**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**MÔN HỌC: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU**

**BÁO CÁO CUỐI KÌ**

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH TẬP DỮ LIỆU LƯỢNG MƯA Ở ÚC**

**GVHD: Ths.Nguyễn Văn Thành**

**SVTH:**   **MSSV**

Nguyễn Phương Khoa21133048

Phạm Hữu Dũng 21133022

Hoàng Mạnh Đức 21133027

Trương Quốc Việt 21133092

Lê Lương Trường An 21133001

**Thành Phố Hồ Chí Minh, Tháng 05 năm 2024**

**NHẬN XÉT CỦA GV:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ĐIỂM** **GV ký tên**

**Bảng Phân Công Nhiệm Vụ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ và Tên** | **Nhiệm Vụ** | **Mức độ** | **Ưu Điểm** | **Nhược Điểm** |
| Hoàng Mạnh Đức | +Tham gia làm trực quan hóa dữ liệu về: EDA (Thực hiện Tiền Xử lí dữ liệu)  +Thực hiện làm mô hình phân tích Random Forest Classifier | 100% | +Hoàn thành tốt được nhiệm vụ làm mô hình trên.  +Hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các mô hình. | Trong quá trình làm vẫn còn nhiều thiếu sót,mô hình chưa được hoàn thiện tốt. |
| Nguyễn Phương Khoa | +Tham gia làm trực quan hóa dữ liệu về: EDA (Thực hiện kiểm tra dữ liệu)  +Thực hiện làm mô hình phân tích Logistic Regression | 100% | +Hoàn thành tốt được nhiệm vụ làm mô hình trên. | Trong quá trình làm vẫn còn nhiều thiếu sót,mô hình chưa được hoàn thiện tốt. |
| Phạm Hữu Dũng | +Thực hiện làm mô hình phân tích KNN  +Tham gia làm trực quan hóa dữ liệu về: EDA (Thực hiện Tiền Xử lí dữ liệu) | 100% | +Hoàn thành tốt được nhiệm vụ làm mô hình trên.  +Hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các mô hình. | Trong quá trình làm vẫn còn nhiều thiếu sót,mô hình chưa được hoàn thiện tốt. |
| Trương Quốc Việt | +Tham gia làm trực quan hóa dữ liệu về: EDA (Thực hiện Phân Tích Sơ bộ)  +Thực hiện làm mô hình phân tích DecisionTree  Classifier | 100% | +Hoàn thành tốt được nhiệm vụ làm mô hình trên. | Trong quá trình làm vẫn còn nhiều thiếu sót,mô hình chưa được hoàn thiện tốt. |
| Lê Lương Trường An | +Thực hiện làm mô hình phân tích Support Vector Machine  +Tham gia làm trực quan hóa dữ liệu về: EDA (Thực hiện Phân Tích Sơ bộ) | 100% | +Hoàn thành tốt được nhiệm vụ làm mô hình trên.  +Hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các mô hình. | Trong quá trình làm vẫn còn nhiều thiếu sót,mô hình chưa được hoàn thiện tốt. |

**Mục Lục**

[CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1](#_Toc166702172)

[1.1. Lý do chọn đề tài 1](#_Toc166702173)

[1.2. Tổng quan về tập dữ liệu 1](#_Toc166702174)

[1.2.1. Nguồn dữ liệu 1](#_Toc166702175)

[1.2.2. Mô tả chi tiết tập dữ liệu 1](#_Toc166702176)

[CHƯƠNG II: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ DỮ LIỆU (EDA). 3](#_Toc166702177)

[2.1. Kiểm tra dữ liệu 3](#_Toc166702178)

[2.2. Phân tích sơ bộ 5](#_Toc166702179)

[2.3. Tiền xử lý dữ liệu 12](#_Toc166702180)

[CHƯƠNG III: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ 15](#_Toc166702181)

[3.1. Logistic Regression: 15](#_Toc166702182)

[3.2. Random Forest Classifier: 16](#_Toc166702183)

[3.3. Decision Tree Classifier: 17](#_Toc166702184)

[3.4. Support Vector Machine: 19](#_Toc166702185)

[3.5. K-Nearest Neighbors: 20](#_Toc166702186)

[CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN: 23](#_Toc166702187)

[CHƯƠNG VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO 24](#_Toc166702188)

# CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Lượng mưa đóng vai trò nền tảng cho nhiều hoạt động kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, du lịch,... Phân tích dữ liệu lượng mưa giúp dự báo chính xác, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và hỗ trợ nghiên cứu khoa học. Nhóm chúng em lựa chọn Úc làm đối tượng nghiên cứu bởi đây là quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp, sở hữu nguồn dữ liệu phong phú và chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu.

