng tư và tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu.

Phân phối và lưu trữ dữ liệu: Lưu ý cách dữ liệu đã được phân phối và lưu trữ sau khi được làm sạch. Điều này có thể liên quan đến việc sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến hoặc lưu trữ dữ liệu trong các kho lưu trữ dữ liệu có cấu trúc.

Liên quan đến quản lý dữ liệu: Data Cleaning thường được thực hiện bởi các chuyên gia dữ liệu hoặc nhóm quản lý dữ liệu chuyên nghiệp, những người đảm bảo rằng quy trình này tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của tổ chức và ngành công nghiệp.

Thách thức và khó khăn: Data Cleaning có thể đối mặt với các thách thức như sự phức tạp của dữ liệu, mất mát dữ liệu, và sự phụ thuộc vào nguồn dữ liệu bên ngoài. Việc hiểu và vượt qua các thách thức này là quan trọng để đảm bảo sự thành công của quá trình làm sạch dữ liệu.

\* **VD:**



A screenshot of a computer

Description automatically generated

2.3 Wrangling data: Các bước Wrangling data.

Data Wrangling, còn được gọi là "điều khiển dữ liệu," là quá trình biến đổi và ánh xạ dữ liệu từ một định dạng dữ liệu "nguyên thô" sang một định dạng khác để làm cho nó phù hợp và có giá trị hơn cho các mục đích tiếp theo như phân tích dữ liệu. Mục tiêu của Data Wrangling là đảm bảo chất lượng và tính hữu ích của dữ liệu. Thông thường, các nhà phân tích dữ liệu dành phần lớn thời gian của họ trong quá trình Data Wrangling so với việc thực hiện phân tích thực sự.

Quá trình Data Wrangling có thể bao gồm việc biến đổi dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, huấn luyện một mô hình thống kê và nhiều mục đích sử dụng khác. Data Wrangling thường tuân theo một loạt các bước chung, bắt đầu từ việc trích xuất dữ liệu nguyên thô từ nguồn dữ liệu, "điều khiển" dữ liệu nguyên thô (ví dụ: sắp xếp) hoặc phân tích cú pháp dữ liệu thành cấu trúc dữ liệu được định trước và cuối cùng đưa nội dung kết quả vào một nơi lưu trữ và sử dụng trong tương lai.

Data Wrangling thường đi kèm với việc Mapping. Thuật ngữ "Data Mapping" liên quan đến phần của quá trình điều khiển dữ liệu mà liên quan đến việc xác định các trường dữ liệu nguồn và các trường dữ liệu đích tương ứng của chúng. Trong khi Data Wrangling chuyên về việc biến đổi dữ liệu, Mapping là về việc kết nối các yếu tố khác nhau.

Quá trình Data Wrangling thường bao gồm các bước sau:

Khám phá (Discovery): Trước khi bắt đầu quá trình Data Wrangling, cần xem xét mục tiêu bạn muốn đạt được với dữ liệu và thu thập dữ liệu tương ứng. Điều này bao gồm xác định mục tiêu và sử dụng dữ liệu sau khi đã hoàn thành quá trình Wrangling.

Tổ chức (Organization): Dữ liệu thô thường rất phức tạp và đa dạng về loại và nguồn gốc. Bước này liên quan đến cấu trúc lại dữ liệu để làm cho nó dễ quản lý hơn.

Làm sạch (Cleaning): Sau khi dữ liệu đã được tổ chức, bạn có thể bắt đầu làm sạch dữ liệu. Quá trình làm sạch dữ liệu bao gồm loại bỏ các giá trị ngoại lai, định dạng các giá trị bị thiếu và loại bỏ dữ liệu trùng lặp.

Bổ sung dữ liệu (Data Enrichment): Bước này đòi hỏi bạn xem xét xem có đủ dữ liệu để tiếp tục không. Việc hoàn thành quá trình Wrangling mà thiếu dữ liệu có thể ảnh hưởng đến hiểu biết thu được từ phân tích tiếp theo.

Kiểm tra (Validation): Sau khi xác định đã thu thập đủ dữ liệu, bạn cần áp dụng các quy tắc kiểm tra dữ liệu. Quy tắc kiểm tra này xác nhận tính nhất quán của dữ liệu trong toàn bộ tập dữ liệu và đảm bảo tính chất lượng cũng như bảo mật.

Xuất bản (Publishing): Bước cuối cùng của quá trình Data Wrangling là xuất bản dữ liệu. Điều này bao gồm việc chuẩn bị dữ liệu cho sử dụng trong tương lai và tạo tài liệu về quá trình Wrangling.

Ưu điểm của Data Wrangling bao gồm tính nhất quán của dữ liệu, cải thiện hiểu biết từ dữ liệu, hiệu quả về chi phí và khả năng sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn.

Công cụ Data Wrangling bao gồm nhiều phần mềm và công cụ khác nhau để thu thập, nhập, cấu trúc và làm sạch dữ liệu trước khi sử dụng chúng cho phân tích và ứng dụng Business Intelligence. Các công cụ này có thể được tự động hóa để kiểm tra và sửa lỗi trong quá trình biến đổi dữ liệu.

Với Data Wrangling, bạn có thể nắm bắt toàn bộ tiềm năng của dữ liệu của mình và làm cho nó trở nên hữu ích và chất lượng hơn. Quá trình này giúp làm sạch, cấu trúc và tổ chức dữ liệu để chuẩn bị cho việc phân tích và ra quyết định kinh doanh cụ thể.

Use Case of Data Wrangling (Các Ứng Dụng của Data Wrangling):

Data Wrangling có nhiều ứng dụng trong thực tế, và sau đây là một số ví dụ:

Phát hiện gian lận (Fraud Detection): Data Wrangling giúp xác định gian lận doanh nghiệp bằng cách phân tích thông tin chi tiết như email hoặc cuộc trò chuyện web đa bên và đa tầng. Điều này giúp hỗ trợ an ninh dữ liệu và duyệt qua hàng tỷ nhiệm vụ an ninh hàng ngày.

Phân tích Hành vi Khách hàng (Customer Behavior Analysis): Công cụ Data Wrangling có thể giúp đội ngũ tiếp thị hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng. Điều này giúp họ ra quyết định kinh doanh dựa trên thông tin khách hàng.

Data Wrangling Tools (Công cụ Data Wrangling):

Có nhiều công cụ và phần mềm dùng cho Data Wrangling, từ công cụ thủ công đến tự động. Dưới đây là một số ví dụ về các công cụ phổ biến:

Spreadsheets / Excel Power Query: Đây là công cụ cơ bản để thực hiện Data Wrangling bằng tay.

