TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

**HỌC PHẦN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN**

DỰ ĐOÁN BỆNH TRẦM CẢM CỦA SINH VIÊN

*NGƯỜI HƯỚNG DẪN: Tạ Quang Chiểu*

NHÓM 10

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | MSV |
| Lương Tuấn Anh | 2251262271 |
| Phan Anh | 2351260639 |
| Trần Thị Vân Anh | 2251262576 |
| Nguyễn Gia Bách | 2251262579 |

Hà Nội, Năm 2025

**MỤC LỤC**

[**DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH** 4](#_Toc187264355)

[**1.** **CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN** 5](#_Toc187264356)

[1.1. Giới thiệu bài toán 5](#_Toc187264357)

[1.2. Tổng quan bài toán 5](#_Toc187264358)

[**2.** **CHƯƠNG 2: TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT** 6](#_Toc187264359)

[2.1. Naïve Bayes 6](#_Toc187264360)

[2.1.1. Naïve Bayes Classifier 6](#_Toc187264361)

[2.1.2. Gaussian Naïve Bayes 6](#_Toc187264362)

[2.1.3. Multinomial Naïve Bayes 7](#_Toc187264363)

[2.1.4. Bernoulli Naïve Bayes 7](#_Toc187264364)

[2.1.5. Ưu và nhược điểm của Naïve Bayes 8](#_Toc187264365)

[2.2. Logistic Regression 8](#_Toc187264366)

[2.2.1. Hàm hồi quy tuyến tính 8](#_Toc187264367)

[2.2.2. Hàm sigmoid 9](#_Toc187264368)

[2.2.3. Hàm mất mát và phương án tối ưu 9](#_Toc187264369)

[2.2.4. Tối ưu hàm mất mát 9](#_Toc187264370)

[2.2.5. Quy trình huấn luyện Logistic Regression 9](#_Toc187264371)

[2.2.6. Ưu điểm Logistic Regression 10](#_Toc187264372)

[2.2.7. Phương pháp dùng để chuyển đổi value phục vụ cho thuật toán 10](#_Toc187264373)

[2.2.8. Overfitting 12](#_Toc187264374)

[2.3. Các kỹ thuật đã sử dụng 13](#_Toc187264375)

[**3.** **CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH** 13](#_Toc187264376)

[3.1. Naïve Bayes 13](#_Toc187264377)

[3.1.1. Thu thập dữ liệu 13](#_Toc187264378)

[3.1.2. Chia tập Train/Test 14](#_Toc187264379)

[3.1.3. Xây dựng mô hình 15](#_Toc187264380)

[3.1.4. Đánh giá mô hình 16](#_Toc187264381)

[3.1.5. Lưu kết quả 16](#_Toc187264382)

[3.2. Logistic Regression - BagOfWords 17](#_Toc187264383)

[3.2.1. Thu thập dữ liệu 17](#_Toc187264384)

[3.2.2. Chia tập Train/Test 17](#_Toc187264385)

[3.2.3. Xây dựng mô hình 17](#_Toc187264386)

[3.2.4. Đánh giá mô hình 18](#_Toc187264387)

[3.3. Logistics Regression 22](#_Toc187264388)

[3.3.1. Thu thập dữ liệu 22](#_Toc187264389)

[3.3.2. Chia tập Train/Test 24](#_Toc187264390)

[3.3.3. Xây dựng mô hình 24](#_Toc187264391)

[3.3.4. Đánh giá mô hình 25](#_Toc187264392)

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO** 26](#_Toc187264393)

# **DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH**

1. **CGPA (Cumulative Grade Point Average):** là một hệ thống tính điểm trung bình tích lũy được sử dụng phổ biến trong giáo dục để đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong một khoảng thời gian nhất định

* 1: 0 – 7 điểm
* 2: 7 – 8.5 điểm
* 3: 8.5 - 10

1. **Age: Tuổi**

* 1: 18 đến 25 tuổi
* 2: 26 đến 39 tuổi
* 3: 40 đến 59 tuổi

1. **Academic\_Pressure: Áp lực học đường**

* 0: Không áp lực
* 1: Rất ít áp lực
* 2: Áp lực nhẹ
* 3: Áp lực trung bình
* 4: Áp lực cao
* 5: Áp lực cực cao

