



**BÁO CÁO HỌC PHẦN**

TÊN HỌC PHẦN: **ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY**

MÃ SỐ LỚP HP: **211CLCO332779** – (Tối thứ 3)

TÊN ĐỀ TÀI: **TÌM HIỂU AWS SAGEMAKER**

**VÀ VIẾT ỨNG DỤNG MINH HỌA**

**GVHD: TS. Huỳnh Xuân Phụng**

Họ tên sinh viên [1]: **DIỆP THÁI DƯƠNG 19110009**

Họ tên sinh viên [2]: **NGUYỂN KỲ HẢI 19110197**

Họ tên sinh viên [3]: **TRẦN NGUYỄN QUỐC KHÁNH 19110227**

**Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2021**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Xuân Phụng**

TÊN HỌC PHẦN: **ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY**

MÃ SỐ LỚP HP: **211CLCO332779** – (Tối thứ 3)

TÊN ĐỀ TÀI: **TÌM HIỂU AWS SAGEMAKER VÀ VIẾT ỨNG DỤNG MINH HỌA**

Họ tên sinh viên [1]: **DIỆP THÁI DƯƠNG 19110009**

Họ tên sinh viên [2]: **NGUYỂN KỲ HẢI 19110197**

Họ tên sinh viên [3]: **TRẦN NGUYỄN QUỐC KHÁNH 19110227**

***Nhận xét của giảng viên***

…………………………

………………………...

………………………….

**Điểm đánh giá**: …......(…………….)

*TP.HCM, ngày….tháng….năm 2021*

Giảng viên chấm điểm

*(Ký tên)*

**LỜI CẢM ƠN**

Để hoàn thành tốt đề tài và bài báo cáo này, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên, **TS Huỳnh Xuân Phụng**, người đã trực tiếp hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình làm đề tài. Chúng em cảm ơn thầy đã đưa ra những lời khuyên từ kinh nghiệm thực tiễn của mình để định hướng cho chúng em đi đúng với yêu cầu của đề tài đã chọn, luôn giải đáp thắc mắc và đưa ra những góp ý, chỉnh sửa kịp thời giúp chúng em khắc phục nhược điểm và hoàn thành tốt cũng như đúng thời hạn đã đề ra.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành các quý thầy cô trong khoa Đào tạo Chất Lượng Cao nói chung và ngành Công Nghệ Thông Tin nói riêng đã tận tình truyền đạt những kiến thức cần thiết giúp chúng em có nền tảng để làm nên đề tài này, đã tạo điều kiện để chúng em có thể tìm hiểu và thực hiện tốt đề tài. Cùng với đó, chúng em xin được gửi cảm ơn đến các bạn cùng khóa đã cung cấp nhiều thông tin và kiến thức hữu ích giúp chúng em có thể hoàn thiện hơn đề tài của mình.

Đề tài và bài báo cáo được chúng em thực hiện trong khoảng thời gian ngắn, với những kiến thức còn hạn chế cùng nhiều hạn chế khác về mặt kĩ thuật và kinh nghiệm trong việc thực hiện một dự án phần mềm. Do đó, trong quá trình làm nên đề tài có những thiếu sót là điều không thể tránh khỏi nên chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các quý thầy cô để kiến thức của chúng em được hoàn thiện hơn và chúng em có thể làm tốt hơn nữa trong những lần sau.

Chúng em xin chân thành cảm ơn. Cuối lời, chúng em kính chúc quý thầy, quý cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công hơn nữa trong sự nghiệp trồng người. Một lần nữa chúng em xin chân thành cảm ơn.

Nhóm sinh viên thực hiện.

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 1](#_Toc88932644)

[1.1 Lý do chọn đề tài 1](#_Toc88932645)

[1.2 Tổng quan về đề tài 1](#_Toc88932646)

[1.3 Nội dung chuyên môn chính của đề tài 2](#_Toc88932647)

[1.4 Mô tả ứng dụng 2](#_Toc88932648)

[CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 4](#_Toc88932649)

[2.1 Tổng quan về Điện toán đám mây (Cloud Computing): 4](#_Toc88932650)

[2.2 Tổng quan về AWS 4](#_Toc88932651)

[2.3 Tổng quan về S3 5](#_Toc88932652)

