**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**BÁO CÁO TIỂU LUẬN**

DỮ LIỆU LỚN

Đề tài:

Nghiên cứu và triển khai các thuật toán phân cụm để dự báo thời tiết sử dụng PySpark

**Giảng viên hướng dẫn:**

Ths. Nguyễn Hồ Duy Trí

**Sinh viên thực hiện:**


Hồ Văn Vinh – 21520530

Hồ Quang Đỉnh - 21520190

Nguyễn Lý Đăng Khoa - 21522229

Trương Công Quốc Triệu – 215222714

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2024*

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

****

**BÁO CÁO TIỂU LUẬN**

DỮ LIỆU LỚN

Đề tài:

Nghiên cứu và triển khai các thuật toán phân cụm để dự báo thời tiết sử dụng PySpark

**Giảng viên hướng dẫn:**

Ths. Nguyễn Hồ Duy Trí

**Sinh viên thực hiện:**

Hồ Văn Vinh – 21520530

Hồ Quang Đỉnh - 21520190

Nguyễn Lý Đăng Khoa - 21522229

Trương Công Quốc Triệu - 215222714

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2024*

# LỜI CẢM ƠN

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM và quý thầy cô khoa Hệ thống thông tin đã tạo điều kiện, giúp chúng em học tập và có được những kiến thức cơ bản làm tiền đề giúp chúng em hoàn thành được dự án này.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới thầy Nguyễn Hồ Duy Trí (Giảng viên giảng dạy lý thuyết và thực hành môn DỮ LIỆU LỚN – IS405). Nhờ sự hướng dẫn tận tình và chu đáo của thầy, nhóm chúng em đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và hoàn thành thuận lợi, đúng tiến độ cho dự án của mình.

Ngoài ra, chúng em cũng gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp IS405.O21 khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng nhau. Cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn cho những buổi học luôn sôi nổi, thú vị và dễ tiếp thu.

Trong quá trình thực hiện tiểu luận, nhóm chúng em luôn giữ một tinh thần cầu tiến, học hỏi và cải thiện từ những sai lầm, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau và luôn mong đạt được kết quả nhất có thể. Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn hạn chế trong quá trình trau dồi từng ngày, nhóm chúng em không thể tránh được những sai sót, vì vậy chúng em mong rằng quý thầy cô sẽ đưa ra nhận xét một cách chân thành để chúng em học hỏi thêm kinh nghiệm nhằm mục đích phục vụ tốt các dự án khác trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

**Nhóm thực hiện**

# NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

*……., ngày……...tháng……năm 2024*

**Người nhận xét**

*(Ký tên và ghi rõ họ tên****)***

# MỤC LỤC

[LỜI CẢM ƠN 3](#_Toc168211648)

[NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 4](#_Toc168211649)

[MỤC LỤC 5](#_Toc168211650)

[DANH MỤC HÌNH ẢNH 8](#_Toc168211651)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 8](#_Toc168211652)

[1.1. Lý do chọn đề tài 8](#_Toc168211653)

[1.2. Giới thiệu nguồn dữ liệu 9](#_Toc168211654)

[1.3. Mô tả dữ liệu 10](#_Toc168211655)

[1.4. Mô tả bài toán 12](#_Toc168211656)

[CHƯƠNG 2: TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU 13](#_Toc168211657)

[2.1. Cơ sở lý thuyết 13](#_Toc168211658)

[2.1.1. Kỹ thuật StringIndexer 13](#_Toc168211659)

[2.1.2. Kỹ thuật OneHotEncoder 13](#_Toc168211660)

[2.1.3. Kỹ thuật VectorAssembler 14](#_Toc168211661)

[2.1.4. Kỹ thuật chuẩn hoá Min-max 14](#_Toc168211662)

[2.1.5. Kỹ thuật chuẩn hoá Z-score 15](#_Toc168211663)

[2.2. Thực nghiệm 15](#_Toc168211664)

[2.2.1. Khám phá dữ liệu 15](#_Toc168211665)

[2.2.2. Chuyển đổi dữ liệu 21](#_Toc168211666)

[2.3. Kết quả đạt được 25](#_Toc168211667)

[CHƯƠNG 3: CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC DỮ LIỆU 29](#_Toc168211668)

[3.1. K-Means 29](#_Toc168211669)

[3.1.1. Cơ sở lý thuyết 29](#_Toc168211670)

[3.1.2. Thực nghiệm 35](#_Toc168211671)

[3.2. Simple Moving Average (SMA) 45](#_Toc168211672)

[3.2.1. Cơ sở lý thuyết 45](#_Toc168211673)

[3.2.2. Thực nghiệm 49](#_Toc168211674)

[3.3. KNN 64](#_Toc168211675)

[3.3.1. Cơ sở lý thuyết 64](#_Toc168211676)

[3.3.2. Thực nghiệm 66](#_Toc168211677)

[CHƯƠNG 4: SO SÁNH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 71](#_Toc168211678)

[4.1. Phát biểu kết quả 71](#_Toc168211679)

[4.1.1. K-Means 71](#_Toc168211680)

[4.1.2. Simple Moving Average (SMA) 73](#_Toc168211681)

[4.1.3. KNN 79](#_Toc168211682)

[4.2. So sánh, đánh giá 80](#_Toc168211683)

[4.2.1. K-Means 80](#_Toc168211684)

[4.2.2. Simple Moving Average (SMA) 87](#_Toc168211685)

[4.2.3. KNN 91](#_Toc168211686)

[CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 94](#_Toc168211687)

[5.1. Ưu điểm 94](#_Toc168211688)

[5.2. Hạn chế 94](#_Toc168211689)

[5.3. Hướng phát triển 94](#_Toc168211690)


[PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 96](#_Toc168211691)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 97](#_Toc168211692)

# TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## Lý do chọn đề tài

Dự báo thời tiết là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Từ việc lên kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời đến việc chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp, thông tin thời tiết đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả. Bằng cách dự báo chính xác các điều kiện thời tiết, chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tài sản và con người, cũng như tối ưu hóa các hoạt động kinh tế và xã hội.



Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và khoa học dữ liệu, việc ứng dụng các phương pháp tiên tiến như học máy và xử lý dữ liệu lớn trong dự báo thời tiết đã trở nên phổ biến. Điều này không chỉ giúp nâng cao độ chính xác của dự báo mà còn mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về các hiện tượng khí hậu. Chọn đề tài này cho phép khai thác tiềm năng của công nghệ hiện đại trong việc giải quyết một vấn đề có tính thực tiễn cao.

Dự báo thời tiết là một lĩnh vực đầy thách thức do tính phức tạp và biến động không ngừng của các yếu tố khí hậu. Việc xử lý và phân tích một lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đòi hỏi kỹ năng và kiến thức chuyên sâu về khoa học dữ liệu và lập trình. Tuy nhiên, chính những thách thức này cũng tạo ra cơ hội để học hỏi và phát triển các kỹ năng mới, đồng thời đóng góp vào sự tiến bộ của lĩnh vực dự báo thời tiết.

Một hệ thống dự báo thời tiết chính xác không chỉ có giá trị khoa học mà còn mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể. Ví dụ, ngành nông nghiệp có thể sử dụng dự báo thời tiết để lên kế hoạch gieo trồng và thu hoạch, giúp tăng năng suất và giảm thiểu thiệt hại do thời tiết xấu. Ngành giao thông vận tải cũng có thể cải thiện hiệu quả và an toàn thông qua các dự báo thời tiết chính xác. Chọn đề tài này là một cách để đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và kinh tế.

Dự báo thời tiết không chỉ giới hạn ở việc dự đoán mưa hay nắng, mà còn có thể mở rộng sang các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt hay hạn hán. Các mô hình dự báo thời tiết có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ quản lý tài nguyên nước đến phòng chống thiên tai. Điều này cho thấy tầm quan trọng và khả năng ứng dụng rộng rãi của việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp dự báo thời tiết.

## Giới thiệu nguồn dữ liệu

Tên nguồn dữ liệu: Weather Prediction – ananthr1

Nguồn dữ liệu: <https://www.kaggle.com/datasets/ananthr1/weather-prediction>


Dataset bao gồm 6 thuộc tính x 1461 dòng dữ liệu được lấy từ 01/01/2012 – 31/12/2015 tại thành Phố Seattle – Hoa Kỳ.

Dữ liệu liên quan đến dự báo thời tiết ở thành phố Seattle. Mỗi dòng bao gồm thông tin về thời gian ghi nhận các thông số thời tiết và nhãn thời tiết đó.

## Mô tả dữ liệu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Ý nghĩa** |
| **1** | date | String | Ngày ghi nhận |
| **2** | precipitation | String | Chỉ số giáng thủy\* (Inch) |
| **3** | temp\_max | String | Nhiệt độ cao nhất trong ngày (Celsius) |
| **4** | temp\_min | int | Nhiệt độ thấp nhất trong ngày  (Celsius) |
| **5** | wind | int | Tốc độ gió (Miles/hour) |
| **6** | weather | int | Nhãn thời tiết (rain, sunny, snow, dizzle, fog) |

\*Giáng thủy (trong khí tượng học) là tên gọi chung các hiện tượng nước thoát ra khỏi những đám mây dưới các dạng lỏng (mưa) và dạng rắn (mưa tuyết, mưa đá, tuyết), nhằm phân biệt với các hiện tượng nước tách ra từ không khí (sương), lượng mưa xảy ra khi một phần của khí quyển trở nên bão hòa với hơi nước (đạt độ ẩm tương đối 100%), để nước cô đọng và "ngưng tụ" sương móc, sương băng). Do đó, bụi và sương mù không phải là ngưng tụ mà là huyền phù, vì hơi nước không cô đọng đủ để ngưng tụ



A graph of a graph showing the weather

Description automatically generated

A graph showing the temperature of a temperature

Description automatically generated

A graph showing the temperature of a person

Description automatically generated

A graph showing a wind speed

Description automatically generated

## Mô tả bài toán

Trong báo cáo này, nhóm thực hiện phương pháp phân cụm bằng **thuật toán KMeans và SMA, thuật toán phân lớp bằng KNN** dựa trên sự tương đồng của dữ liệu và tìm ra tập luật để dự đoán. Từ đó giúp cho các tổ chức cơ quan có nguồn dự đoán thời tiết với độ tin cậy cao hơn.

# TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

## Cơ sở lý thuyết

### Kỹ thuật StringIndexer

Kỹ thuật StringIndexer là một kỹ thuật mã hóa dữ liệu chuỗi thành các số nguyên. Kỹ thuật này được sử dụng trong các bài toán học máy để chuyển đổi các thuộc tính chuỗi thành các thuộc tính số, giúp cho việc huấn luyện mô hình dễ dàng hơn và đạt hiệu quả tốt hơn

Khi sử dụng kỹ thuật StringIndexer, các giá trị chuỗi sẽ được gán một số nguyên duy nhất tương ứng. Các giá trị phổ biến sẽ được gán số nguyên nhỏ hơn, trong khi các giá trị ít xuất hiện sẽ được gán số nguyên lớn hơn.

Ví dụ ta có một thuộc tính “pet” với các giá trị “cat”, “dog”, “pig”, thì kỹ thuật StringIndexer sẽ gán số nguyên 0 cho “cat”, 1 cho “dog”, và 2 cho “pig”.

### Kỹ thuật OneHotEncoder

Kỹ thuật OneHotEncoder là một phương pháp mã hóa dữ liệu danh mục thành các biến nhị phân (binary variables). Kỹ thuật này thường được sử dụng sau khi áp dụng StringIndexer để chuyển đổi các giá trị danh mục (categorical values) thành các giá trị số nguyên. OneHotEncoder giúp mô hình học máy không bị ảnh hưởng bởi thứ tự của các giá trị danh mục.

Khi sử dụng kỹ thuật OneHotEncoder, mỗi giá trị danh mục sẽ được biểu diễn thành một vector nhị phân, trong đó chỉ có một phần tử có giá trị là 1 và các phần tử còn lại có giá trị là 0. Ví dụ, nếu ta có một thuộc tính “color” với các giá trị “red”, “green”, “blue”, thì kỹ thuật OneHotEncoder sẽ chuyển đổi thành các vector nhị phân tương ứng như sau:

“red” được chuyển thành [1, 0, 0]

“green” được chuyển thành [0, 1, 0]

“blue” được chuyển thành [0, 0, 1]

Kỹ thuật này giúp mô hình học máy xử lý tốt hơn với các thuộc tính danh mục, tránh được sự thiên vị do thứ tự của các giá trị danh mục.

### Kỹ thuật VectorAssembler

Kỹ thuật VectorAssembler là một phương pháp dùng để kết hợp nhiều cột (hoặc các thuộc tính) thành một cột duy nhất dưới dạng vector. Kỹ thuật này thường được sử dụng trong quá trình tiền xử lý dữ liệu để chuẩn bị dữ liệu cho các mô hình học máy, đặc biệt là các mô hình yêu cầu dữ liệu đầu vào dưới dạng vector như mô hình hồi quy hoặc mô hình phân loại.

Khi sử dụng kỹ thuật VectorAssembler, các cột đầu vào (input columns) có thể là các thuộc tính số (numerical attributes) hoặc các vector, và kết quả là một cột đầu ra (output column) dưới dạng vector. Ví dụ, nếu ta có các thuộc tính “precipitation”, “temp\_max”, “temp\_min”, và “wind”, thì VectorAssembler sẽ kết hợp các thuộc tính này thành một cột vector duy nhất, giúp cho việc huấn luyện mô hình trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Kỹ thuật này rất hữu ích trong việc chuẩn bị dữ liệu đầu vào cho các mô hình học máy, đảm bảo rằng tất cả các thuộc tính được kết hợp một cách có hệ thống và nhất quán, đồng thời giúp cải thiện hiệu suất và độ chính xác của mô hình.

### Kỹ thuật chuẩn hoá Min-max

Min-max normalization là một kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu được sử dụng trong máy học và thống kê để scale các đặc trưng số của tập dữ liệu về một phạm vi chung, khoảng [0,1].

Công thức chuẩn hoá như sau:

Trong đó:

* ​ là giá trị đã được chuẩn hóa của *X*
* *X* là giá trị gốc của đặc trưng
* ​ là giá trị nhỏ nhất của đặc trưng trong tập dữ liệu
* là giá trị lớn nhất của đặc trưng trong tập dữ liệu

Min-max normalization đảm bảo rằng tất cả các đặc trưng có cùng một tỷ lệ, ngăn chặn các đặc trưng có phạm vi số lớn hơn khống chế các đặc trưng có phạm vi nhỏ hơn trong quá trình huấn luyện các mô hình máy học. Đây là một kỹ thuật đặc biệt hữu ích cho các thuật toán dựa trên tính toán khoảng cách, như ***K-Nearest Neighbors (KNN)*** và **K-Means** nơi tỷ lệ các đặc trưng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả.

### Kỹ thuật chuẩn hoá Z-score

Z-score standardization biến đổi các giá trị của các đặc trưng số để chúng có giá trị trung bình gần bằng 0 và độ lệch chuẩn gần bằng 1.

Công thức chuẩn hoá:

Trong đó:

* *Z* là Z-score của giá trị X
* *X* là giá trị ban đầu
* là giá trị trung bình (mean) của đặc trưng
* là độ lệch chuẩn (standard deviation) của đặc trưng

Quá trình standardization giúp làm cho việc phân phối của giá trị dữ liệu trở nên chuẩn hóa, với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1. Điều này giúp thuận tiện trong việc so sánh các biến số với nhau và giúp giảm thiểu ảnh hưởng của các giá trị ngoại lệ.