OpenRefine: Một công cụ tự động giúp làm sạch dữ liệu, nhưng yêu cầu kỹ năng lập trình.

Google DataPrep: Dịch vụ dành riêng cho việc khám phá, làm sạch và chuẩn bị dữ liệu.

Data Wrangler: Công cụ giúp làm sạch và biến đổi dữ liệu.

Plotly (data wrangling with Python): Công cụ hữu ích để làm việc với dữ liệu biểu đồ và bản đồ bằng Python.

Lợi ích của Data Wrangling (Benefits of Data Wrangling):

Việc sử dụng Data Wrangling mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tính nhất quán của dữ liệu, cải thiện hiểu biết từ dữ liệu, hiệu quả về chi phí và khả năng sử dụng dữ liệu dễ dàng hơn. Việc tự động hóa Data Wrangling đặc biệt quan trọng khi làm việc với các tập dữ liệu lớn.

Các Định dạng của Data Wrangling (Data Wrangling Formats):

Dựa vào loại dữ liệu bạn sử dụng, kết quả cuối cùng của Data Wrangling có thể thuộc một trong bốn định dạng sau: giao dịch không chuẩn, bảng cơ sở phân tích (ABT), dữ liệu chuỗi thời gian hoặc thư viện tài liệu.

Giao dịch không chuẩn (Transactional data): Bao gồm thông tin về giao dịch doanh nghiệp. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin chi tiết về giao dịch, tương tác khách hàng, biên lai và ghi chú về giao dịch ngoại trừ.

Bảng cơ sở phân tích (Analytical Base Table - ABT): Bảng dữ liệu ABT chứa thông tin về các yếu tố khác nhau của doanh nghiệp. Loại dữ liệu này phù hợp để sử dụng trong AI và ML.

Dữ liệu chuỗi thời gian (Time-series data): Dữ liệu chuỗi thời gian liên quan đến thời gian hoặc các dữ liệu có mối quan hệ với thời gian.

Thư viện tài liệu (Document library): Thông tin trong thư viện tài liệu chứa nhiều dữ liệu văn bản, đặc biệt là văn bản trong tài liệu.

2.4 Evaluate ML models:

Khi bạn đã xây dựng một mô hình học máy, bước tiếp theo quan trọng là đánh giá mô hình để đảm bảo rằng nó hoạt động tốt và đáng tin cậy trước khi triển khai nó vào môi trường thực tế. Đánh giá mô hình là quá trình xác định hiệu suất của mô hình trên dữ liệu chưa nhìn thấy trước. Dưới đây là một số khái niệm quan trọng và phương pháp để đánh giá các mô hình học máy:

Tập kiểm tra và Tập huấn luyện: Trong quá trình đánh giá mô hình, dữ liệu thường được chia thành hai phần chính: tập kiểm tra và tập huấn luyện. Tập huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình, trong khi tập kiểm tra được sử dụng để đánh giá hiệu suất. Đảm bảo rằng việc chia dữ liệu được thực hiện một cách ngẫu nhiên và cân đối để tránh các hiện tượng như overfitting hoặc underfitting.

Metrics (Độ đo) phổ biến:

Accuracy (Độ chính xác): Đây là tỷ lệ số lượng dự đoán đúng trên tổng số dự đoán. Tuy nhiên, độ chính xác có thể bị lừa dối trong trường hợp các lớp trong tập dữ liệu không cân bằng.

Precision (Độ chính xác dương tính): Tỷ lệ số lượng dự đoán đúng positive trên tổng số positive dự đoán. Được sử dụng trong bài toán phân loại để đo lường khả năng dự đoán đúng các trường hợp positive.

Recall (Độ nhớ): Tỷ lệ số lượng dự đoán đúng positive trên tổng số positive thực tế. Được sử dụng để đo lường khả năng tìm ra tất cả các trường hợp positive.

F1-Score: Kết hợp giữa Precision và Recall thành một con số duy nhất, giúp đánh giá hiệu suất tổng thể của mô hình.

Confusion Matrix (Ma trận nhầm lẫn): Ma trận nhầm lẫn là một công cụ quan trọng để xem xét hiệu suất của mô hình phân loại. Nó bao gồm các phần tử như True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), và False Negative (FN) để đánh giá số lượng dự đoán đúng và sai trong từng lớp.

Receiver Operating Characteristic (ROC) và Area Under the Curve (AUC): Đây là một phương pháp đánh giá mô hình phân loại trong trường hợp có nhiều ngưỡng quyết định khác nhau. Biểu đồ ROC và giá trị AUC được sử dụng để đánh giá khả năng phân biệt của mô hình giữa các lớp.

Cross-Validation (Kiểm tra chéo): Kiểm tra chéo là một phương pháp quan trọng để đánh giá mô hình một cách tổng quan hơn. Nó bao gồm chia dữ liệu thành nhiều phần, huấn luyện và kiểm tra mô hình trên các phần khác nhau và tính trung bình kết quả. Loại kiểm tra chéo phổ biến bao gồm Kiểm tra chéo K-Fold và Leave-One-Out (LOO) Cross-Validation.

Bias và Variance: Đánh giá mô hình cũng liên quan đến việc kiểm tra xem mô hình có tend to overfit (quá khớp) hoặc underfit (thiếu khớp) trên dữ liệu hay không. Overfitting xuất hiện khi mô hình quá phức tạp và fit quá tốt với dữ liệu huấn luyện, nhưng không tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới. Underfitting xảy ra khi mô hình quá đơn giản và không thể fit dữ liệu huấn luyện một cách đủ tốt.


Tuning Hyperparameters (Điều chỉnh siêu tham số): Siêu tham số là các tham số mà bạn có thể điều chỉnh để cải thiện hiệu suất mô hình. Điều này bao gồm việc thử nghiệm các giá trị khác nhau của các siêu tham số và đánh giá tác động của chúng đối với hiệu suất mô hình.

Interpretability (Khả năng giải thích): Đối với một số ứng dụng quan trọng, đánh giá mô hình không chỉ liên quan đến hiệu suất mà còn đến khả năng giải thích. Mô hình cần có khả năng giải thích dự đoán của nó để người dùng có thể hiểu lý do tại sao mô hình ra quyết định như vậy.

Validation Set (Tập kiểm tra): Đôi khi, bạn cần tạo ra một tập kiểm tra riêng để đánh giá cuối cùng của mô hình sau khi điều chỉnh và tinh chỉnh các siêu tham số. Tập kiểm tra này không được sử dụng trong quá trình huấn luyện hoặc điều chỉnh siêu tham số.