Kết quả nghiên cứu có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực: dự báo lượng mưa, lập kế hoạch tưới tiêu, phát triển hệ thống cảnh báo sớm và nghiên cứu khoa học. Do vậy, phân tích tập dữ liệu lượng mưa ở Úc là đề tài nghiên cứu quan trọng, mang tính chiến lược, giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng phân tích dữ liệu và giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống.

## 1.2. Tổng quan về tập dữ liệu

### 1.2.1. Nguồn dữ liệu

* Nhóm chung em sử dụng Tập dữ liệu “Rain in Australia” được lấy từ trang web Kaggle (<https://www.kaggle.com/>), một nền tảng cung cấp các tập dữ liệu tin cậy và miễn phí cho mục đích học tập và nghiên cứu.
* Đường dẫn tập dữ liệu: [Rain in Australia](https://www.kaggle.com/datasets/jsphyg/weather-dataset-rattle-package)

### 1.2.2. Mô tả chi tiết tập dữ liệu

Tập dữ liệu này là một bộ sưu tập với hơn 10 năm quan sát thời tiết hàng ngày từ nhiều địa điểm khác nhau trên toàn bộ lãnh thổ của nước Úc.

Mục tiêu: Dự đoán lượng mưa ngày hôm sau bằng cách huấn luyện các mô hình phân loại trên biến mục tiêu RainTomorrow. RainTomorrow là biến mục tiêu cần dự đoán. Nó có nghĩa là -- ngày hôm sau trời mưa, Có hay Không? Cột này là Có nếu lượng mưa trong ngày hôm đó từ 1 mm trở lên.

Dữ liệu bao gồm:

- 23 cột.

- 145461 dòng.

A screenshot of a white sheet

Description automatically generatedTập dữ liệu bao gồm các thông tin như sau:

Ý nghĩa các cột thông tin:


A screenshot of a computer

Description automatically generated


# CHƯƠNG II: KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ DỮ LIỆU (EDA).

## 2.1 Kiểm tra dữ liệu

- Kiểm tra kiểu giá trị của dữ liệu:



- Kiểm tra các ký tự đặc biệt cho cột kiểu Object (nếu có):




- Kiểm tra các dữ liệu Null hoặc bị trùng lặp:

A screenshot of a computer


Description automatically generated

Kiểm tra describe các biến có giá trị là số:



## 2.2 Phân tích sơ bộ

**+ Biểu đồ thể hiện lượng mưa theo các tháng ở Úc từ năm 2008 đến 2017**



Giải thích:


Mùa mưa: Lượng mưa trung bình theo tháng cao nhất vào tháng 3, với lượng mưa trung bình khoảng 36000 mm.

Mùa khô: Lượng mưa trung bình theo tháng thấp nhất vào tháng 10, với lượng mưa trung bình khoảng 19000 mm.

Biên độ mưa: Biên độ mưa giữa các tháng trong năm khá lớn, với lượng mưa trung bình cao nhất gấp khoảng 1,9 lần lượng mưa trung bình thấp nhất.

Phân bố mưa: Lượng mưa phân bố không đều trong năm, tập trung chủ yếu vào tháng 3 .Biểu đồ cho thấy Úc có khí hậu ôn hòa với. Biên độ mưa giữa các tháng trong năm khá lớn, nhưng lượng mưa trung bình theo tháng vẫn ở mức cao, cho thấy Úc được mưa quanh năm.

**+ Biểu đồ thể hiện lượng mưa ở các địa điểm trong năm:**




Giải thích:

Đông Úc: Nổi bật với lượng mưa trung bình năm cao nhất, tập trung ở các địa điểm như Cairns, Coffs Harbour, với lượng mưa có thể vượt 350 mm.

Tây Úc và Nam Úc: Lượng mưa trung bình năm thấp hơn đáng kể so với Đông Úc, chỉ dao động từ 50 mm đến 150 mm

Biểu đồ cho thấy sự khác biệt rõ rệt về lượng mưa giữa các khu vực ở Úc và Yếu tố địa ly đóng vai trò quan trọng trong việc phân bố lượng mưa, bao gồm địa hình, hướng gió và dòng hải lưu

**+ Biểu đồ thể hiện phân bố hướng gió của tập dữ liệu về lượng mưa ở Úc:**



Giải thích:

Hướng gió Tây (W) chiếm tỷ lệ lớn nhất trong ngày với số lần xuất hiện gần 10.000 lần từ năm 2008 đến năm 2017. Đây là hướng có gió mạnh nhất vì có tần suất xuất hiện cao nhất.