[2.4 Tổng quan về SageMaker 6](#_Toc88932653)

[CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ĐỀ TÀI 7](#_Toc88932654)

[3.1 Hướng dẫn sử dụng Amazon SageMaker Studio 7](#_Toc88932655)

[3.2 Hướng dẫn các bước thực hiện dự án mô hình học máy 8](#_Toc88932656)

[3.2.1 Chuẩn bị dữ liệu và tạo Notebook 8](#_Toc88932657)

[3.2.2 Xử lý và làm sạch dữ liệu 10](#_Toc88932658)

[3.2.3 Phân tách tập dữ liệu 15](#_Toc88932659)

[3.2.4 Đào tạo mô hình dùng SageMaker 16](#_Toc88932660)

[3.2.5 Triển khai mô hình 20](#_Toc88932661)

[3.2.6 Kiểm tra 21](#_Toc88932662)

[CHƯƠNG 4 TỔNG KẾT 25](#_Toc88932663)

[4.1 Kết quả đạt được: 25](#_Toc88932664)

[4.2 Những hạn chế: 25](#_Toc88932665)

[4.3 Hướng phát triển: 25](#_Toc88932666)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 26](#_Toc88932667)

**DANH SÁCH HÌNH ẢNH**

[Hình 3: Quy trình xây dựng hệ thống máy học dùng AWS SageMaker 7](#_Toc88932719)

[Hình 3.1 a: Giao diện Amazon SageMaker 7](#_Toc88932720)

[Hình 3.1 b: Chọn IDE và chuyển hướng đến giao diện phát triển mô hình ML 8](#_Toc88932721)

[Hình 3.1 c: Giao diện môi trường JupyterLab 8](#_Toc88932722)

[Hình 3.2.1 a: Tập dữ liệu insurance.csv 9](#_Toc88932723)

[Hình 3.2.1 b: Tạo file notebook 9](#_Toc88932724)

[Hình 3.2.1 c: Thiết lập môi trường notebook 10](#_Toc88932725)

[Hình 3.2.2 a: Đọc tập tin insurance.csv 11](#_Toc88932726)

[Hình 3.2.2b: Một số thông tin về dữ liệu 12](#_Toc88932727)

[Hình 3.2.2 c: Kết quả kiểm tra giá trị null của tập dữ liệu 12](#_Toc88932728)

[Hình 3.2.2 d: Kết quả chuyển đổi dữ liệu ở cột sex của tập dữ liệu 12](#_Toc88932729)

[Hình 3.2.2 e: Kết quả chuyển đổi dữ liệu ở cột smoker 13](#_Toc88932730)

[Hình 3.2.2 g: Kết quả sau khi chuyển đổi cột region 13](#_Toc88932731)

[Hình 3.2.2 h: Kết quả sau khi xử lý tập dữ liệu 14](#_Toc88932732)

[Hình i: Mối quan hệ giữa age và charge 14](#_Toc88932733)

[Hình j: Mối quan hệ giữa bmi và charge 15](#_Toc88932734)

[Hình 3.2.3 a: Loại bỏ cột charge đầu vào và thêm vào cột charge đầu ra 15](#_Toc88932735)

[Hình 3.2.3 b : Chuyển đổi dữ liệu X, y 16](#_Toc88932736)

[Hình 3.2.3 c: Kết quả phân tách tập dữ liệu 16](#_Toc88932737)

[Hình 3.2.3 d: Kết quả phẩn trăm độ chính xác của mô hình 16](#_Toc88932738)

[Hình 3.2.4 a: Kết quả vai trò IAM của SageMaker 17](#_Toc88932739)

[Hình 3.2.4 b: Chuyển đổi sang dạng vector 17](#_Toc88932740)

[Hình 3.2.4 c: Chuyển đổi dữ liệu đào tạo 18](#_Toc88932741)

[Hình 3.2.4 e: Kết quả vị trí nơi lưu trữ dữ liệu đào tạo 18](#_Toc88932742)

[Hình 3.2.4. g: Kết quả vị trí lưu trữ dữ liệu đầu ra 18](#_Toc88932743)

[Hình 3.2.4 h: Kết quả được tạo ra ở S3 19](#_Toc88932744)

[Hình 3.2.4 i: Chỉ định tên thuật toán để đào tạo 19](#_Toc88932745)