Đánh giá các mô hình học máy là một phần quan trọng của quy trình phát triển mô hình và giúp bạn xác định mô hình nào hoạt động tốt nhất cho vấn đề cụ thể của bạn.


VD1: Đánh mô hình phân loại bằng cross-validation và tính toán confusion matrix.



A screenshot of a computer


Description automatically generated

VD2:





VD3:






VD4:

A screen shot of a computer program

Description automatically generated



2.5

a. k-nearest

KNN (K-Nearest Neighbors) là một thuật toán học máy trong lĩnh vực phân loại và dự đoán. Thuật toán KNN được sử dụng để xác định lớp hoặc giá trị dự đoán của một điểm dữ liệu mới dựa trên các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện.

Cách thức hoạt động của thuật toán KNN như sau:

- Giả sử chúng ta có một tập dữ liệu huấn luyện gồm các điểm dữ liệu đã được gán nhãn (có lớp hoặc giá trị dự đoán).

- Khi có một điểm dữ liệu mới cần phân loại hoặc dự đoán, thuật toán KNN tìm ra K điểm dữ liệu gần nhất (K là một số nguyên dương đã xác định trước) trong tập huấn luyện.


- Thuật toán tính toán khoảng cách giữa điểm dữ liệu mới và các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện, thông thường sử dụng khoảng cách Euclidean.

- Sau đó, thuật toán xác định lớp hoặc giá trị dự đoán cho điểm dữ liệu mới dựa trên đa số lớp hoặc giá trị của K điểm gần nhất. Trong trường hợp phân loại, lớp được xác định bằng cách đếm số lượng điểm thuộc từng lớp và chọn lớp có số lượng nhiều nhất. Trong trường hợp dự đoán giá trị số, giá trị dự đoán thường là trung bình của giá trị của K điểm gần nhất.


- Cuối cùng, thuật toán trả về lớp hoặc giá trị dự đoán của điểm dữ liệu mới.


Triển khai KNN:

File knn.csv




Vẽ các điểm:







Tính khoảng cách giữa các điểm:




Triển khai KNN:



Đưa ra dự đoán:



Hình dung các giá trị khác nhau của K:



A screenshot of a computer

Description automatically generated

A graph of a diagram

Description automatically generated

b. k-means

K-means là một thuật toán phân cụm trong machine learning, được sử dụng để phân loại dữ liệu vào các nhóm khác nhau dựa trên các đặc trưng của chúng.

Thuật toán này hoạt động bằng cách tìm ra các trung tâm cụm sao cho tổng bình phương khoảng cách từ các điểm dữ liệu đến trung tâm cụm gần nhất là nhỏ nhất.


Triển khai k-means:

File kmeans.csv:

A screenshot of a computer

Description automatically generated


Tải tệp CSV vào khung dữ liệu Pandas và vẽ biểu đồ phân tán hiển thị các điểm:



A screen shot of a graph

Description automatically generated


Gỉa sử K=3, tạo 3 trọng tâm ngẫu nhiên và đánh dấu trên đồ thị




A screen shot of a graph

Description automatically generated

Triển khai k-means:






In ra các cụm mà mỗi điểm thuộc về:



A screenshot of a computer

Description automatically generated

2.6



A colorful chart with dots

Description automatically generated with medium confidence

\* **Giải thích:**

Import các thư viện và modules cần thiết:

* numpy: Được sử dụng cho việc xử lý mảng và tính toán.
* matplotlib.pyplot: Được sử dụng để vẽ biểu đồ.
* matplotlib.colors.ListedColormap: Được sử dụng để định nghĩa các màu cho các vùng phân loại.
* sklearn.datasets: Được sử dụng để tải bộ dữ liệu Iris.
* sklearn.neighbors.KNeighborsClassifier: Là một mô hình phân loại dựa trên K-Nearest Neighbors.

Tải bộ dữ liệu Iris từ sklearn.datasets và chọn ra hai đặc trưng (sepal length và sepal width) để đặt trên trục X và Y.

Xác định giới hạn của biểu đồ (điểm bắt đầu và kết thúc trên trục X và Y) để đảm bảo biểu đồ có đủ không gian để vẽ.

Tạo một mạng lưới (mesh grid) bằng cách sử dụng np.meshgrid với các điểm nằm trên trục X và Y. Mạng lưới này sẽ được sử dụng để vẽ biểu đồ quyết định (decision boundary).

Tạo một mô hình KNeighborsClassifier và huấn luyện nó trên dữ liệu huấn luyện (sepal length và sepal width).

Sử dụng mô hình đã được huấn luyện để dự đoán nhãn lớp cho mỗi điểm trên mạng lưới mesh grid. Điều này sẽ giúp chúng ta tạo ra một biểu đồ quyết định cho việc phân loại.

Định nghĩa các màu cho các vùng phân loại bằng cách sử dụng ListedColormap.

Vẽ biểu đồ quyết định bằng cách sử dụng plt.pcolormesh để hiển thị các vùng phân loại trên mạng lưới mesh grid.

Vẽ các điểm dữ liệu huấn luyện trên biểu đồ bằng cách sử dụng plt.scatter và sử dụng màu sắc khác nhau cho từng loại hoa Iris.

Đặt giới hạn của trục X và Y để đảm bảo biểu đồ hiển thị đầy đủ dữ liệu.

Hiển thị biểu đồ với plt.show().

Kết quả là bạn sẽ thấy một biểu đồ với các vùng màu khác nhau cho từng loại hoa Iris và các điểm dữ liệu được hiển thị trên đó. Biểu đồ này minh họa cách mô hình KNN phân loại dữ liệu vào các lớp khác nhau dựa trên khoảng cách đến các điểm láng giềng gần nhất.

2.7

\* Linear regression:

Hồi quy tuyến tính (Linear regression) là một trong những phương pháp thường được sử dụng trong thống kê và học máy để mô hình hóa mối quan hệ tuyến tính giữa một biến độc lập (hoặc nhiều biến độc lập) và một biến phụ thuộc trong dữ liệu. Mục tiêu của hồi quy tuyến tính là xác định một mô hình tuyến tính (linear model) có thể dự đoán một biến phụ thuộc dựa trên các biến độc lập.