Khi xem biểu đồ sự phân phối hướng gió vào lúc 9 giờ sáng, ta thấy hướng Bắc (N) có số lần xuất hiện nhiều nhất, đạt gần 12.000 lần từ năm 2008 đến năm 2017. Vì vậy, gió lúc 9h sáng xuất hiện nhiều nhất ở hướng Bắc.

Với biểu đồ phân bố hướng gió lúc 3 giờ chiều, hướng Đông Nam (SE) chiếm tỷ lệ xuất hiện cao nhất, với số lần xuất hiện dao động trên 10.000 lần trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2017. Kết luận, gió lúc 3h chiều xuất hiện nhiều nhất ở hướng Đông Nam.

**+ Biểu đồ so sánh nhiệt độ thấp nhất và nhiệt độ cao nhất theo khu vực:**

A graph of red lines


Description automatically generated


Giải thích:

- Tuggeranong ghi nhận là khu vực có nhiệt độ cao nhất (trong khoảng 34 tới 35 độ)

- Mildura được xác định là khu vực có nhiệt độ thấp nhất (trong khoảng từ 3 tới 4 độ)

**+ Biểu đồ thể hiện sự phân bố của các tham số thời tiết (tốc độ gió, độ ẩm, áp suất, nhiệt độ) tại hai thời điểm trong ngày: 9 giờ sáng và 3 giờ chiều.** Biểu đồ được chia thành 8 ô con, mỗi ô con dành cho một tham số thời tiết và được hiển thị dưới dạng biểu đồ phân bố (histogram hoặc kernel density plot).





Giải thích:

- Tốc độ gió:

9 giờ sáng: Trung bình dao động từ 0 đến 20 km/h, phân bố đều đặn.

3 giờ chiều: Trung bình dao động từ 0 đến 25 km/h, nghiêng về tốc độ cao hơn, cho thấy gió thường mạnh hơn vào buổi chiều.

- Độ ẩm:

9 giờ sáng: Trung bình dao động từ 50% đến 100%, nghiêng về độ ẩm cao, cho thấy buổi sáng thường ẩm hơn.

3 giờ chiều: Trung bình dao động từ 30% đến 80%, phân bố đều đặn.

- Áp suất:

9 giờ sáng: Trung bình dao động từ 1000 hPa đến 1020 hPa, phân bố đều đặn.

3 giờ chiều: Trung bình dao động từ 990 hPa đến 1010 hPa, phân bố đều đặn.

- Nhiệt độ:

9 giờ sáng: Trung bình dao động từ 15°C đến 25°C, phân bố đều đặn.


3 giờ chiều: Trung bình dao động từ 20°C đến 30°C, nghiêng về nhiệt độ cao hơn, cho thấy nhiệt độ thường cao hơn vào buổi chiều.


## 2.3. Tiền xử lý dữ liệu

A white rectangular object with text

Description automatically generated with medium confidenceXóa các cột không sử dụng cho mô hình dự đoán:

Xóa giá trị null và các ngoại lệ:






Thay đổi yes/no thành 1/0 cho cột RainToday, RainTomorrow và chuyển đổi các cột phân loại:

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Chuẩn hóa dữ liệu - sử dụng MinMaxScaler



A screenshot of a computer code

Description automatically generatedSử dụng SelectKBest để thấy được những cột quan trọng:


Nắm bắt các tính năng quan trọng khi gán chúng là X:

A white background with black and red text

Description automatically generated

# CHƯƠNG III: MÔ HÌNH PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ

## 3.1. Logistic Regression:



**Độ chính xác (Accuracy):**

Độ chính xác của mô hình là 0.8409364196603036 (84.09%), cho thấy mô hình có thể dự đoán đúng khoảng 84.09% các trường hợp trong tập dữ liệu.

**Precision và Recall:**

Precision cho lớp "Yes" là 69.88%, có nghĩa là trong tất cả các dự đoán là "Yes", có 69.88% là đúng. Precision cho lớp "No" là 85.46%, chỉ ra mô hình có độ chính xác tốt hơn trong dự đoán lớp "No".