[Hình 3.2.4 j: Chuẩn bị trước khi đào tạo mô hình 19](#_Toc88932746)

[Hình 3.2.4 k: Các tham số đào tạo mô hình 20](#_Toc88932747)

[Hình 3.2.4 m: Kết quả sau khi đào tạo 20](#_Toc88932748)

[Hình 3.2.5 a: Kết quả khi triển khai mô hình 20](#_Toc88932749)

[Hình 3.2.5 b: Điểm truy cập end point 21](#_Toc88932750)

[Hình 3.2.6 a : Kết quả dự đoán 22](#_Toc88932751)

[Hình 3.2.6 b: Kết quả dưới dạng array 23](#_Toc88932752)

[Hình 3.2.6 c: Kết quả thực tế và kết quả dự đoán 24](#_Toc88932753)

[Hình 3.2.6 d: Kết quả dưới dạng biểu đồ 24](#_Toc88932754)

[Hình 3.2.6 e: Xóa điểm cuối end point 24](#_Toc88932755)

# GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

## **Lý do chọn đề tài**

Ngày nay, học máy (Machine Learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cung cấp cho các hệ thống khả năng tự học và cải thiện kinh nghiệm từ dữ liệu đầu vào để giải quyết những vấn đề cụ thể.

AWS là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 200 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Một trong những dịch vụ phát triển nhanh nhất trong lịch sử AWS là Amazon SageMaker. Amazon SageMaker được xây dựng dựa trên hai thập kỷ kinh nghiệm của Amazon trong việc phát triển các ứng dụng máy học thực tế, là một giải pháp AWS được quản lý hoàn toàn, cho phép các nhà khoa học và nhà phát triển dữ liệu nhanh chóng xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình học máy.

Do đó để tìm hiểu về cách thức hoạt động cũng như cách xây dựng, đào tạo và triển khai mô hình học máy sử dụng Amazon SageMaker, nhóm em đã chọn đề tài Tìm hiểu AWS SageMaker và viết ứng dụng minh họa để làm rõ các vấn đề nêu trên.

## **Tổng quan về đề tài**

Đối với những người yêu công nghệ thì họ có thể sẽ đặt ra câu hỏi: “Tại sao tôi nên sử dụng AWS SageMaker ?”. Để trả lời câu hỏi trên thì chúng ta cần phải biết được những khó khăn khi triển khai một dự án học máy. Mức độ phức tạp của dự án của doanh nghiệp sẽ tăng lên khi quy mô được mở rộng. Điều này là do các dự án học máy bao gồm ba giai đoạn chính: xây dựng, đào tạo và triển khai, mỗi giai đoạn có thể liên tục lặp lại, và khi dữ liệu được sử lý tăng lên, thì độ phức tạp cũng tăng theo.

Để giúp các nhà khoa học dữ liệu và nhà phát triển có thể đưa ra các mô hình học máy khả thi trên quy mô lớn với thời gian, công sức và chi phí ít hơn thì AWS SageMaker xuất hiện. Là một nền tảng học máy được quản lý hoàn toàn, SageMaker tóm tắt các kỹ năng phần mềm, cho phép các kỹ sư dữ liệu xây dựng và đào tạo các mô hình học máy mà họ muốn với một bộ công cụ trực quan và dễ sử dụng. Amazon SageMaker đóng gói tất cả các thành phần được sử dụng cho học máy trong một lớp vỏ duy nhất, cho phép nhà khoa học dữ liệu cung cấp các dự án ML từ đầu đến cuối, với công sức giảm thiểu và chi phí thấp hơn.

## **Nội dung chuyên môn chính của đề tài**

* Tìm hiểu dịch vụ lưu trữ dữ liệu của AWS: AWS S3.
* Tìm hiểu SageMaker:

+ Cách thiết lập môi trường phát triển tích hợp (IDE) của SageMaker.

+ Các bước để triển khai một mô hình máy học dùng SageMaker.

+ Kiểm tra trên mô hình đã triển khai.

## **Mô tả ứng dụng**

Xây dựng chương trình dự đoán chi phí bảo hiểm cho các khách hàng khác nhau dựa trên các thông tin về độ tuổi, giới tính, chỉ số BMI, thói quen hút thuốc lá và vị trí địa lý.