## Thực nghiệm

### Khám phá dữ liệu


Bộ dữ liệu thời tiết Seattle (2012-2015) bao gồm ngày, lượng mưa, nhiệt độ, tốc độ gió và những loại thời tiết. Khám phá dữ liệu cho thấy xu hướng theo mùa và sự bất thường. Phân tích mô hình lượng mưa xác định các thời kỳ ẩm ướt và các đợt mưa cực đoan. Phân tích tốc độ gió cho thấy sự khác biệt giữa các loại thời tiết khác nhau. Việc khám phá này đưa ra cái nhìn tổng quan, nâng cao hiểu biết về khí hậu của một tiểu bang ở Hoa Kỳ - Seattle, hỗ trợ việc dự báo và nghiên cứu khí hậu.

Một số truy vấn từ cơ bản đến nâng cao cho việc khám phá bộ dữ liệu này:


* Lược đồ của dataframe và 3 dòng dữ liệu trong dataframe sau khi đọc file dữ liệu csv từ lệnh spark.read.csv



* Các chỉ số thống kê cơ bản như số lượng (count), giá trị trung bình (mean), độ lệch chuẩn (stddev), giá trị thấp nhất (min), giá trị lớn nhất (max) và số lượng null ở từng thuộc tính của dữ liệu



* Thống kê số lượng dữ liệu ở mỗi loại thời tiết (weather)



* Đếm số ngày có mưa

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* Tìm ngày có lượng mưa lớn nhất qua các năm

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Tính tốc độ gió trung bình cho từng loại thời tiết

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* Liệt kê những tháng có nhiệt độ trung bình trên 25℃ qua các năm

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Nhiệt độ trung bình các tháng cao nhất của năm

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

### Chuyển đổi dữ liệu

#### Tiền xử lý dữ liệu cho KNN và SMA

Import các lớp OneHotEncoder, StringIndexer, và VectorAssembler từ thư viện pyspark.ml.feature. Các lớp này được sử dụng để mã hóa dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu cho mô hình học máy.

Import lớp Pipeline từ thư viện pyspark.ml. Pipeline giúp dễ dàng quản lý và tổ chức các bước tiền xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình.




categorical\_cols = ['weather']

Định nghĩa một danh sách chứa tên của các cột danh mục (categorical columns) cần chuyển đổi. Ở đây chỉ có một cột danh mục là weather.


indexers = [StringIndexer(inputCol=col, outputCol=f"{col}\_index").fit(df\_cleaned) for col in categorical\_cols]:

Sử dụng StringIndexer để chuyển đổi các giá trị chuỗi trong cột danh mục thành các số nguyên. Mỗi giá trị chuỗi sẽ được gán một số nguyên duy nhất. Kết quả là danh sách indexers chứa các đối tượng StringIndexer đã được fit vào dữ liệu df\_cleaned.



encoder = OneHotEncoder(inputCols=[f"{col}\_index" for col in categorical\_cols], outputCols=[f"{col}\_encoded" for col in categorical\_cols])

Sử dụng OneHotEncoder để mã hóa các giá trị số nguyên từ StringIndexer thành các vector nhị phân (one-hot vectors). Các cột đầu vào (inputCols) là các cột đã được StringIndexer chuyển đổi, và các cột đầu ra (outputCols) là các cột chứa vector nhị phân.



feature\_cols = ['precipitation', 'temp\_max', 'temp\_min', 'wind', 'weather\_encoded']

Định nghĩa một danh sách chứa tên của các cột đặc trưng (features) cần sử dụng trong mô hình. Bao gồm các cột số học và cột danh mục đã được mã hóa.

assembler = VectorAssembler(inputCols=feature\_cols, outputCol="features")

Sử dụng VectorAssembler để kết hợp các cột đặc trưng thành một cột vector duy nhất có tên là features. Cột này sẽ được sử dụng làm đầu vào cho mô hình học máy.



Tạo một đối tượng Pipeline chứa các bước tiền xử lý dữ liệu, bao gồm các bước sử dụng StringIndexer, OneHotEncoder, và VectorAssembler. Các bước này sẽ được thực hiện tuần tự để chuẩn bị dữ liệu. Fit Pipeline vào dữ liệu df\_cleaned. Quá trình này sẽ thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu (indexing, encoding, và assembling) trên dữ liệu.

Áp dụng Pipeline đã fit vào dữ liệu df\_cleaned để chuyển đổi dữ liệu. Kết quả là DataFrame transformed\_data chứa các cột đã được mã hóa và cột vector đặc trưng.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Chọn cột features (chứa vector đặc trưng) và cột weather\_index (chứa nhãn đã được mã hóa) từ DataFrame transformed\_data để sử dụng trong quá trình huấn luyện và kiểm tra mô hình.

A close up of a text


Description automatically generated

#### Tiền xử lý dữ liệu cho K-Means

Các cột dữ liệu cần chuẩn hoá là *precipitation*, *temp\_max*, *temp\_min*, *wind*


* Chuẩn hoá Min-max

Code chuẩn hoá Min-max



* **min\_values:** dictionary chứa giá trị min của các thuộc tính cần chuẩn hoá
* **max\_values:** dictionary chứa giá trị max của các thuộc tính cần chuẩn hoá
* **MinMaxNormalize:** hàm chuẩn hoá Min-max
  + Tham số:
    - r: một dòng dữ liệu của RDD
  + Trả về: dòng dữ liệu sau khi chuẩn hoá. Các cột sau khi chuẩn hoá được thêm vào dòng dữ liệu là *precipitation\_nor*, *temp\_max\_nor*, *temp\_min\_nor*, *wind\_nor*
* Chuẩn hoá Z-score