Recall cho lớp "Yes" là 31.57%, tức là chỉ khoảng 31.57% các trường hợp thực sự là "Yes" được mô hình dự đoán đúng. Trong khi đó, lớp "No" có Recall là 96.73%, cho thấy mô hình rất tốt trong việc phát hiện các trường hợp thuộc lớp "No".

**F1-Score:**


F1-Score cho cả hai lớp là 43.49%, cho thấy sự cân bằng giữa Precision và Recall. Mức F1-Score này phản ánh khả năng dự đoán của mô hình với sự cân nhắc giữa độ chính xác và độ nhạy.

**Thời gian huấn luyện (Training Time):**

Mô hình có thời gian huấn luyện là 0.07479119300842285 giây, tương đối nhanh, chỉ ra rằng LogisticRegression là một mô hình hiệu quả về mặt thời gian.

**Kết Luận:** Mô hình Logistic Regression cho thấy độ chính xác khá cao, đạt khoảng 84.09%. Tuy nhiên, Precision cho nhóm "Yes" chỉ đạt khoảng 69.88%, còn Recall chỉ khoảng 31.57%. Điều này ngụ ý rằng mô hình có xu hướng dự đoán sai các trường hợp có mưa. Mặc dù Precision cho nhóm "No" đạt 85.46%, nhưng mô hình cũng chỉ có Recall khoảng 31.57%. F1-score đối với cả hai nhóm "Yes" và "No" đều là 43.49%. Thời gian huấn luyện của mô hình khá nhanh, chỉ mất khoảng 0.07 giây. Tóm lại, mặc dù có độ chính xác cao, mô hình cần được cải thiện để nhận diện chính xác các trường hợp có mưa hơn.

## 3.2. Random Forest Classifier:



**Độ chính xác (Accuracy):**

Độ chính xác của mô hình là 0.8380429881256576 (83.80%), cho thấy rằng mô hình có khả năng dự đoán đúng khoảng 83.80% các trường hợp trong tập dữ liệu.

**Precision và Recall:**

Precision cho lớp "Yes" là 74.52%, điều này có nghĩa rằng trong số các trường hợp được dự đoán là "Yes", khoảng 74.52% là chính xác. Precision của lớp "No" là 84.55%, cũng khá cao.

Recall cho lớp "Yes" là 27.92%, nghĩa là chỉ khoảng 27.92% các trường hợp thực sự là "Yes" được mô hình nhận diện. Trong khi đó, lớp "No" có recall cao (97.64%), cho thấy mô hình có khả năng nhận diện hầu hết các trường hợp "No".

**F1-Score:**

F1-Score của cả hai lớp là 40.62%, thể hiện sự cân bằng giữa Precision và Recall. Mức F1-Score này phản ánh khả năng dự đoán tổng thể của mô hình, tuy nhiên cho thấy cần cải thiện khả năng phân loại của lớp "Yes".


**Thời gian huấn luyện (Training Time):**

Mô hình này có thời gian huấn luyện là 2.631321668624878 giây. So với các mô hình khác như DecisionTreeClassifier, RandomForestClassifier mất nhiều thời gian huấn luyện hơn, nhưng thường có hiệu suất cao hơn nhờ việc kết hợp nhiều cây quyết định

**Kết Luận:**

Mô hình Random Forest Classifier có độ chính xác cao, khoảng 83.80%, nhưng nhớ lại các trường hợp có mưa không tốt (Recall thấp), chỉ khoảng 29.55%. Độ chính xác trong việc dự đoán các trường hợp không mưa (Precision) là 84.84%. Thời gian huấn luyện của mô hình khá lớn, khoảng 2.55 giây. Tuy nhiên, F1-score chỉ đạt khoảng 41.90% cho cả hai nhóm "Yes" và "No", chỉ ra một sự cân nhắc giữa Precision và Recall. Tóm lại, mặc dù đạt được độ chính xác cao, mô hình cần được cải thiện để nhận diện chính xác hơn các trường hợp có mưa.

## 3.3. Decision Tree Classifier:



**Độ chính xác (Accuracy):**

Độ chính xác của mô hình là 0.8357132120847738 (83.57%), cho thấy rằng mô hình có thể dự đoán đúng khoảng 83.57% các trường hợp trong tập dữ liệu.

**Precision và Recall:**

Precision cho lớp "Yes" là 72.90%, nghĩa là trong tất cả các dự đoán là "Yes", có 72.90% là đúng. Precision cho lớp "No" là 84.53%, cũng là con số tương đối cao.