Cụ thể, mô hình tuyến tính xây dựng một đường thẳng (trong trường hợp đơn giản với một biến độc lập) hoặc một siêu mặt phẳng (trong trường hợp nhiều biến độc lập) sao cho khoảng cách giữa các điểm dữ liệu và đường thẳng (hoặc siêu mặt phẳng) này là nhỏ nhất. Đường thẳng (hoặc siêu mặt phẳng) này được sử dụng để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc dựa trên giá trị của các biến độc lập.

Công thức của mô hình hồi quy tuyến tính cho trường hợp một biến độc lập (simple linear regression) có dạng:

\[Y = \beta\_0 + \beta\_1X + \epsilon\]

Trong đó:

- \(Y\) là biến phụ thuộc cần dự đoán.

- \(X\) là biến độc lập.


- \(\beta\_0\) là hệ số chặn (intercept).

- \(\beta\_1\) là hệ số của biến độc lập (slope).

- \(\epsilon\) là sai số (error term) đại diện cho sự biến đổi không thể dự đoán hoặc các yếu tố khác mà mô hình không xác định.

Mục tiêu khi xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính là tìm các giá trị \(\beta\_0\) và \(\beta\_1\) tối ưu sao cho mô hình phù hợp nhất với dữ liệu huấn luyện và có khả năng dự đoán chính xác giá trị của \(Y\) cho các giá trị \(X\) mới.

Hồi quy tuyến tính có nhiều biến thể khác nhau, bao gồm hồi quy tuyến tính đa biến (multiple linear regression) cho trường hợp có nhiều biến độc lập, và hồi quy tuyến tính có chức năng (polynomial regression) để mô hình mối quan hệ bậc cao hơn giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.



A blue line and black dots

Description automatically generated

\* Giải thích:

Dòng 1-3: Nhập các thư viện cần thiết.

Dòng 4: Tải dữ liệu về bệnh tiểu đường từ dataset mẫu được cung cấp bởi datasets.load\_diabetes() và lưu trữ nó vào biến diabetes.

Dòng 5 - 8: Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra. Dữ liệu của tập huấn luyện là x\_train và y\_train, bao gồm 20 mẫu cuối cùng của dữ liệu tiểu đường. Dữ liệu kiểm tra là x\_test và y\_test, bao gồm 20 mẫu đóng vai trò là tập kiểm tra.

Dòng 9 - 12: Chọn chỉ một đặc trưng từ tập dữ liệu, cụ thể là đặc trưng đầu tiên (x0) và chuyển chúng thành mảng 2D sử dụng np.newaxis. Điều này làm cho chúng có thể được sử dụng trong mô hình hồi quy tuyến tính.

Dòng 13: Tạo một mô hình hồi quy tuyến tính bằng cách sử dụng linear\_model.LinearRegression() và lưu trữ nó trong biến linreg.

Dòng 14: Huấn luyện mô hình hồi quy tuyến tính (linreg) bằng cách sử dụng tập huấn luyện x0\_train và y\_train.


Dòng 15: dự đoán các giá trị mục tiêu (y) cho tập kiểm tra x0\_test bằng cách sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đã huấn luyện.

Dòng 16: Vẽ biểu đồ scatter plot của dữ liệu thực tế từ tập kiểm tra bằng plt.scatter() với màu đen (color='k').

Dòng 17: Vẽ đường hồi quy dự đoán bằng cách sử dụng plt.plot() với màu xanh (color='b') và độ rộng đường là 3 (linewidth=3).

Dòng 18: hiển thị biểu đồ đã tạo bằng plt.show()

2.8



A group of black and blue lines

Description automatically generated

A group of black and blue lines

Description automatically generated

\* Giải thích:

Dòng 1-3: Nhập các thư viện cần thiết. numpy được nhập với tên viết tắt là np. matplotlib.pyplot được nhập với tên plt. linear\_model và datasets được nhập từ sklearn để sử dụng trong việc xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính và tải dữ liệu mẫu.

Dòng 4: Tải dữ liệu về bệnh tiểu đường từ dataset mẫu được cung cấp bởi datasets.load\_diabetes() và lưu trữ nó vào biến diabetes.

Dòng 5-8: Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra. Dữ liệu của tập huấn luyện là x\_train và y\_train, bao gồm 20 mẫu cuối cùng của dữ liệu tiểu đường. Dữ liệu kiểm tra là x\_test và y\_test, bao gồm 20 mẫu đóng vai trò là tập kiểm tra.

Dòng 9: Tạo một hình vẽ với kích thước 8x12 inches bằng plt.figure(figsize=(8, 12)).

Dòng 10: Bắt đầu một vòng lặp for để lặp qua từng đặc trưng từ 0 đến 9.

Dòng 11-14: Chọn chỉ một đặc trưng từ tập dữ liệu, cụ thể là đặc trưng thứ f và chuyển chúng thành mảng 2D sử dụng np.newaxis. Điều này làm cho chúng có thể được sử dụng trong mô hình hồi quy tuyến tính.

Dòng 15-16: Tạo một mô hình hồi quy tuyến tính (linreg) và sau đó huấn luyện mô hình bằng tập huấn luyện xi\_train và y\_train tương ứng với đặc trưng thứ f.

Dòng 17: Dự đoán giá trị y bằng cách sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính đã huấn luyện (linreg) trên tập kiểm tra xi\_test.

Dòng 18-21: Vẽ biểu đồ cho từng đặc trưng trong một cửa sổ con của biểu đồ lớn. plt.subplot(5, 2, f+1) tạo một ô con 5x2 và di chuyển qua từng ô con trong mỗi vòng lặp. plt.scatter vẽ biểu đồ scatter plot của dữ liệu thực tế từ tập kiểm tra với màu đen (color='k'), và plt.plot vẽ đường hồi quy dự đoán với màu xanh (color='b') và độ rộng đường là 3 (linewidth=3).

Dòng 22: Hiển thị biểu đồ hoàn chỉnh bằng plt.show().

2.9

\* Logistic regression:

Hồi quy logistic là một thuật toán học máy có giám sát, chủ yếu được sử dụng cho các nhiệm vụ phân loại trong đó mục tiêu là dự đoán xác suất một thể hiện thuộc về một lớp nhất định. Nó được sử dụng cho các thuật toán phân loại, tên của nó là hồi quy logistic. nó được gọi là hồi quy vì nó lấy đầu ra của hàm hồi quy tuyến tính làm đầu vào và sử dụng hàm sigmoid để ước tính xác suất cho lớp đã cho. Sự khác biệt giữa hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic là đầu ra hồi quy tuyến tính là giá trị liên tục có thể là bất kỳ giá trị nào trong khi hồi quy logistic dự đoán xác suất một thể hiện có thuộc về một lớp nhất định hay không.