Code chuẩn hoá Z-score



* **mean\_values:** dictionary chứa giá trị mean của các thuộc tính cần chuẩn hoá
* **stddev\_values:** dictionary chứa giá trị độ lệch chuẩn của các thuộc tính cần chuẩn hoá
* **Z\_score:** hàm chuẩn hoá Z-score
  + Tham số:
    - r: một dòng dữ liệu của RDD
  + Trả về: dòng dữ liệu sau khi chuẩn hoá. Các cột sau khi chuẩn hoá được thêm vào dòng dữ liệu là *precipitation\_nor*, *temp\_max\_nor*, *temp\_min\_nor*, *wind\_nor*

## Kết quả đạt được

A white background with black text

Description automatically generated


A white paper with black numbers


Description automatically generated with medium confidence

A white paper with black numbers and symbols

Description automatically generated


Kết quả sau khi chuẩn hoá theo Min-max






Giá trị các cột chuẩn hoá *precipitation\_nor*, *temp\_max\_nor*, *temp\_min\_nor*, *wind\_nor* thuộc khoảng [0, 1]

Kết quả sau khi chuẩn hoá theo Z-score





Giá trị mean của các cột chuẩn hoá *precipitation\_nor*, *temp\_max\_nor*, *temp\_min\_nor*, *wind\_nor* đều gần bằng 0 và độ lệch chuẩn (stddev) của chúng đều gần bằng 1

# CÁC THUẬT TOÁN KHAI THÁC DỮ LIỆU

## K-Means


### Cơ sở lý thuyết

#### Thuật toán phân cụm K-Means

K-Means là một thuật cơ bản thuộc loại Unsupervised learning, học không giám sát. Trong thuật toán K-Means clustering, chúng ta không biết nhãn (label) của từng điểm dữ liệu. Mục đích là làm thể nào để phân dữ liệu thành K cụm (cluster) khác nhau sao cho dữ liệu trong cùng một cụm có tính chất giống nhau.

**Đầu vào thuật toán:** tập dữ liệu **X** và số lượng cụm **K**

**Đầu ra thuật toán: K** centroid **M** (các điểm trung tâm của mỗi cụm) và tập **prediction** chứa kết quả phân cụm cho mỗi điểm dữ liệu trong tập **X**



**Các bước của thuật toán:**

1. Chọn **K** điểm bất kì thuộc tập X làm các centroid ban đầu.
2. Phân mỗi điểm dữ liệu trong **X** vào cluster có centroid gần nó nhất, tính theo khoảng cách Euclid.
3. Kiểm tra điều kiện dừng (hội tụ - converged)

* Nếu việc gán dữ liệu vào từng cluster ở bước 2 không thay đổi so với vòng lặp trước nó thì ta dừng thuật toán.

1. Cập nhật centroid cho từng cluster bằng cách lấy trung bình cộng của tất các các điểm dữ liệu đã được gán vào cluster đó sau bước 2.
2. Quay lại bước 2.

**Một số ưu điểm:**

* Dễ cài đặt
* Có thể xử lý dữ liệu có nhiều chiều

**Một số hạn chế:**

* Cần chọn số lượng cụm cần clustering.

Có một số phương pháp giúp xác định số lượng clusters như *Elbow method*, Average *Silhouette, …*

Nhóm sử dụng hai phương pháp kể trên để xác định số cụm **K** cho thuật toán K-Means. Nội dung của hai phương pháp được trình bày sau phần này.

* Kết quả clustering phụ vào các centroid được khởi tạo ban đầu.

Tùy vào các centroid ban đầu mà thuật toán có thể có tốc độ hội tụ rất chậm hoặc thậm chí cho chúng ta kết quả không chính xác.

Có một vài cách khắc phục đó là:

* Chạy K-Means clustering nhiều lần với các centroids ban đầu khác nhau rồi chọn cách độ đo ***WCSS*** đạt giá trị nhỏ nhất. ***WCSS*** là một độ đo dùng để đánh giá chất lượng của việc phân cụm, chi tiết được trình bày sau phần này. Nhóm chọn phương án này cho việc cài đặt K-Means, cụ thể là thuật toán sẽ được chạy 5 lần và lấy kết quả của lần chạy có độ đo ***WCSS*** kể trên là nhỏ nhất.
* Dùng thuật toán ***k-means++*** để chọn các giá trị centroid khởi tạo ban đầu. Thuật toán này được đề xuất vào năm 2007 bởi nhóm tác giả David Arthur và Sergei Vassilvitskii.
* Nhạy cảm với dữ liệu ngoại lai.

K-Means có xu hướng bị ảnh hưởng nhiều bởi dữ liệu ngoại lai (outliers). Một vài điểm dữ liệu ngoại lai có thể làm thay đổi vị trí của trung tâm cụm, dẫn đến kết quả phân cụm không chính xác.

* Các cluster cần có dạng hình tròn và có số lượng điểm dữ liệu xấp xỉ nhau.

**Một số ứng dụng:**

* **Phân khúc khách hàng:** K-Means có thể được sử dụng để phân loại khách hàng vào các nhóm dựa trên các đặc điểm như hành vi mua sắm, lịch sử giao dịch, đánh giá sản phẩm, ... Điều này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng và tạo ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn.
* **Phân loại hình ảnh:** K-Means có thể được sử dụng để phân loại hình ảnh, ví dụ như phân loại các loại hoa dựa trên các đặc điểm của hình ảnh.
* **Giảm kích thước dữ liệu:** K-Means có thể được sử dụng để giảm kích thước dữ liệu bằng cách thay thế các giá trị dữ liệu bằng trung tâm cụm tương ứng.