1. **Study\_Satisfaction: Mức độ hài lòng trong học tập**

* 0: Hoàn toàn không hài lòng
* 1: Rất không hài lòng
* 2: Ít hài lòng
* 3: Trung bình
* 4: Hài lòng
* 5: Hoàn toàn hài lòng

1. **Financial\_stress: Áp lực tài chính**

* 1: Không căng thẳng về tài chính
* 2: Căng thẳng rất thấp
* 3: Căng thẳng trung bình
* 4: Căng thẳng cao
* 5: Căng thẳng rất cao

# **CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN, GIỚI THIỆU TỔNG QUAN**

## **Giới thiệu bài toán**

* Trong bối cảnh xã hội hiện đại, vấn đề sức khỏe tâm lý, đặc biệt là trầm cảm đang ngày càng nhận được sự quan tâm từ các tổ chức y tế và cộng đồng. Trầm cảm không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cuộc sống mà còn dẫn đến các hệ lụy lâu dài nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời.
* Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, việc ứng dụng các phương pháp học máy để phân tích dữ liệu và dự đoán trầm cảm cho các sinh viên trở thành một giải pháp tiềm năng. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm lý mà còn hỗ trợ các biện pháp kịp thời để tránh khỏi việc các sinh viên bị trầm cảm.
* Với vấn đề này, nhóm chúng em sử dụng thuật toán Naïve Bayes và Logistic Regression để dự đoán khả năng mắc bệnh trầm cảm (Depression) dựa trên các thuộc tính liên quan trong các dữ liệu đã thu thập được

## **Tổng quan bài toán**

* Dữ liệu trong bài toán bao gồm 12 thuộc tính quan trọng:
* Gender: Giới tính của sinh viên
* Age: Tuổi của sinh viên
* Academic\_Pressure: Mức độ áp lực học tập
* CGPA: Điểm trung bình tích lũy
* Study\_Sastifaction: Mức độ hài lòng với quá trình học tập
* Sleep\_Duration: Thời gian ngủ mỗi ngày
* Dietary\_Habits: Thói quen ăn uống
* Have\_you\_ever\_had\_suicidal\_thoughts: Từng có suy nghĩ tự tử hay không
* Work/Study\_Hours: Thời gian làm việc/ học tập mỗi ngày
* Financial\_Stress: Áp lực tài chính
* Family\_History\_of\_Mental\_Illness: Tiền sử gia đình mắc bệnh tâm lý
* Depression: Trầm cảm
* Mục tiêu của bài toán là phân loại sinh viên vào 2 nhóm:
* Có nguy cơ mắc trầm cảm
* Không có nguy cơ mắc trầm cảm

# **CHƯƠNG 2: TRÌNH BÀY LÝ THUYẾT**

## **Naïve Bayes**

* Naïve Bayes là một thuật toán phân loại dựa trên định lý Bayes và giả định rằng các đặc trưng (features) trong dữ liệu là độc lập với nhau. Dù giả định này thường không hoàn toàn đúng trong thực tế, thuật toán Naïve Bayes vẫn cho hiệu suất tốt trong nhiều bài toán phân loại.
* Ý tưởng cơ bản của cách tiếp cận Naive Bayes là sử dụng xác suất có điều kiện

giữa từ và chủ đề để dự đoán xác suất của một văn bản cần phân loại

* Được xem là thuật toán đơn giản nhất trong các phương pháp
  + 1. Naïve Bayes Classifier
* Dữ liệu cần có:
* D: Tập dữ liệu huấn luyện, được vector hoá dưới dạng 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥n)
* 𝐶i: tập các tài liệu của D thuộc lớp 𝐶i với i = {1,2,3,...}
* Các thuộc tính 𝑥1, 𝑥2,..., 𝑥3 độc lập xác suất đôi một với nhau
* Bước 1: Huấn luyện Naive Bayes (dựa vào tập dữ liệu)