Recall cho lớp "Yes" là 29.68%, tức là chỉ khoảng 29.68% các trường hợp thực sự là "Yes" được mô hình dự đoán đúng. Trong khi đó, lớp "No" có recall là 97.21%, thể hiện rằng mô hình này có khả năng nhận diện phần lớn các trường hợp thuộc lớp "No".

**F1-Score:**

F1-Score cho cả hai lớp là 42.18%, cho thấy sự cân bằng giữa Precision và Recall. Mức F1-Score này phản ánh hiệu suất tổng thể của mô hình trong việc dự đoán cả hai lớp, với trọng tâm rõ ràng hơn về lớp "No".


**Thời gian huấn luyện (Training Time):**

Mô hình được huấn luyện với thời gian 0.06875991821289062 giây, là thời gian huấn luyện rất nhanh, điều này thể hiện lợi ích về mặt hiệu suất của DecisionTreeClassifier.

**Kết Luận:**

Mô hình Decision Tree Classifier đạt độ chính xác cao khoảng 83.80%, nhưng chỉ nhận diện đúng khoảng 29.55% các trường hợp có mưa. Precision cho các trường hợp không mưa đạt 84.84%. Thời gian huấn luyện khá lớn, khoảng 2.55 giây. F1-score chỉ đạt khoảng 41.90%, chỉ ra sự cân nhắc giữa Precision và Recall. Mặc dù có độ chính xác cao, mô hình cần cải thiện để nhận diện chính xác hơn các trường hợp có mưa.

## 3.4. Support Vector Machine:



**Accuracy:**

Độ chính xác của mô hình là 0.8049751991582744 (80.50%). Điều này cho thấy mô hình có khả năng dự đoán đúng khoảng 80.50% các trường hợp trong tập dữ liệu.

**Precision và Recall:**

Precision của các lớp "Yes/No" cho thấy sự khác biệt đáng kể. Lớp "Yes" có độ chính xác là 0.00%, có nghĩa là mọi dự đoán là "Yes" đều không chính xác. Trong khi đó, lớp "No" có độ chính xác là 80.50%, tức là trong các dự đoán là "No", khoảng 80.50% là đúng.

Recall của lớp "Yes" là 0.00%, cho thấy mô hình không bắt được bất kỳ trường hợp nào thuộc lớp này. Ngược lại, lớp "No" có recall là 100.00%, nghĩa là mọi trường hợp thực sự là "No" đều được mô hình dự đoán đúng.

**F1-Score:**

Vì F1-Score là một trung bình hài hòa giữa Precision và Recall, giá trị F1-Score là 0.00% cho lớp "Yes" là hợp lý, vì cả Precision và Recall đều thấp hoặc bằng 0. Điều này chỉ ra rằng mô hình không có khả năng dự đoán chính xác các trường hợp "Yes".

**Training Time:**

Thời gian huấn luyện của mô hình là 0.08376646041870117 giây. Đây là thời gian khá ngắn, cho thấy mô hình huấn luyện nhanh.

**Kết luận:**

Mô hình Support Vector Classifier (SVC) có độ chính xác khoảng 80.50%, nhưng không nhận diện được bất kỳ trường hợp nào thuộc lớp "Yes". Precision của lớp "No" đạt 80.50%, và Recall đạt 100.00%. Tuy nhiên, F1-score đều đạt 0.00% cho cả hai lớp, cho thấy mô hình không đạt được sự cân nhắc giữa Precision và Recall.

## 3.5. K-Nearest Neighbors:



**Độ chính xác (Accuracy):**

Độ chính xác của mô hình là 0.8126033368405231 (81.26%), cho thấy rằng mô hình có khả năng dự đoán đúng khoảng 81.26% trường hợp trong tập dữ liệu.

**Độ chính xác và Độ nhớ (Precision and Recall):**

Precision cho lớp "Yes" là 55.97%, điều này có nghĩa rằng trong tất cả các trường hợp mà mô hình dự đoán là "Yes", có 55.97% khả năng là đúng. Precision cho lớp "No" là 83.70%, đây cũng là con số khá cao.

Recall cho lớp "Yes" là 24.84%, nghĩa là chỉ khoảng 24.84% các trường hợp thực sự là "Yes" được mô hình dự đoán đúng. Trong khi đó, lớp "No" có recall cao (95.18%), điều này cho thấy mô hình có khả năng nhận diện hầu hết các trường hợp "No".