#### Các phương pháp chọn số cụm K tối ưu & đánh giá việc phân cụm của K-Means

* **Elbow method**

Elbow method là một phương pháp được sử dụng để chọn số lượng cụm tối ưu trong thuật toán K-Means. Phương pháp này dựa trên việc tính toán và quan sát sự biến đổi của độ đo ***WCSS*** với số lượng cụm khác nhau.

***WCSS*** là viết tắt của *"Within-Cluster Sum of Squares"* (tổng bình phương khoảng cách trong cụm). Đây là một phép đo được sử dụng trong thuật toán K-Means để đánh giá sự tập trung của các điểm dữ liệu trong từng cụm. Cụ thể, ***WCSS*** của một cụm được tính bằng tổng của bình phương khoảng cách từ mỗi điểm dữ liệu trong cụm đó tới centroid của cụm đó.

Trong đó:

là centroid của cluster


là điểm dữ liệu thuộc cluster

là khoảnh cách euclid củavà

Trong quá trình huấn luyện thuật toán K-means, mục tiêu là tối ưu hóa ***WCSS*** bằng cách điều chỉnh vị trí của các trung tâm cụm sao cho đạt được giá trị nhỏ nhất có thể.

Quay lại Elbow method, phương pháp này được thực hiện như sau:

1. Thực hiện thuật toán K-Means với một loạt các giá trị **K** khác nhau (thường là từ 2 đến một giới hạn nào đó).
2. Đối với mỗi giá trị **K**, dựa vào kết quả phân cụm của K-Means tính toán độ đo ***WCSS***.
3. Vẽ biểu đồ đường thể hiện sự biến thiên của ***WCSS*** theo số lượng cụm.
4. Quan sát biểu đồ và tìm điểm mà tại đó sự biến thiên của ***WCSS*** giảm nhanh đột ngột, làm cho biểu đồ có hình dạng giống như khuỷu tay (elbow). Giá trị **K** ứng với điểm này thường được chọn là số lượng cụm tối ưu cho thuật toán K-Means.



Ý tưởng chính của Elbow method là chọn số lượng cụm sao cho khi tăng số lượng cụm, sự giảm của ***WCSS*** không còn đáng kể, tức là không cải thiện rõ rệt hiệu suất của việc phân cụm nữa.

* **Average Silhouette**

Hệ số Silhouette trung bình của tập dữ liệu sau khi được phân cụm bởi thuật toán K-Means là một tiêu chí hữu ích khác để đánh giá chất lượng việc phân cụm. Hệ số Silhouette của một điểm dữ liệu là một độ đo thể hiện mức độ liên hệ của điểm dữ liệu với các điểm dữ liệu khác trong cùng cluster và với các điểm dữ liệu trong cluster láng giềng (neighboring cluster) của nó. Giá trị Silhouette trong khoảng [-1, 1], giá trị càng gần 1 thể hiện điểm dữ liệu phù hợp với cụm của nó và kém phù hợp với các cụm láng giềng còn giá trị càng gần -1 thì điểm dữ liệu được phân cụm không thích hợp. Nếu đa số các điểm dữ liệu có hệ số Silhouette cao thì việc phân cụm là đúng đắn. Việc phân cụm đạt Silhouette trung bình cao hơn 0.7 được coi là “mạnh”, cao hơn 0.5 là “hợp lý” và trên 0.25 là “yếu”. Silhouette có thể được tính toán với bất kỳ phương pháp đo khoảng cách nào, như khoảng cách Euclidean hoặc khoảng cách Manhattan.

* + Phương pháp tính

Giả sử một tập dữ liệu đã được phân thành **K** cụm bởi thuật toán K-Means.

Cho điểm dữ liệu (điểm dữ liệu thuộc cụm ), có:


là khoảng cách trung bình giữa và tất cả các điểm dữ liệu khác trong cùng cụm với . còn được xem là độ đo thể hiện mức độ phù hợp của điểm với cụm của nó (giá trị càng thấp thì càng phù hợp).

Tiếp đó cần xác định giá trị không tương đồng trung bình của điểm với một số cụm là khoảng cách trung bình từ đến tất cả điểm dữ liệu trong (). Với điểm dữ liệu , tính:

là trung bình khoảng cách nhỏ nhất từ đến mọi điểm trong các cluster khác cluster của . Cluster có giá trị không tương đồng với điểm thấp nhất được gọi là cluster láng giềng (neighboring cluster) của điểm và cluster đó phù hợp thứ hai để phân cụm cho điểm .

Cuối cùng hệ số Silhouette của điểm được tính theo công thức:

Để tính điểm Silhouette cho việc phân cụm, cần tính trung bình hệ số Silhouette của tất cả các điểm dữ liệu trong tập dữ liệu. Điểm Silhouette trung bình càng cao, thuật toán phân cụm càng tốt.