- Hồi quy logistic:

Nó được sử dụng để dự đoán biến phụ thuộc phân loại bằng cách sử dụng một tập hợp các biến độc lập nhất định.

Hồi quy logistic dự đoán đầu ra của một biến phụ thuộc phân loại. Do đó, kết quả phải là một giá trị phân loại hoặc rời rạc.

Nó có thể là Có hoặc Không, 0 hoặc 1, đúng hoặc Sai, v.v. nhưng thay vì đưa ra giá trị chính xác là 0 và 1, nó đưa ra các giá trị xác suất nằm trong khoảng từ 0 đến 1.

Hồi quy logistic rất giống với Hồi quy tuyến tính ngoại trừ cách chúng được sử dụng. Hồi quy tuyến tính được sử dụng để giải quyết các vấn đề hồi quy, trong khi hồi quy logistic được sử dụng để giải quyết các vấn đề phân loại.

Trong hồi quy logistic, thay vì khớp đường hồi quy, chúng tôi khớp hàm logistic hình chữ “S”, dự đoán hai giá trị tối đa (0 hoặc 1).

Đường cong từ hàm logistic cho biết khả năng xảy ra điều gì đó chẳng hạn như tế bào có bị ung thư hay không, chuột có bị béo phì hay không dựa trên trọng lượng của nó, v.v.

Hồi quy logistic là một thuật toán học máy quan trọng vì nó có khả năng cung cấp xác suất và phân loại dữ liệu mới bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu liên tục và rời rạc.

Hồi quy logistic có thể được sử dụng để phân loại các quan sát bằng cách sử dụng các loại dữ liệu khác nhau và có thể dễ dàng xác định các biến hiệu quả nhất được sử dụng để phân loại.

- Hàm logistic (Hàm sigmoid):

Hàm sigmoid là một hàm toán học được sử dụng để ánh xạ các giá trị dự đoán thành xác suất.

Nó ánh xạ bất kỳ giá trị thực nào vào một giá trị khác trong phạm vi 0 và 1. o Giá trị của hồi quy logistic phải nằm trong khoảng từ 0 đến 1, không thể vượt quá giới hạn này, do đó, nó tạo thành một đường cong giống như dạng “S”.

Đường cong dạng S được gọi là hàm Sigmoid hoặc hàm logistic.

Trong hồi quy logistic, chúng tôi sử dụng khái niệm giá trị ngưỡng, xác định xác suất bằng 0 hoặc 1. Chẳng hạn như các giá trị trên giá trị ngưỡng có xu hướng là 1 và giá trị dưới giá trị ngưỡng có xu hướng là 0.


- Loại hồi quy logistic:

Dựa trên các loại, hồi quy logistic có thể được phân thành ba loại:

Nhị thức: Trong hồi quy logistic nhị thức, chỉ có thể có hai loại biến phụ thuộc, chẳng hạn như 0 hoặc 1, Đạt hoặc Thất bại, v.v.

Đa thức: Trong hồi quy logistic đa thức, có thể có 3 hoặc nhiều loại biến phụ thuộc không có thứ tự, chẳng hạn như “mèo”, “chó” hoặc “cừu”

Thứ tự: Trong hồi quy logistic thứ tự, có thể có 3 loại biến phụ thuộc được sắp xếp theo thứ tự trở lên, chẳng hạn như “thấp”, “Trung bình” hoặc “Cao”.



- Các thuật ngữ liên quan đến hồi quy logistic:

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến liên quan đến hồi quy logistic:

+ Biến độc lập: Các đặc điểm đầu vào hoặc các yếu tố dự đoán được áp dụng cho các dự đoán của biến phụ thuộc.

+ Biến phụ thuộc: Biến mục tiêu trong mô hình hồi quy logistic mà chúng tôi đang cố gắng dự đoán.

+ Hàm logistic: Công thức được sử dụng để biểu thị mối liên hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc. Hàm logistic biến đổi các biến đầu vào thành giá trị xác suất trong khoảng từ 0 đến 1, biểu thị khả năng biến phụ thuộc là 1 hoặc 0.

+ Tỷ lệ: Đó là tỷ lệ giữa điều gì đó xảy ra và điều gì đó không xảy ra. nó khác với xác suất vì xác suất là tỷ lệ giữa điều gì đó xảy ra với mọi điều có thể xảy ra.

+ Tỷ lệ cược log: Tỷ lệ cược log, còn được gọi là hàm logit, là logarit tự nhiên của tỷ lệ cược. Trong hồi quy logistic, tỷ lệ log của biến phụ thuộc được mô hình hóa dưới dạng kết hợp tuyến tính của các biến độc lập và biến bị chặn.

+ Hệ số: Các tham số ước tính của mô hình hồi quy logistic, cho thấy các biến độc lập và phụ thuộc có liên quan với nhau như thế nào.


+ Chặn: Một thuật ngữ không đổi trong mô hình hồi quy logistic, biểu thị tỷ lệ logarit khi tất cả các biến độc lập đều bằng 0.

+ Ước tính khả năng tối đa: Phương pháp được sử dụng để ước tính các hệ số của mô hình hồi quy logistic, giúp tối đa hóa khả năng quan sát dữ liệu được cung cấp cho mô hình.

- Hồi quy logistic hoạt động như thế nào?

Mô hình hồi quy logistic biến đổi đầu ra giá trị liên tục của hàm hồi quy tuyến tính thành đầu ra giá trị phân loại bằng cách sử dụng hàm sigmoid, hàm này ánh xạ bất kỳ tập hợp biến độc lập có giá trị thực nào đầu vào thành giá trị từ 0 đến 1. Hàm này được gọi là hàm logistic.

Đặt các tính năng đầu vào độc lập



và biến phụ thuộc là Y chỉ có giá trị nhị phân tức là 0 hoặc 1



sau đó áp dụng hàm đa tuyến tính cho các biến đầu vào X




xi là quan sát thứ i của X

 là trọng số hoặc Hệ số và b là thuật ngữ độ lệch còn được gọi là phần chặn. đơn giản điều này có thể được biểu diễn dưới dạng tích số chấm của trọng số và độ lệch.



VD1:





\* Giải thích code:

Đoạn code này thực hiện việc sử dụng Logistic Regression để xây dựng một mô hình phân loại trên tập dữ liệu ung thư vú (breast cancer) từ thư viện scikit-learn. Dưới đây là giải thích từng phần của đoạn code:

Import các thư viện và modules cần thiết:

load\_breast\_cancer từ sklearn.datasets: Dùng để tải tập dữ liệu ung thư vú.