**F1-Score:**

F1-Score của cả hai lớp là 34.41%, cho thấy sự cân bằng giữa Precision và Recall. Vì F1-Score là trung bình hài hòa giữa Precision và Recall, con số này phản ánh hiệu suất của mô hình trong việc phân loại đúng cả hai lớp.

**Thời gian huấn luyện (Training Time):**

Mô hình có thời gian huấn luyện là 0.030718088150024414 giây, cho thấy quá trình huấn luyện diễn ra nhanh chóng.

**Kết luận:**

Mô hình K-Nearest Neighbors (KNN) có độ chính xác khoảng 81.26%, với Precision của lớp "Yes" đạt 55.97% và của lớp "No" đạt 83.70%. Tuy nhiên, Recall của lớp "Yes" chỉ đạt 24.84%, trong khi của lớp "No" đạt 95.18%. F1-score của cả hai lớp đều khoảng 34.41%. Mặc dù có độ chính xác cao và Precision tốt, nhưng mô hình cần được cải thiện để nhận diện chính xác hơn các trường hợp có mưa và đạt được sự cân nhắc giữa Precision và Recall.

**Các công thức Liên Quan đến các mô hình Machine Learning:**

A white background with black text

Description automatically generated

**Trong các công thức trên:**

* True Positives (TP): Số lượng các mẫu dự đoán đúng là positive và thực tế cũng là positive.
* False Positives (FP): Số lượng các mẫu dự đoán là positive nhưng thực tế là negative.
* False Negatives (FN): Số lượng các mẫu dự đoán là negative nhưng thực tế là positive.

Với ma trận confusion, các giá trị này có thể được trích xuất để tính toán precision, recall và F1-score. Trong đoạn code, chúng ta sử dụng hàm calculate\_confusion\_matrix để tính ma trận confusion, sau đó sử dụng các giá trị trong ma trận này để tính toán các chỉ số.


Precision cao chỉ ra rằng mô hình đưa ra ít dự đoán tích cực sai, tức là ít false positive. Nó là một thước đo quan trọng khi mục tiêu là giảm thiểu false positive.

Recall cao chỉ ra rằng mô hình có khả năng tìm ra nhiều mẫu positive hơn, tức là ít false negative.

F1-score là trung bình điều hòa của precision và recall. Nó cung cấp một đánh giá tổng thể về hiệu suất của mô hình bằng cách cân nhắc cả precision và recall.

# CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN:

**So sánh các kết quả tốt nhất ở các trường hợp cho từng mô hình:**



**Kết Luận:**

1. Với tập dữ liệu này thì mô hình sẽ đạt kết quả dự đoán tốt khi sử dụng bốn biến để dự đoán.
2. Logistic Regression là mô hình hoạt động tốt nhất cho việc dự báo thời tiết ở Úc, với độ chính xác cao và F1-Score tương đối ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng Precision và Recall cho lớp "Yes" còn thấp, cho thấy khả năng dự đoán những trường hợp những ngày không có mưa còn hạn chế. Support Vector Machine là mô hình này có độ chính xác thấp hơn đáng kể (80.50%). Các chỉ số Precision, Recall, và F1-Score bằng 0 cho lớp "Yes", điều này cho thấy mô hình không thể dự đoán chính xác cho tập dữ liệu trên.
3. Dựa trên EDA và các mô hình dự đoán, chúng ta có thể dự đoán rằng liệu ngày mai có mưa hay không với độ chính xác cao nhất từ mô hình Logistic Regression. Mô hình này cho thấy hiệu suất tốt nhất trong số các mô hình đã thử nghiệm, nhưng cần cải thiện khả năng dự đoán các trường hợp "Yes" để tăng độ chính xác của dự báo lượng mưa hơn.

# CHƯƠNG VII: TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thanh Nguyen (30/4/2024), Các bài giảng của thầy và *Final-project DA.pptx*.
2. Adamyoung (30/4/2024), Rain in Australia, <https://www.kaggle.com/datasets/jsphyg/weather-dataset-rattle-package>.
3. "Machine Learning và các khái niệm cơ bản," Trí tuệ nhân tạo, Ngày xuất bản: 08/02/2020, https://trituenhantao.io/kien-thuc/machine-learning-va-cac-khai-niem-co-ban/.
4. “Mô Hình Học Máy”, https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/tip/What-are-machine-learning-models-Types-and-examples.
5. Tuan Nguyen, “RanDom Forest algorithm”, https://machinelearningcoban.com/tabml\_book/ch\_model/random\_forest.html.