• Tính xác xuất 𝑃(𝐶i)

• Tính xác xuất 𝑃(𝑥k|𝐶i)

* Bước 2: Phân lớp 𝑋𝑛𝑒𝑤

• Tính 𝑃(𝐶𝑖 |𝑥𝑛𝑒𝑤)

• 𝑋new được gán vào lớp 𝐶q sao cho: 𝑃(𝐶q|𝑥new) = 𝑚ax(𝑃(𝐶i |𝑥new))

* Có 3 loại tính toán p(xi |c) là: Gaussian Naive Bayes, Multinomial Naive Bayes, và Bernoulli Naive .
  + 1. Gaussian Naïve Bayes
* Mô hình này được sử dụng chủ yếu trong loại dữ liệu mà các thành phần là các biến liên tục.
* Với mỗi chiều dữ liệu ii và một class c, xi tuân theo một phân phối chuẩn có kỳ vọng μci và phương sai σci2

A math equations with numbers and lines

Description automatically generated with medium confidence

* + 1. Multinomial Naïve Bayes
* Mô hình này chủ yếu được sử dụng trong phân loại văn bản mà feature vectors được tính bằng [Bags of Words](file:///E:\Machine%20Learning\Native-bayes.docx#bag-of-words). Lúc này, mỗi văn bản được biểu diễn bởi một vector có độ dài d chính là số từ trong từ điển. Giá trị của thành phần thứ i trong mỗi vector chính là số lần từ thứ i xuất hiện trong văn bản đó.
* Khi đó, p(Xi|C) tỉ lệ với tần suất từ thứ i (hay feature thứ i cho trường hợp tổng quát) xuất hiện trong các văn bản của class c. Giá trị này có thể được tính bằng cách:

A black text on a white background

Description automatically generated

Trong đó:

* Nci là tổng số lần từ thứ ii xuất hiện trong các văn bản của class c, nó được tính là tổng của tất cả các thành phần thứ i của các feature vectors ứng với class c.
* Nc là tổng số từ (kể cả lặp) xuất hiện trong class c. Nói cách khác, nó bằng tổng độ dài của toàn bộ các văn bản thuộc vào class c. Có thể suy ra rằng

A close up of a word

Description automatically generated

Cách tính này có một hạn chế là nếu có một từ mới chưa bao giờ xuất hiện trong class cc thì biểu thức sẽ bằng 0, điều này dẫn đến vế phải bằng 0 bất kể các giá trị còn lại có lớn thế nào. Việc này sẽ dẫn đến kết quả không chính xác.

Để giải quyết việc này, một kỹ thuật được gọi là *Laplace smoothing* được áp dụng:

A mathematical equation with black text

Description automatically generated

* + 1. Bernoulli Naïve Bayes
* Mô hình này được áp dụng cho các loại dữ liệu mà mỗi thành phần là một giá trị binary bằng 0 hoặc 1. Ví dụ: cũng với loại văn bản nhưng thay vì đếm tổng số lần xuất hiện của 1 từ trong văn bản, ta chỉ cần quan tâm từ đó có xuất hiện hay không.
* Khi đó, p(xi|c) được tính bằng:

A black text with letters

Description automatically generated with medium confidence

với p(i|c) có thể được hiểu là xác suất từ thứ i xuất hiện trong các văn bản của class c.

* + 1. Ưu và nhược điểm của Naïve Bayes

#### Ưu điểm

* Nhanh và hiệu quả
* Đơn giản và dễ triển khai
* Hoạt động tốt với dữ liệu phân loại

#### Nhược điểm

* Naive Bayes cũng có vấn đề khi xử lý lượng dữ liệu lớn.
* Trong quá trình học (training), nếu số lượng dữ liệu quá lớn, dẫn đến các vấn đề thiếu bộ nhớ, tốc độ xử lý
* Với lượng dữ liệu lớn (khoảng vài triệu bản ghi) thì hầu hết thời gian của Naive Bayes là đếm số lần xuất hiện của các biến => tính các xác xuất cần thiết để xây dựng mô hình