### Thực nghiệm

#### Cài đặt thuật toán K-Means

Nhóm cài đặt thuật toán K-Means thông qua class K\_Mean. Class K\_Mean có các phương thức sau:

1. \_\_init\_\_(self, k=2, predictCol='prediction', seed=1)

Phương thức khởi tạo đối tượng class K\_Mean



* k: số cụm cần clustering, mặc định là 2
* predictCol: tên cột chứa kết quả sau khi phân cụm, mặc định là ‘prediction’
* seed: dùng cho việc chọn ngẫu nhiên k điểm dữ liệu làm centroid ban đầu
* centroids: list chứa các centroid của các cụm
* wcss: độ đo dùng để đánh giá việc phân cụm sau khi huấn luyện mô hình bằng phương thức fit() phía dưới

1. squared\_euclidean\_distance(x, y)

Phương thức tính bình phương khoảng cách euclid giữa 2 điểm dữ liệu x, y



1. clusters\_distances(self, features)


Phương thức tính khoảng cách của một điểm dữ liệu đến các centroid hiện tại



* features: list chứa giá trị các đặc trưng của điểm dữ liệu
* Lần lượt duyệt qua list chứa các centroids, self.centroids, để tính khoảng cách với điểm dữ liệu, features, bằng phương thức squared\_euclidean\_distance đã đề cập trên
* Kết quả trả về là một danh sách chứa bình phương khoảng cách từ một điểm dữ liệu đến các centroid

1. assign\_to\_centroid(self, features)


Phương thức chọn cluster có centroid gần nhất với điểm dữ liệu



* features: list chứa giá trị các đặc trưng của điểm dữ liệu
* distances: list chứa bình phương khoảng cách từ điểm dữ liệu đang xét đến các centroid hiện tại
* nearest\_cluster: là cluster có centroid gần nhất với điểm đang xét. Có được bằng cách duyệt qua list distances để lấy vị trí index của phần tử có giá trị nhỏ nhất trong list
* Trả về cluster vừa tìm được để thực hiện phân cụm điểm dữ liệu vào cluster đó

1. fit(self, df, feature\_cols)

Phương thức dùng để train mô hình K-Means trên tập dữ liệu df, kết quả có được là các centroid ở các cluster và độ đo ***WCSS*** giúp đánh giá việc phân cụm của thuật toán



* df: pyspark dataframe chứa dữ liệu để huấn luyện mô hình K-Means
* feature\_cols: danh sách tên các cột dùng làm đặc trưng để thuật toán dựa vào đó phân cụm dữ liệu
* df = df.withColumn('features', F.array(feature\_cols)): tạo cột ‘features’, là danh sách chứa các giá trị ở các cột trong feature\_cols của dữ liệu. Cột ‘features’ này được xem là một vector đại diện cho điểm dữ liệu
* self.wcss = float(‘inf’): khởi tạo giá trị wcss là dương vô cùng
* for i in range(5): chạy thuật toán 5 lần (vì kết quả thuật toán phụ thuộc vào các giá trị centroid được chọn ngẫu nhiên ban đầu, random 5 lần) và lấy kết quả của lần chạy có độ đo wcss thấp nhất
* centroids = self.centroids: lưu giá trị self.centroids (kết quả của lần chạy tốt nhất) vào biến tạm centroids. Dùng sau khi kết thúc lần chạy của thuật toán, nếu kết quả wcss của lần chạy này lớn hơn (kém hơn) lần chạy tốt nhất thì gán lại self.centroids = centroids
* self.centroids = df.select('features').rdd.map(lambda r: r.features) \

.takeSample(False, num=self.k, seed=self.seed)

Chọn ngẫu nhọn k điểm dữ liệu trong tập dữ liệu để khởi tạo giá trị ban đầu cho các centroid bằng cách map từng dòng dữ liệu trong rdd để lấy giá trị cột features được thêm vào ban đầu và dùng phương thức takeSample() để chọn ngẫu nhiên k diểm dữ liệu

* While True: bắt đầu vòng lặp của thuật toán đến khi đạt được các centroid hội tụ (converged)
* assign\_to\_centroid\_udf = \

F.udf(self.assign\_to\_centroid, IntegerType())

Tạo hàm udf (user define function) dựa trên phương thức assign\_to\_centroid để các worker trong cụm phân tán spark hiểu và thực thi được trên phần dữ liệu phân tán chúng đang giữ. IntegerType() để cho biết loại dữ liệu trả về từ hàm udf này là một số nguyên

* df = \

df.withColumn(self.predictCol, \

assign\_to\_centroid\_udf(F.col('features')))

Tạo / cập nhật cột self.predictCol (cột chứa kết quả phân cụm cho mỗi điểm dữ liệu) bằng kết quả trả về của hàm assign\_to\_centroid\_udf. Dòng này cập nhật giá trị cụm cho mỗi điểm dữ liệu bằng việc tìm cụm có centroid gần nhất với điểm dữ liệu đó.

* avg\_clusters = df.groupBy(self.predictCol) \

.agg(\*[F.mean(c).alias(c) for c in feature\_cols]) \

.withColumn('avg\_features', F.array(feature\_cols)).collect()

Tính toán giá trị trung bình cho các cluster sau khi thực hiện phân cụm các điểm dữ liệu bằng cách nhóm dữ liệu theo kết quả phân cụm để tính giá trị trung bình của các cột trong danh sách feature\_cols. Vì số cụm k nhỏ nên có thể dùng collect() để lấy giá trị trung bình mỗi cụm gán cho biến avg\_clusters