LogisticRegression từ sklearn.linear\_model: Dùng để tạo mô hình Logistic Regression.

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

accuracy\_score từ sklearn.metrics: Dùng để tính toán độ chính xác của mô hình.

Tải tập dữ liệu ung thư vú bằng load\_breast\_cancer và gán nó vào biến X cho các đặc trưng và y cho các nhãn lớp.

Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện (X\_train và y\_train) và tập kiểm tra (X\_test và y\_test) bằng cách sử dụng train\_test\_split. Trong trường hợp này, 80% dữ liệu được sử dụng cho huấn luyện và 20% cho kiểm tra.

Tạo một mô hình Logistic Regression bằng cách sử dụng LogisticRegression với random\_state=0 để đảm bảo kết quả nhất quán.


Huấn luyện mô hình Logistic Regression trên tập huấn luyện bằng cách sử dụng fit.

Sử dụng mô hình đã huấn luyện để dự đoán lớp cho tập kiểm tra bằng cách sử dụng predict.

Tính toán độ chính xác của mô hình bằng cách so sánh dự đoán (y\_pred) với nhãn thực tế (y\_test) và in ra màn hình.

Kết quả cuối cùng sẽ là độ chính xác của mô hình Logistic Regression trên tập kiểm tra, được in ra dưới dạng phần trăm. Điều này thể hiện khả năng phân loại của mô hình trên tập dữ liệu ung thư vú.

VD2:





\* Giải thích code:

Đoạn code này thực hiện việc sử dụng Logistic Regression để xây dựng một mô hình phân loại trên tập dữ liệu "digits" (chữ số viết tay) từ thư viện scikit-learn. Dưới đây là giải thích từng phần của đoạn code:

Import các thư viện và modules cần thiết:

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

datasets từ sklearn: Dùng để tải tập dữ liệu "digits".

linear\_model từ sklearn: Dùng để tạo mô hình Logistic Regression.

metrics từ sklearn: Dùng để tính toán các chỉ số đánh giá mô hình.

Tải tập dữ liệu "digits" bằng datasets.load\_digits() và gán nó vào biến digits.

Xác định ma trận đặc trưng (feature matrix) X và vector phản ứng (response vector) y từ dữ liệu "digits". X chứa các hình ảnh chữ số viết tay và y chứa nhãn (chữ số tương ứng) của từng hình ảnh.

Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện (X\_train và y\_train) và tập kiểm tra (X\_test và y\_test) bằng train\_test\_split. Trong trường hợp này, 60% dữ liệu được sử dụng cho huấn luyện và 40% cho kiểm tra.

Tạo một mô hình Logistic Regression bằng cách sử dụng linear\_model.LogisticRegression() và gán nó vào biến reg.

Huấn luyện mô hình Logistic Regression trên tập huấn luyện bằng cách sử dụng fit.

Sử dụng mô hình đã huấn luyện để dự đoán lớp cho tập kiểm tra bằng cách sử dụng predict và gán kết quả vào biến y\_pred.

Sử dụng metrics.accuracy\_score để tính toán độ chính xác của mô hình bằng cách so sánh kết quả dự đoán (y\_pred) với nhãn thực tế (y\_test). Kết quả được in ra dưới dạng phần trăm.

Kết quả cuối cùng sẽ là độ chính xác của mô hình Logistic Regression trên tập kiểm tra, thể hiện khả năng phân loại các chữ số viết tay từ tập dữ liệu "digits."

2.10

\* SVM là gì ?

- SVM (Support Vector Machine) là một thuật toán máy học được sử dụng trong các bài toán phân loại và hồi quy. Nó là một trong những thuật toán phổ biến và mạnh mẽ trong lĩnh vực học máy. SVM được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xử lý ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, phát hiện spam email, phân loại văn bản, dự đoán, và nhiều ứng dụng khác.

- Đặc điểm quan trọng của SVM bao gồm:

Phân loại tuyến tính và phi tuyến tính: SVM có thể áp dụng cho cả bài toán phân loại tuyến tính và phi tuyến tính. Trong trường hợp phân loại tuyến tính, SVM tìm một đường biên (hyperplane) tốt nhất để phân tách giữa các lớp dữ liệu. Trong trường hợp phân loại phi tuyến tính, SVM sử dụng các hàm biến đổi (kernel functions) để ánh xạ dữ liệu vào một không gian cao chiều hơn để có thể tìm ra đường biên tốt nhất.


Hỗ trợ vector: SVM tập trung vào các điểm dữ liệu gần đường biên của lớp, được gọi là "hỗ trợ vector." Các hỗ trợ vector chính xác định vị trí của đường biên và có vai trò quan trọng trong việc xác định lựa chọn đường biên tối ưu.

Tối ưu hóa margin: Mục tiêu chính của SVM là tối ưu hóa margin, tức là khoảng cách giữa đường biên và các điểm dữ liệu gần nhất của hai lớp. Điều này giúp tăng khả năng tổng quát hóa của mô hình và giảm nguy cơ overfitting.

Cách làm việc với dữ liệu không cân bằng: SVM có khả năng làm việc tốt với dữ liệu không cân bằng, tức là khi có một lớp dữ liệu có số lượng quan sát lớn hơn rất nhiều so với lớp khác.

Kernel trick: SVM sử dụng kernel trick để ánh xạ dữ liệu vào không gian cao chiều hơn mà không cần tính toán tất cả các chi tiết trong không gian đó. Điều này giúp SVM làm việc tốt trên dữ liệu phi tuyến tính.

SVM là một thuật toán mạnh mẽ với khả năng phân loại tốt, đặc biệt trong các bài toán có dữ liệu tương đối lớn và phức tạp. Tuy nhiên, SVM cũng đòi hỏi nắm vững kiến thức về cách chọn kernel và các siêu tham số liên quan để có thể đạt được kết quả tốt nhất.



A graph with yellow and purple dots

Description automatically generated

\* Giải thích:

Dòng 1-3: Nhập các thư viện cần thiết.

Dòng 5-6: Tạo một mảng x chứa các điểm dữ liệu với hai đặc trưng (hoành độ và tung độ).

Dòng 7: Tạo một mảng y chứa nhãn của các điểm dữ liệu. Trong trường hợp này, 6 điểm đầu tiên thuộc nhóm 0 và 5 điểm cuối thuộc nhóm 1.