## **Logistic Regression**

* Logistic Regression là một thuật toán học có giám sát (supervised learning) được sử dụng phổ biến cho các bài toán phân loại nhị phân (binary classification). Mục tiêu của Logistic Regression là dự đoán xác suất một mẫu thuộc vào một trong hai lớp (ví dụ: "1" hoặc "0").
* Sử dụng hàm sigmoid để đưa ra dự đoán xác suất nằm trong khoảng [0,1], giúp dễ dàng phân loại sinh viên thuộc hai nhóm:
  + 1: Có dấu hiệu trầm cảm.
  + 0: Không có dấu hiệu trầm cảm.
    1. Hàm hồi quy tuyến tính
* Logistic Regression dựa trên ý tưởng từ Linear Regression:  
  z = w0 + w1\*x1 + w2\*x2 + ⋯ + wn\*xn = wT.xz
* Trong đó:
* z: Điểm tổng hợp (logit).
* w=[w0,w1,...,wn] : Trọng số.
* x=[1,x1,...,xn]: Vector đặc trưng (bao gồm hằng số 1 cho bias​).
  + 1. Hàm sigmoid


A black and white math equation

Description automatically generated

* **Mục đích:**
  + Hàm sigmoid chuyển đổi giá trị đầu ra z (từ tổng có trọng số của các đặc trưng) thành xác suất nằm trong khoảng [0,1].
  + Công thức: sigmoid(z) = 1 / (1 + np.exp(-z))
* **Ý nghĩa:**
  + Dùng để dự đoán xác suất
  + Hàm sigmoid được sử dụng nhiều nhất, vì nó bị chặn trong khoảng (0, 1).
  + Thêm nữa, lim s→−∞ = 0; lim s→+∞= 1
    1. Hàm mất mát và phương án tối ưu
* Ta có hàm số:



* Trong đó:
* zi: Xác suất dự đoán.
* yi​: Nhãn thực tế (0 hoặc 1).
* N: Số lượng mẫu trong tập huấn luyện.
* Hàm số này chính là hàm mất mát của Logistic Regression. Ta cần đi tìm w để J(w) đạt giá trị nhỏ nhất
  + 1. Tối ưu hàm mất mát
* Mục tiêu: Tìm các trọng số w tối ưu để tối thiểu hóa hàm mất mát L(w).
* Phương pháp Gradient Descent: Gradient Descent được sử dụng để cập nhật w theo hướng giảm dần giá trị của L(w)



* + 1. Quy trình huấn luyện Logistic Regression

Bước 1: Chuẩn hóa và tiền xử lý dữ liệu

* Chuẩn hóa dữ liệu để các đặc trưng có cùng thang đo, giúp thuật toán hội tụ nhanh hơn.

Bước 2: Khởi tạo trọng số

* Khởi tạo trọng số w = [w0, w1, ..., wn] với giá trị ban đầu (thường là 0).

Bước 3: Tối ưu hóa bằng Gradient Descent

* Tính giá trị dự đoán h(w) cho từng mẫu.
* Tính gradient của hàm mất mát.
* Cập nhật trọng số.

Bước 4: Dừng lặp

* Thuật toán dừng khi:
  + Số lần lặp đạt ngưỡng tối đa.
  + Gradient trở nên rất nhỏ (hội tụ).

Bước 5: Dự đoán và đánh giá

* Sử dụng mô hình để dự đoán trên tập kiểm tra (test set).
* Đánh giá hiệu suất bằng các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall, F1-Score.
  + 1. Ưu điểm Logistic Regression
* Hiệu quả và dễ triển khai:
* Logistic Regression đơn giản, dễ huấn luyện và không yêu cầu tài nguyên tính toán cao.
* Giải thích được kết quả:
* Trọng số của các đặc trưng (features) trong Logistic Regression dễ hiểu, cho phép phân tích tác động của từng yếu tố đến kết quả dự đoán.
* Khả năng mở rộng:
  + Logistic Regression hoạt động tốt với dữ liệu vừa và nhỏ, đồng thời dễ tích hợp với các kỹ thuật tiền xử lý như mã hóa dữ liệu và chuẩn hóa.
    1. Phương pháp dùng để chuyển đổi value phục vụ cho thuật toán