Chương trình sẽ nhận vào tập dữ liệu csv, sau đó dùng SageMaker thực hiện các bước để triển khai mô hình dùng SageMaker để đưa ra dự đoán về phí báo hiểm. Dữ liệu trước và sau khi đào tạo sẽ được lưu trữ và quản lý trên AWS S3.

Data source: <https://www.kaggle.com/mirichoi0218/insurance>

* 1. **Phân công công việc:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thời gian | Công việc | Người thực hiện | Kết quả |
| 1 | 5/10/2021 – 12/10/2021 | Tìm hiểu về dịch vụ AWS SageMaker | Cả nhóm | Hoàn thành |
| 2 | 12/10/2021 – 19/10/2021 | Lựa chọn, thống nhất và mô tả sơ bộ về đề tài | Cả nhóm | Hoàn thành |
| 3 | 19/10/2021 – 26/10/2021 | Tìm kiếm tập dữ liệu  (<https://www.kaggle.com/>) | Dương | Hoàn thành |
| 4 | 26/10/2021 – 2/11/2021 | Tìm hiểu IDE SageMaker Studio | Hải | Hoàn thành |
| 5 | 2/11/2021 – 9/11/2021 | Tiến hành viết chương trình xử lý dữ liệu ban đầu | Dương | Hoàn thành |
| 6 | 9/11/2021 – 16/11/2021 | Trực quan hóa và phân tách tập dữ liệu | Khánh | Hoàn thành |
| 7 | 16/11/2021 – 23/11/2021 | Tiến hành đào tạo và triển khai mô hình dùng SageMaker | Khánh | Hoàn thành |
| 8 | 23/11/2021 – 28/11/2021 | Kiểm tra mô hình | Hải | Hoàn thành |
| 9 | 28/11/2021 – 30/11/2021 | Viết báo cáo | Cả nhóm | Hoàn thành |

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI

## **Tổng quan về Điện toán đám mây (Cloud Computing):**

Thuật ngữ “Điện toán đám mây” (Cloud Computing) để chỉ mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet.

Điện toán đám mây là một thị trường đang phát triển ngày một mạnh mẽ do chúng cung cấp công nghệ cho các công ty thuê, phục vụ qua kết nối Internet và chỉ phải trả cho những gì họ sử dụng. Điều này trái ngược với phương pháp truyền thông là mua phần cứng và phần mềm rồi tự cài đặt và bảo trì. Vì vậy số lượng các doanh nghiệp đang chuyển sang ứng dụng công nghệ đám mây ngày một tăng nhanh, điện toán đám mây đang dần trở thành giải pháp chủ đạo trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã và đang áp dụng mô hình điện toán đám mây và ứng dụng những tính năng của hệ thống này trong doanh nghiệp của mình. Từ những lá thư điện tử mà chúng ta vẫn kiểm tra mỗi ngày cho đến bộ nhớ điện thoại, tất cả đều được lưu trữ và quản lý bởi điện toán đám mây.

Ứng dụng của điện toán đám mây không chỉ dừng lại ở các email cá nhân hay lưu trữ dữ liệu, mà nhờ khả năng mở rộng linh hoạt điện toán đám mây đã trở thành phương tiện được lựa chọn để phát triển, thử nghiệm và triển khai phần mềm. Các ví dụ về điện toán đám mây ngày nay có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, từ các ứng dụng tin nhắn cho tới video streaming, chatbots …

## **Tổng quan về AWS**

AWS – Amazon Web Services từ lâu đã được coi là “Gã khổng lồ” trong việc triển khai nền tảng dịch vụ điện toán đám mây, khi mà thị phần của nó còn lớn hơn thị phần của 4 đối thủ kế tiếp là Microsoft, Google, IBM và Alibaba cộng lại.

AWS là nền tảng dịch vụ điện toán đám mây an toàn, mang đến khả năng tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung và các chức năng khác nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng và phát triển.

AWS là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 165 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới. Hàng triệu khách hàng—bao gồm các công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh nhất, các tập đoàn lớn nhất cũng như các cơ quan hàng đầu của chính phủ—đều tin tưởng vào AWS để phát triển cơ sở hạ tầng, trở nên linh hoạt hơn và giảm chi phí.