Dòng 9: Vẽ biểu đồ scatter plot. x[:, 0] và x[:, 1] là hoành độ và tung độ của các điểm dữ liệu. c=y là để chỉ định màu sắc của điểm dữ liệu dựa trên nhãn từ mảng y. s=50 là kích thước của điểm trên biểu đồ. alpha=0.9 là độ trong suốt của điểm trên biểu đồ.

Dòng 11: Hiển thị biểu đồ.

2.11



A graph of a function

Description automatically generated with medium confidence

\* Giải thích:

Dòng 1-3: Nhập các thư viện cần thiết.

Dòng 5-10: Tải dữ liệu về tiểu đường từ dataset mẫu và chia thành tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Dòng 12-13: Chọn đặc trưng thứ 3 từ tập dữ liệu và chuyển đổi chúng thành mảng 2D.

Dòng 15: Sắp xếp mảng x0\_test theo trục dọc để chuẩn bị cho việc vẽ biểu đồ.

Dòng 17-18: Tăng giá trị của các điểm lên 100 lần để thay đổi tỷ lệ trên biểu đồ.

Dòng 20-22: Tạo ba mô hình Support Vector Regression với các tham số khác nhau, bao gồm kernel tuyến tính và kernel đa thức bậc 2 và 3.

Dòng 24-26: Huấn luyện ba mô hình SVR bằng dữ liệu huấn luyện.

Dòng 28-30: Dự đoán giá trị của các mẫu kiểm tra bằng ba mô hình đã huấn luyện.

Dòng 32-35: Vẽ biểu đồ scatter plot của dữ liệu kiểm tra và đường hồi quy của ba mô hình khác nhau. Các đường hồi quy có màu khác nhau và được ghi chú trên biểu đồ.

2.12

\* Clustering là gì?

- Giới thiệu về Phân cụm: Về cơ bản nó là một loại phương pháp học không giám sát. Phương pháp học không giám sát là phương pháp trong đó chúng tôi rút ra các tham chiếu từ bộ dữ liệu bao gồm dữ liệu đầu vào mà không có phản hồi được gắn nhãn. Nói chung, nó được sử dụng như một quá trình để tìm ra cấu trúc có ý nghĩa, các quy trình cơ bản có tính giải thích, các đặc điểm tổng quát và các nhóm vốn có trong một tập hợp các ví dụ.

- Phân cụm là nhiệm vụ chia tổng thể hoặc các điểm dữ liệu thành một số nhóm sao cho các điểm dữ liệu trong cùng một nhóm giống với các điểm dữ liệu khác trong cùng một nhóm và không giống với các điểm dữ liệu trong các nhóm khác. Về cơ bản nó là một tập hợp các đối tượng trên cơ sở sự giống nhau và khác nhau giữa chúng.

Ví dụ: Các điểm dữ liệu trong biểu đồ bên dưới được nhóm lại với nhau có thể được phân loại thành một nhóm duy nhất. Chúng ta có thể phân biệt các cụm và xác định được có 3 cụm trong hình bên dưới.

A diagram of a green circle with dots

Description automatically generated

- DBSCAN: Phân cụm không gian dựa trên mật độ các ứng dụng có nhiễu

Những điểm dữ liệu này được phân cụm bằng cách sử dụng khái niệm cơ bản rằng điểm dữ liệu nằm trong giới hạn nhất định từ trung tâm cụm. Các phương pháp và kỹ thuật khoảng cách khác nhau được sử dụng để tính toán các giá trị ngoại lệ.

- Tại sao phải phân cụm?

Việc phân cụm rất quan trọng vì nó quyết định việc phân nhóm nội tại giữa các dữ liệu chưa được gắn nhãn hiện có. Không có tiêu chí nào cho việc phân cụm tốt. Nó phụ thuộc vào người dùng và tiêu chí nào họ có thể sử dụng để đáp ứng nhu cầu của họ. Ví dụ: chúng ta có thể quan tâm đến việc tìm đại diện cho các nhóm đồng nhất (giảm dữ liệu), tìm “cụm tự nhiên” và mô tả các thuộc tính chưa biết của chúng (loại dữ liệu “tự nhiên”), tìm các nhóm hữu ích và phù hợp (các lớp dữ liệu “hữu ích”) hoặc trong việc tìm kiếm các đối tượng dữ liệu bất thường (phát hiện ngoại lệ). Thuật toán này phải đưa ra một số giả định cấu thành nên sự giống nhau của các điểm và mỗi giả định tạo ra các cụm khác nhau và có giá trị như nhau.

- Phương pháp phân cụm:

+ Phương pháp dựa trên mật độ: Các phương pháp này coi các cụm là vùng dày đặc có một số điểm tương đồng và khác biệt so với vùng dày đặc thấp hơn của không gian. Các phương pháp này có độ chính xác tốt và khả năng hợp nhất hai cụm. Ví dụ DBSCAN (Phân cụm ứng dụng không gian dựa trên mật độ có nhiễu), OPTICS (Sắp xếp các điểm để xác định cấu trúc phân cụm), v.v.

+ Phương pháp dựa trên phân cấp: Các cụm được hình thành trong phương pháp này tạo thành cấu trúc kiểu cây dựa trên phân cấp. Các cụm mới được hình thành bằng cách sử dụng cụm đã hình thành trước đó. Nó được chia thành hai loại

- Tích tụ (cách tiếp cận từ dưới lên)

- Phân chia (cách tiếp cận từ trên xuống)

- Phương pháp phân vùng: Các phương pháp này phân chia các đối tượng thành k cụm và mỗi phân vùng tạo thành một cụm. Phương pháp này được sử dụng để tối ưu hóa hàm tương tự tiêu chí khách quan, chẳng hạn như khi khoảng cách là tham số chính, ví dụ K-means, CLARANS (Phân cụm các ứng dụng lớn dựa trên tìm kiếm ngẫu nhiên), v.v.

- Phương pháp dựa trên lưới: Trong phương pháp này, không gian dữ liệu được tạo thành một số lượng ô hữu hạn tạo thành cấu trúc giống như lưới. Tất cả các hoạt động phân cụm được thực hiện trên các lưới này đều nhanh và độc lập với số lượng đối tượng dữ liệu, ví dụ STING (Lưới thông tin thống kê), cụm sóng, CLIQUE (CLustering In Quest), v.v.

- Thuật toán phân cụm: Thuật toán phân cụm K-mean – Đây là thuật toán học không giám sát đơn giản nhất để giải quyết vấn đề phân cụm. Thuật toán K-means phân chia n quan sát thành k cụm trong đó mỗi quan sát thuộc về cụm có giá trị trung bình gần nhất đóng vai trò là nguyên mẫu của cụm.