#### Bag of Words (BoW)

* Bag of Words (BoW) là một phương pháp đơn giản và phổ biến trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để chuyển đổi văn bản thành dạng số liệu mà máy tính có thể hiểu và xử lý.
* Khái niệm cơ bản:

Trong mô hình Bag of Words, một văn bản (hoặc câu, đoạn văn) sẽ được chuyển thành một tập hợp các từ (các từ riêng biệt trong văn bản) mà không quan tâm đến ngữ pháp hoặc thứ tự của các từ. Mỗi từ trong văn bản sẽ được đại diện bằng một đặc trưng số, thể hiện tần suất xuất hiện của nó trong văn bản.

* Đặc điểm chính của BoW:
  + Không lưu trữ ngữ pháp: Mô hình BoW không quan tâm đến trật tự của các từ trong văn bản, chỉ ghi nhận tần suất xuất hiện của từ.
  + Đơn giản và dễ hiểu: Đây là một trong những mô hình cơ bản và dễ sử dụng trong NLP.
  + Không lưu trữ ngữ nghĩa: Mô hình này chỉ tập trung vào tần suất các từ mà không quan tâm đến ngữ nghĩa của chúng.
  + Vấn đề với từ đồng nghĩa: Từ đồng nghĩa như "happy" và "joyful" sẽ được coi là hai từ khác nhau, mặc dù chúng có thể mang cùng một ý nghĩa.
* Ưu điểm:
  + Đơn giản và dễ thực hiện.
  + Khả năng biểu diễn văn bản dưới dạng số: Thích hợp để sử dụng trong các thuật toán máy học.
* Nhược điểm:
  + Không lưu trữ ngữ nghĩa: BoW không lưu lại thông tin ngữ nghĩa của các từ.
  + Lượng tính toán lớn với văn bản dài: Nếu từ điển quá lớn (do có quá nhiều từ trong văn bản), bộ dữ liệu sẽ trở nên rất thưa thớt và dễ dẫn đến việc phải xử lý một lượng tính toán khổng lồ.
  + Không phân biệt từ điển: Các từ giống nhau nhưng có cách viết khác nhau (như "running" và "run") sẽ được coi là khác nhau.

#### Binary Encoding

* Binary Encoding là một phương pháp mã hóa dữ liệu phân loại (categorical data) thành dạng số học, thường được sử dụng trong học máy (machine learning) để biến các giá trị phân loại thành các đại diện số, giúp thuật toán có thể xử lý dữ liệu dễ dàng hơn.
* Khái niệm cơ bản của Binary Encoding:

Binary Encoding là một phương pháp mã hóa các giá trị phân loại thành các dãy nhị phân (binary strings). Các giá trị trong cột phân loại sẽ được chuyển thành số nguyên, sau đó mỗi số nguyên sẽ được chuyển thành dãy nhị phân tương ứng. Mỗi bit của dãy nhị phân sẽ trở thành một cột riêng biệt.

* Ưu điểm của Binary Encoding:
  + Hiệu quả hơn One-Hot Encoding:
  + One-Hot Encoding có thể tạo ra quá nhiều cột nếu có quá nhiều giá trị phân loại. Trong khi đó, Binary Encoding chỉ tạo ra số lượng cột ít hơn, vì mỗi giá trị được mã hóa thành một dãy nhị phân có độ dài nhỏ hơn.
  + Tối ưu bộ nhớ: Vì sử dụng ít cột hơn One-Hot Encoding, Binary Encoding giúp tiết kiệm bộ nhớ và có thể hoạt động hiệu quả hơn trên tập dữ liệu lớn.
  + Giảm thiểu tính thưa thớt: Một trong những nhược điểm của One-Hot Encoding là nó tạo ra ma trận thưa thớt (sparse matrix), nơi đa số các giá trị là 0. Binary Encoding có thể giảm bớt sự thưa thớt này.
* Nhược điểm của Binary Encoding:
  + Phức tạp hơn One-Hot Encoding: Mặc dù Binary Encoding ít cột hơn, nhưng nó lại phức tạp hơn One-Hot Encoding và có thể khó hiểu hơn trong việc giải thích mô hình.
  + Khả năng gây mất thông tin: Các giá trị nhị phân có thể không giữ được mối quan hệ giữa các giá trị phân loại, đặc biệt là khi có sự khác biệt lớn trong ý nghĩa của các giá trị. Điều này có thể gây mất mát thông tin trong một số trường hợp.
    1. Overfitting