Các dịch vụ chính mà AWS cung cấp: Tính toán, lưu trữ, phân phối mạng và nội dung, các công cụ quản lý, các công cụ phát triển, phân tích, học máy, công nghệ thực tế ảo …

## **Tổng quan về S3**

[Amazon](https://cuongquach.com/tag/amazon)**Simple Storage Service (Amazon S3)** là một dịch vụ lưu trữ đối tượng cung cấp khả năng thay đổi theo quy mô, tính khả dụng của dữ liệu, bảo mật và hiệu năng hàng đầu trong lĩnh vực. Điều này có nghĩa là khách hàng thuộc mọi quy mô và lĩnh vực có thể sử dụng dịch vụ này để lưu trữ và bảo vệ bất kỳ lượng dữ liệu nào cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như trang web, ứng dụng di động, sao lưu và khôi phục, lưu trữ, ứng dụng doanh nghiệp, thiết bị IoT và phân tích dữ liệu lớn.

**Amazon S3** cung cấp các tính năng quản lý dễ sử dụng, nhờ đó, bạn có thể tổ chức dữ liệu và cấu hình các kiểm soát truy cập được tinh chỉnh để đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, tổ chức và yêu cầu về tuân thủ.**Amazon S3** được thiết kế để đảm bảo độ bền 99,999999999% (11,9’s downtime) và lưu trữ dữ liệu của hàng triệu ứng dụng cho các công ty trên toàn thế giới.

Dữ liệu trên**Amazon S3** được hệ thống hoá theo khái niệm Bucket:

* Amazon S3 lưu trữ dữ liệu như một Object.
* Một **Bucket** là một đơn vị lưu trữ logical trên **S3**.
* Một Bucket sẽ chứa các object, trong đó Object sẽ chứa dữ liệu (data) và metadata miêu tả về dữ liệu đó.
* Chúng ta có thể chỉ định vị trí địa lý khu vực mà Bucket của bạn tạo ra sẽ được lưu trữ ở **Amazon S3** khu vực đó.
* Mỗi bucket sẽ có một cái tên toàn cục (global) độc nhất. Điều đó có nghĩa nếu tên bucket đã được xài thì không tài khoản AWS nào ở bất kì khu vực nào có thể đặt lại tên đó.

## **Tổng quan về SageMaker**

Amazon SageMaker là một dịch vụ học máy được quản lý hoàn toàn. Với Amazon SageMaker, các nhà khoa học và nhà phát triển dữ liệu có thể nhanh chóng và dễ dàng xây dựng và đào tạo các mô hình học máy, sau đó trực tiếp triển khai chúng vào một môi trường lưu trữ sẵn sàng sản xuất. Nó cung cấp một phiên bản sổ ghi chép tác giả Jupyter tích hợp để dễ dàng truy cập vào các nguồn dữ liệu của chúng ta để khám phá và phân tích, do đó chúng ta không phải quản lý máy chủ. Nó cũng cung cấp các thuật toán học máy phổ biến được tối ưu hóa để chạy hiệu quả với dữ liệu cực lớn trong môi trường phân tán. Với hỗ trợ nguyên bản cho các thuật toán và khuôn khổ khác nhau, Amazon SageMaker cung cấp các tùy chọn đào tạo phân tán linh hoạt điều chỉnh cho phù hợp với quy trình công việc cụ thể. Triển khai mô hình vào một môi trường an toàn và có thể mở rộng bằng cách khởi chạy mô hình đó với một cú nhấp chuột từ bảng điều khiển Amazon SageMaker.


AWS SageMaker thực sự là một phần của cuộc cách mạng không máy chủ: nhà phát triển cung cấp mã chứ không quản lý máy chủ và cơ sở hạ tầng. Do đó sẽ có ít cấu hình hơn, ít chi phí phát triển ứng dụng hơn.

Quy trình làm việc của SageMaker:

* Bắt đầu phiên bản sổ ghi chép
* Tải xuống dữ liệu
* Xử lý chuẩn bị dữ liệu, làm sạch dữ liệu
* Xuất dữ liệu CSV và tải lên S3 (bộ nhớ)
* Mô hình đào tạo với dữ liệu bên trên
* Kiểm tra mô hình được đào tạo
* Triển khai mô hình
* Sử dụng mô hình đã nói thông qua điểm cuối end-point

# PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ ĐỀ TÀI

Như đã phân tích bên trên chúng ta sẽ thực hiện các bước theo quy trình làm việc của SageMaker.