A diagram of different colored dots

Description automatically generated

- Ứng dụng của Clustering trong các lĩnh vực khác nhau:

Tiếp thị: Nó có thể được sử dụng để mô tả và khám phá các phân khúc khách hàng cho mục đích tiếp thị.

Sinh học: Nó có thể được sử dụng để phân loại giữa các loài thực vật và động vật khác nhau.

Thư viện: Nó được sử dụng để phân cụm các cuốn sách khác nhau trên cơ sở các chủ đề và thông tin.

Bảo hiểm: Nó được sử dụng để thừa nhận khách hàng, chính sách của họ và xác định các gian lận.

Quy hoạch thành phố: Nó được sử dụng để tạo ra các nhóm nhà và nghiên cứu giá trị của chúng dựa trên vị trí địa lý và các yếu tố khác hiện có.

Nghiên cứu động đất: Bằng cách tìm hiểu các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất, chúng ta có thể xác định các khu vực nguy hiểm.

Xử lý hình ảnh: Phân cụm có thể được sử dụng để nhóm các hình ảnh tương tự lại với nhau, phân loại hình ảnh dựa trên nội dung và xác định các mẫu trong dữ liệu hình ảnh.

Di truyền học: Phân cụm được sử dụng để nhóm các gen có kiểu biểu hiện tương tự nhau và xác định các mạng lưới gen hoạt động cùng nhau trong các quá trình sinh học.

Tài chính: Phân cụm được sử dụng để xác định các phân khúc thị trường dựa trên hành vi của khách hàng, xác định các mẫu trong dữ liệu thị trường chứng khoán và phân tích rủi ro trong danh mục đầu tư.

Dịch vụ khách hàng: Phân cụm được sử dụng để nhóm các yêu cầu và khiếu nại của khách hàng thành các danh mục, xác định các vấn đề phổ biến và phát triển các giải pháp có mục tiêu.

Sản xuất: Phân cụm được sử dụng để nhóm các sản phẩm tương tự lại với nhau, tối ưu hóa quy trình sản xuất và xác định các khiếm khuyết trong quy trình sản xuất.

Chẩn đoán y tế: Phân cụm được sử dụng để nhóm các bệnh nhân có triệu chứng hoặc bệnh tương tự, giúp đưa ra chẩn đoán chính xác và xác định phương pháp điều trị hiệu quả.

Phát hiện gian lận: Phân cụm được sử dụng để xác định các mô hình đáng ngờ hoặc điểm bất thường trong giao dịch tài chính, có thể giúp phát hiện gian lận hoặc các tội phạm tài chính khác.

Phân tích giao thông: Phân cụm được sử dụng để nhóm các mẫu dữ liệu giao thông tương tự nhau, chẳng hạn như giờ cao điểm, tuyến đường và tốc độ, có thể giúp cải thiện quy hoạch và cơ sở hạ tầng giao thông.

Phân tích mạng xã hội: Phân cụm được sử dụng để xác định các cộng đồng hoặc nhóm trong mạng xã hội, điều này có thể giúp hiểu được hành vi, ảnh hưởng và xu hướng xã hội.

An ninh mạng: Phân cụm được sử dụng để nhóm các mô hình lưu lượng mạng hoặc hành vi hệ thống tương tự nhau, có thể giúp phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng.

Phân tích khí hậu: Phân cụm được sử dụng để nhóm các mẫu dữ liệu khí hậu tương tự, chẳng hạn như nhiệt độ, lượng mưa và gió, có thể giúp hiểu rõ về biến đổi khí hậu và tác động của nó đối với môi trường.

Phân tích thể thao: Phân cụm được sử dụng để nhóm các mẫu dữ liệu hiệu suất của cầu thủ hoặc đội tương tự, có thể giúp phân tích điểm mạnh và điểm yếu của cầu thủ hoặc đội và đưa ra các quyết định chiến lược.

Phân tích tội phạm: Phân cụm được sử dụng để nhóm các mẫu dữ liệu tội phạm tương tự, chẳng hạn như địa điểm, thời gian và loại, có thể giúp xác định các điểm nóng tội phạm, dự đoán xu hướng tội phạm trong tương lai và cải thiện chiến lược phòng chống tội phạm.

\* Ví dụ:

Chúng ta sử dụng hàm make\_blobs từ scikit-learn để tạo ra dữ liệu mẫu gồm 300 điểm dữ liệu và 4 clusters (centers).

Chúng ta tạo một mô hình K-Means clustering với 4 clusters bằng cách sử dụng KMeans(n\_clusters=4).

Mô hình được huấn luyện trên dữ liệu sử dụng kmeans.fit(data).


Chúng ta dự đoán nhãn của từng điểm dữ liệu bằng cách sử dụng kmeans.predict(data).

Các tọa độ của các cluster centers được trích xuất bằng cách sử dụng kmeans.cluster\_centers\_.

Cuối cùng, chúng ta vẽ biểu đồ scatter plot để hiển thị dữ liệu, các cluster centers (đánh dấu bằng dấu "x" đỏ), và màu sắc tương ứng với cluster của từng điểm dữ liệu.

Kết quả sẽ là một biểu đồ hiển thị các cluster và cluster centers trong dữ liệu mẫu

- Code:




A diagram of different colored dots


Description automatically generated

2.13 Deploy machine

**Loading the Data**



**Cleaning the Data**

****

**A screenshot of a computer program

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer program

Description automatically generated**

**Examining the Correlation Between the Features**

**A black screen with white text

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**Plotting the Correlation Between Features**

**A screen shot of a computer program

Description automatically generated**

**A diagram of blood pressure

Description automatically generated with medium confidence**

**A screen shot of a computer code

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer screen

Description automatically generated**

**A screen shot of a computer

Description automatically generated**

**Evaluating the Algorithms**

\* Logistic Regression

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

\* K-Nearest Neighbors

A computer screen shot of a program

Description automatically generated

\* Support Vector Machines

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A black screen with white text

Description automatically generated

**Selecting the Best Performing Algorithm**

**A screen shot of a computer

Description automatically generated**

**Training and Saving the Model**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer program


Description automatically generated**

**A screen shot of a computer

Description automatically generated**

**Deploying the Model**

****

****

**Testing the Model**

**A black background with red text

Description automatically generated**


****


****

****

****

**Creating the Client Application to Use the Model**

****



A screen shot of a computer

Description automatically generated