Overfitting (quá khớp) là một hành vi học máy không mong muốn xảy ra khi mô hình máy học đưa ra dự đoán chính xác cho dữ liệu đào tạo nhưng không cho dữ liệu mới.

**Hiện tượng quá khớp xảy ra do một số nguyên nhân, chẳng hạn như:**

• Kích thước dữ liệu đào tạo quá nhỏ và không chứa đủ mẫu dữ liệu để thể hiện chính xác tất cả các giá trị dữ liệu đầu vào khả thi.  
• Dữ liệu đào tạo chứa một lượng lớn thông tin không liên quan, được gọi là dữ liệu nhiễu.  
• Mô hình đào tạo quá lâu trên một tập dữ liệu mẫu duy nhất.  
• Do có độ phức tạp cao, mô hình học cả phần nhiễu trong dữ liệu đào tạo.

**Giải pháp dùng để khắc phục overfitting :**

L2 regularization và cross-validation là hai kỹ thuật quan trọng trong machine learning, giúp mô hình tổng quát hóa tốt hơn và giảm nguy cơ overfitting.

#### 2.2.8.2. L2 Regularization (Ridge Regularization):

· L2 regularization thêm một hình phạt vào hàm mất mát, nhằm giảm độ lớn của các tham số (weights) trong mô hình.

· Hàm mất mát khi sử dụng L2 regularization có dạng:

A white background with black text

Description automatically generated

Mục tiêu: Tránh overfitting bằng cách giữ cho các trọng số www không quá lớn, đồng thời vẫn giữ được khả năng dự đoán.

#### 2.2.8.2. Cross-Validation (CV)

* Cross-validation là phương pháp đánh giá hiệu suất mô hình trên tập dữ liệu không được sử dụng để huấn luyện.
* Kỹ thuật phổ biến: k-fold cross-validation:
  + Dữ liệu được chia thành kkk phần.
  + Huấn luyện trên k−1k-1k−1 phần và kiểm tra trên phần còn lại, lặp lại kkk lần.
  + Tính trung bình lỗi để có đánh giá ổn định.
* Quy trình kết hợp:

1. Chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra (hoặc sử dụng cross-validation toàn phần trên toàn bộ dữ liệu).
2. Với mỗi giá trị λ:
   * Huấn luyện mô hình với L2 regularization trên tập huấn luyện.
   * Sử dụng cross-validation để đo hiệu suất.
3. Chọn λ tối ưu từ kết quả cross-validation.
4. Huấn luyện lại mô hình với λ tối ưu trên toàn bộ tập huấn luyện.
5. Đánh giá trên tập kiểm tra.

## **Các kỹ thuật đã sử dụng**

* Kỹ thuật xử lý dữ liệu (Data Preprocessing)
* Kỹ thuật chia dữ liệu (Data Splitting)
* Kỹ thuật xây dựng mô hình (Model Building)
* Kỹ thuật đánh giá mô hình (Model Evaluation)
* Kỹ thuật trực quan hóa (Visualization)
* Kỹ thuật xử lý số học
* Kỹ thuật lưu trữ kết quả

# **CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH**

## **Naïve Bayes**

* + 1. Thu thập dữ liệu
* Thu thập dữ liệu:

A close up of a logo

Description automatically generated

* Dữ liệu được đọc từ file DATA.csv


Xử lý dữ liệu thiếu và chuyển đổi dữ liệu

A computer screen shot of code

Description automatically generated

* Thay thế giá trị ”?” bằng mode (giá trị xuất hiện nhiều nhất) của cột ương ứng
* Chuyển đổi dữ liệu categorical sang numerical bằng label encoding
* Chuyển đổi các cột số sang kiểu float

* Chuẩn bị dữ liệu cho mô hình



* Tách features và target
  + 1. Chia tập Train/Test

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

* Tỷ lệ chia 80% Train và 20% Test
* Sử dụng random\_state để đảm bảo tính tái lập
  + 1. Xây dựng mô hình
* Huấn luyện mô hình

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

* Sử dụng công thức Gaussian Naive Bayes

A computer screen with text

Description automatically generated

* Dự đoán

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

* + 1. Đánh giá mô hình
* Metrics đánh giá và trực quan hóa kết quả

A computer screen with colorful text

Description automatically generated

* + 1. Lưu kết quả

A black background with white text


Description automatically generated

* Lưu kết quả dự đoán vào file CSV để phân tích sau này

## **Logistic Regression - BagOfWords**

* + 1. Thu thập dữ liệu

- Đọc Data:



- Xử lý dữ liệu xử dụng phương pháp Bag Of Words:

A black screen with text

Description automatically generated

A computer screen with text

Description automatically generated

* + 1. Chia tập Train/Test
* X chứa dữ liệu tập train, y chứa nhãn tập train:

A blue rectangle with white text

Description automatically generated

* + 1. Xây dựng mô hình

-- Chèn thêm một np.ones((X.shape[0],1)) lên hàng đầu để phục vụ bias:

A black background with white text

Description automatically generated

- Khởi tạo các giá trị eta (learning rate), d (chứa số lượng thuộc tính), w (weights khởi tạo ban đầu random):

A computer code with text

Description automatically generated

- Function thực hiện logistic Regression:

A computer screen with many colorful text

Description automatically generated with medium confidence

* + 1. Đánh giá mô hình

-- So sánh độ chính xác giữa tập train và tập test:

A computer screen with text and images

Description automatically generated.

-Kết quả so sánh:

A black background with white text

Description automatically generated

- Train accuraccy: 100% , Test accuraccy : 56% => trường hợp overfitting

=> Sử dụng kỹ thuật cross-validation + l2 regularization để giảm overfitting

- Sử dụng cross-validation trên tập train để tìm giá trị tối ưu của **lambda** ,sau đó sử trụng giá trị tối ưu vào hàm mất mát của l2 regularization để cập nhập w(weights) mới

A computer screen with text

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A computer screen with text and images

Description automatically generated

- Giá trị lamda và sai số bình phương trung bình:



- Độ chính xác mới sau khi sử dụng cross-validation và l2 regularization

A computer screen with colorful text

Description automatically generated



=> Sau khi áp dụng Bag of Words để xử lý dữ liệu và áp dụng thuật toán Logistic Regression xảy ra trường hợp overfitting, sau khi sử dụng cross-validation và l2 regularization để giảm thiểu overfitting dẫn đến trường hợp undefitting => cách tiếp cận không phù hợp.

## **Logistics Regression**

* + 1. Thu thập dữ liệu

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Lọc ra các giá trị duy nhất của các thuộc tính

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Xử lý ngoại lai

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Encode binary

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* + 1. Chia tập Train/Test

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

* Chia Train/Test
  + 1. Xây dựng mô hình

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

* + 1. Đánh giá mô hình

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

# **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1]. Cox, David R. “The regression analysis of binary sequences.” Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological) (1958): 215-242.

[2] Cramer, Jan Salomon. “The origins of logistic regression.” (2002).

[3] Tiệp, V. H. (n.d.). Bài 32: Naive Bayes Classifier.

[4]  [Exercise 6: Naive Bayes - Machine Learning - Andrew Ng](http://openclassroom.stanford.edu/MainFolder/DocumentPage.php?course=MachineLearning&doc=exercises/ex6/ex6.html)

[5] [Text Classification and Naive Bayes - Stanford](https://web.stanford.edu/class/cs124/lec/naivebayes.pdf)