Hình 3: Quy trình xây dựng hệ thống máy học dùng AWS SageMaker

## **Hướng dẫn sử dụng Amazon SageMaker Studio**


Amazon SageMaker Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) đầy đủ đầu tiên được thiết kế riêng cho Machine Learning, mang lại mọi thứ chúng ta cần cho ML dưới một giao diện người dùng trực quan, thống nhất. Ngoài ra sử dụng môi trường phát triển tích hợp này còn giúp người dùng tiết kiệm được thời gian, công sức và cả chi phí.

Trên giao diện AWS Management Console, trong phần Services tìm và chọn Amazon SageMaker.




Hình 3.1 a: Giao diện Amazon SageMaker

Trên thanh điều hướng bên trái, chọn môi trường phát triển tích hợp Amazon SageMaker Studio chọn Launch the application để chuyển đến môi trường phát triển ML của SageMaker.



Hình 3.1 b: Chọn IDE và chuyển hướng đến giao diện phát triển mô hình ML




Hình 3.1 c: Giao diện môi trường JupyterLab

## **Hướng dẫn các bước thực hiện dự án mô hình học máy**

### **Chuẩn bị dữ liệu và tạo Notebook**


Như những mô tả bên trên thì ứng dụng này dùng để đưa ra dự đoán về chi phí bảo hiểm mà khách hàng phải trả dựa trên các thông tin về độ tuổi, giới tính, bmi, số con, thói quen hút thuốc và vị trí địa lý khác nhau.

****

Hình 3.2.1 a: Tập dữ liệu insurance.csv


Để tạo một file Notebook ta thực hiện:

Vào File 🡪 New 🡪 Notebook



Hình 3.2.1 b: Tạo file notebook


Sau đó thực hiện setup môi trường notebook bằng cách chọn Image là Data Science và Kernel là Python 3.



Hình 3.2.1 c: Thiết lập môi trường notebook


### **Xử lý và làm sạch dữ liệu**

Đầu tiên tiến hành thêm các thư viện được yêu cầu để làm việc với Data Science và dùng thư viện pandas để đọc tập tin csv.




Hình 3.2.2 a: Đọc tập tin insurance.csv

Tiếp theo thực hiện xem một số thông tin tổng quan như là số lượng, giá trị trung bình, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của từng cột thuộc tính của tập dữ liệu.



Hình 3.2.2b: Một số thông tin về dữ liệu


Dùng hàm kiểm tra null để xem tập dữ liệu có chưa giá trị null hay không.



Hình 3.2.2 c: Kết quả kiểm tra giá trị null của tập dữ liệu


Do tập dữ liệu vẫn có các giá trị là chữ nên để trực quan dữ liệu và đào tạo được mô hình máy học thì dữ liệu cần phải được chuyển sang dữ liệu số.

Để thực hiện việc này, đầu tiên ta dùng phương thức unique() để biết được các giá trị khác nhau trong cột thuộc tính, sau đó dùng phương thức apply lambda để chuyển đổi dữ liệu.



Hình 3.2.2 d: Kết quả chuyển đổi dữ liệu ở cột sex của tập dữ liệu

Tiến hành thực hiện tương tự như vậy để chuyển đổi dữ liệu ở cột smoker.




Hình 3.2.2 e: Kết quả chuyển đổi dữ liệu ở cột smoker

Tương tự đối với cột region do có bốn thuộc tính nên ta sẽ tiến hành tách thành ba cột, nếu dòng đó thuộc region nào thì region đó mang giá trị 1 còn các region còn lại mang giá trị 0.




Hình 3.2.2 g: Kết quả sau khi chuyển đổi cột region

Cuối cùng là dùng lệnh drop loại bỏ cột region khỏi tập dữ liệu:




Hình 3.2.2 h: Kết quả sau khi xử lý tập dữ liệu

Tiếp theo tiến hành trực quan dữ liệu dưới dạng biểu đồ bằng regplot để thấy được mối quan hệ giữa các cột đầu vào và giá trị đầu ra.



Hình i: Mối quan hệ giữa age và charge




Hình j: Mối quan hệ giữa bmi và charge

Với các kết quả trên có thể nhận thấy rằng các mối quan hệ này là mối quan hệ tuyến tính, tức là khi giá trị trục ngang tăng thì giá trị trục đứng cũng tăng theo.


### **Phân tách tập dữ liệu**

Trước tiên ta gọi X là các giá trị đầu vào, y là giá trị đầu ra chi phí, tức là với tập dữ liệu hiện tại ta sẽ loại bỏ cột charge ban đầu và thêm vào một cột chagre rỗng mới.




Hình 3.2.3 a: Loại bỏ cột charge đầu vào và thêm vào cột charge đầu ra

Thực hiện chuyển đổi X, y sang kiểu dữ liệu float32 và định dạng kết quả đầu ra.



Hình 3.2.3 b : Chuyển đổi dữ liệu X, y


Tiến hành phân tách tập dữ liệu làm hai phần là tập đào tạo và tập kiểm tra với tỉ lệ 0.7 : 0.3 bằng thư viện sklearn.



Hình 3.2.3 c: Kết quả phân tách tập dữ liệu

Do dữ liệu có 1338 dòng nên sau khi tách phần đào tạo sẽ là 70% của 1338 là 936 dòng và tập kiểm tra là 402 dòng.

Ta có thể dùng hàm LinearRegression của thư viện sklearn để thực hiện in ra phần trăm độ chính xác của mô hình phân tách trên.




Hình 3.2.3 d: Kết quả phẩn trăm độ chính xác của mô hình

### **Đào tạo mô hình dùng SageMaker**


Trong phần này chúng ta sẽ cần sử dụng đến Amazon S3 để lưu trữ dữ liệu. Chúng ta sẽ sử dụng Bucket mặc định của AWS để làm nơi lưu trữ dữ liệu đào tạo và dữ liệu đầu ra. Chúng ta cũng cần cung cấp vai trò IAM cho SageMaker để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chúng ta.

Đầu tiên ta cần phải thêm thư viện chính của đề tài này là sagemaker, ngoài ra cần thêm thư viện boto3 – một AWS Python SDK cho phép các nhà phát triển viết ứng dụng sử dụng các dịch vụ như Amazon S3 hoặc EC2.




Hình 3.2.4 a: Kết quả vai trò IAM của SageMaker

Tiếp theo thực hiện chuyển đổi y\_train và y\_test đã định nghĩa là giá trị đầu ra bên trên sang dạng vector.




Hình 3.2.4 b: Chuyển đổi sang dạng vector

Thực hiện chuyển đổi dữ liệu đào tạo thành định dạng đầu vào tương thích với Sagemaker và xóa bộ nhớ đệm trong bộ nhớ.




Hình 3.2.4 c: Chuyển đổi dữ liệu đào tạo

Tiến hành tải dữ liệu đào tạo lên S3 bằng cách định nghĩa thêm một key. Vị trí dữ liệu tải lên được định dạng như sau: đầu tiên là bucket, ở đây là bucker mặc định của AWS S3, sau đó là prefix hay thư mục con của bucker, tiếp theo là thư mục train và cuối cùng là key vừa định nghĩa.




Hình 3.2.4 e: Kết quả vị trí nơi lưu trữ dữ liệu đào tạo

Tương tự như trên tiến hành tạo nơi lưu trữ dữ liệu đầu ra.




Hình 3.2.4. g: Kết quả vị trí lưu trữ dữ liệu đầu ra




Hình 3.2.4 h: Kết quả được tạo ra ở S3

Bước tiếp theo thực hiện đào tạo mô hình bằng cách tạo container và chỉ định tên thuật toán triển khai, ở đây dùng thuật toán linear-learner.




Hình 3.2.4 i: Chỉ định tên thuật toán để đào tạo

Tiếp theo chuyển container vừa tạo và các loại instances, đường dẫn đầu ra, phiên sagemarket đã định nghĩa từ trước để đào tạo mô hình.




Hình 3.2.4 j: Chuẩn bị trước khi đào tạo mô hình

Thiết lập các tham số tùy chỉnh để đào tạo mô hình như là feature\_dim tức là số lượng cột đầu vào (ở đây là 8), tiếp theo là thể loại dự đoán predictor\_type (ở đây là loại hồi quy) và số lượng mô hình đào tạo num\_models.



Hình 3.2.4 k: Các tham số đào tạo mô hình

Do sử dụng môi trường phát triển tích hợp của AWS nên việc đào tạo mô hình được thực hiện đơn giản chỉ bằng một dòng lệnh.





Hình 3.2.4 m: Kết quả sau khi đào tạo


### **Triển khai mô hình**

Bước triển khai này cũng được được Amazon SageMaker tích hợp để phát triển nên việc triển khai cũng diễn ra rất đơn giản.



Hình 3.2.5 a: Kết quả khi triển khai mô hình

Khi chúng ta triển khai mô hình dùng SageMaker thì hệ thống sẽ tạo ra một điểm truy cập end point để người dùng có thể truy cập.



Hình 3.2.5 b: Điểm truy cập end point


### **Kiểm tra**

Để kiểm tra mô hình vừa triển khai trước tiên cần chuyển dữ liệu sang dạng text/csv và dùng hàm dự đoán predict để in ra kết quả dự đoán.




Hình 3.2.6 a : Kết quả dự đoán

Ta cũng có thể chuyển kết quả sang dạng array bằng cách chuyển đổi.




Hình 3.2.6 b: Kết quả dưới dạng array

Tiếp theo thực hiện in kết quả thực tế và kết quả dự đoán để so sánh.




Hình 3.2.6 c: Kết quả thực tế và kết quả dự đoán



Hình 3.2.6 d: Kết quả dưới dạng biểu đồ

Như vậy với độ chính xác dự đoán là khoảng 75% thì mô hình đã dự đoán được chi phí bảo hiểm của khách hàng khá chính xác so với kết quả thực tế.

Cuối cùng xóa end point đề không bị AWS tính phí.



Hình 3.2.6 e: Xóa điểm cuối end point

# TỔNG KẾT

## **Kết quả đạt được:**

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm em đã đạt được những thành quả sau:

* Biết được các dịch vụ được cung cấp bởi AWS, cụ thể là Amazon SageMaker, Amazon S3.
* Các bước để thực hiện một dự án Machine Learning dùng Amazon SageMaker.
* Biết được một phần nhỏ của lĩnh vực Data Science.
* Áp dụng được các dịch vụ trên nền tảng đám mây của AWS cung cấp để thực hiện đề tài.
* Những điều rút ra được sau khi làm đề tài: Amazon SageMaker sẽ khiến việc xây dựng các mô hình ML trở nên dễ dàng bằng cách cung cấp mọi thứ chúng ra cần để nhanh chóng kết nối với dữ liệu đào tạo, cũng như chọn thuật toán và framework tốt nhất cho ứng dụng của chúng ta. Đồng thời, dịch vụ này cũng quản lý tất cả cơ sở hạ tầng nền tảng để có thể đào tạo mô hình ở quy mô petabyte.

## **Những hạn chế:**

- Ứng dụng minh họa còn cơ bản chưa đến mức nâng cao.

- Độ chính xác của việc dự đoán chưa cao lắm chỉ khoảng 75%.

- Thuật toán thực hiện còn ở mức cơ bản.

## **Hướng phát triển:**

- Cải tiến thuật toán để mô hình có thể đưa ra dự đoán chính xác hơn nữa.

- Dùng AWS Lambda để tạo ra các điểm truy cập cho người dùng.

- Cải tiến mã code để tối ưu hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kaggle: <https://www.kaggle.com/mirichoi0218/insurance>
2. Wikipedia: <https://vi.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services>

<https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8Dc_m%C3%A1y>

1. Bizfly Cloud: <https://bizflycloud.vn/tin-tuc/mot-so-vi-du-noi-bat-ve-dien-toan-dam-may-cloud-computing-20180611015908902.htm>
2. CUONG QUACH: <https://cuongquach.com/amazon-s3-la-gi.html>
3. ICHI.PRO <https://ichi.pro/vi/amazon-sagemaker-cho-hoc-sau-may-hoc-huong-dan-toan-dien-178052897125174>
4. AWS: <https://aws.amazon.com/vi/sagemaker/>
5. Towards data science: <https://towardsdatascience.com/machine-learning-on-aws-sagemaker-b23e32503106>