* new\_centroids: lưu các giá trị trung bình của mỗi cụm có được từ biến avg\_cluster. Các giá trị trung bình này sẽ là các centroid mới cho lần lặp tiếp theo của thuật toán. Đối với trường hợp cụm không có điểm dữ liệu thì centroid của cụm được giữ nguyên, không cập nhật
* max(K\_Mean.squared\_euclidean\_distance(self.centroids[i], new\_centroids[i]) for i in range(self.k))\*\*0.5) < 0.0001

Điều kiện dừng thuật toán: Nếu các khoảng cách các các centroid mới và centroid hiện tại đều nhỏ hơn 0.0001 thì dừng, do các centroid mới thay đổi không đáng kể, hay có thể nói các centroid đã hội tụ (converged). Nếu không thoả điều kiện dừng, thuật toán tiếp tục thực hiện với các giá trị centroid mới

* Khi đã tìm được các centroid hội tụ thì tính toán độ đo wcss để đánh giá chất lượng phân cụm của lần chạy này
  + dist\_udf = \

F.udf(lambda features, prediction: \

K\_Mean.squared\_euclidean\_distance(features, \

self.centroids[prediction]), DoubleType())

Tạo hàm udf từ hàm squared\_euclidean\_distance để tính bình phương khoảng cách từ một điểm dữ liệu đến centroid của cụm nó thuộc về

* + wcss = \


df.withColumn('dist', dist\_udf(F.col('features'), F.col(self.predictCol))) \

.agg(F.sum('dist')).first()[0]

Đối với mỗi điểm dữ liệu, tính bình phương khoảng cách từ nó đến centroid của cụm nó thuộc bằng hàm dist\_udf và lưu kết quả vào cột ‘dist’. Sau đó lấy tổng giá trị của cột ‘dist’ này chính là độ đô wcss. Nếu kết quả wcss này thấp hơn (tốt hơn) của self.wcss thì lấy kết quả centroid của lần chạy này

1. transform(self, df, feature\_cols)

Thực hiện phân cụm và trả về kết quả phân cụm cho dữ liệu của dataframe df dựa trên các thuộc tính có trong danh sách feature\_cols sau khi mô hình đã được huấn luyện (gọi hàm fit()) để tìm được các centroid của các cluster



* df = df.withColumn('features', F.array(feature\_cols)): tạo cột features là một mảng chứa giá trị các đặc trưng được liệt kê trong feature\_col của mỗi điểm dữ liệu dùng cho việc phân cụm dữ liệu
* assign\_to\_centroid\_udf = \

F.udf(self.assign\_to\_centroid, IntegerType())

Tạo hàm udf từ phương thức assign\_to\_centroid để thực hiện chọn cụm cho các điểm dữ liệu của df dựa vào giá trị của các centroid tìm được qua fit(). Nhãn cụm trả về là một số nguyên, IntegerType()

* df = \

df.withColumn(self.predictCol, \

assign\_to\_centroid\_udf(F.col('features')))

Thực hiến phân cụm cho từng điểm dữ liệu và kết quả được lưu trong cột self.predictCol


* Trả về dataframe sau khi clustering. Dataframe trả về có 2 cột thuộc tính mới là ‘features’ và self.predictCol

#### Cài đặt lớp SilhouetteEvaluator để tính hệ số Silhouette cho clustering

Nhóm cài đặt class SilhouetteEvaluator để tính Silhouette score cho kết quả clustering của thuật toán. Đầu vào là một dataframe đã được phân cụm bởi lớp K\_Mean, cụ thể là df trả về từ phương thức transform() của lớp K\_Mean. Các phương thức trong lớp:


1. \_\_init\_\_(self, predictCol=’prediction’)

Hàm khởi tạo của lớp



1. evaluate(self, df)

Hàm đánh giá, trả về Silhouette score của kết quả phân cụm dữ liệu của dataframe df



* Các cột thuộc tính cần dùng trong df là:
  + ‘date’: đóng vai trò như khoá chính của dòng dữ liệu
  + ‘features’: mảng các giá trị đặc trưng dùng phân cụm
  + self.predictCol: cột chứa kết quả phân cụm, cụm mà điểm dữ liệu được phân vào
* cluster\_df chứa các dữ liệu của df với các cột được thay đổi tên:
  + ‘date’ thành ‘date\_’
  + ‘features’ thành ‘features\_’
  + self.predictCol thành ‘cluster’
* df = df.crossJoin(cluster\_df).filter('date != date\_')

Thực hiện kết từng dòng dữ liệu trong cluster\_df với mỗi dòng dữ liệu trong df với điều kiện giá trị cột ‘date’ khác cột ‘date\_’ để tránh kết một điểm dữ liệu với chính nó

* distance\_udf = F.udf(lambda x, y: \

sum((x[i]-y[i])\*\*2 for i in range(len(x))), DoubleType())

Tạo hàm udf trả về bình phương khoảng cách euclid của 2 điểm dữ liệu x, y. Giá trị trả về kiểu số thực, DoubleType()

* df = df.withColumn('dist', \

distance\_udf(F.col('features'), F.col('features\_')))

Tính bình phương khoảng cách của 2 điểm dữ liệu ở mỗi dòng dữ liệu của df bằng hàm distance\_udf

* b = df.filter(F.col(self.predictCol) != F.col('cluster')) \

.groupBy('date', 'cluster').agg(F.mean('dist').alias('avg\_dist')) \

.groupBy('date').agg(F.min('avg\_dist').alias('b\_i'))

Tính giá trị b(i) của mỗi điểm dữ liệu có khoá chính là ‘date’. b(i) của mỗi điểm dữ liệu là trung bình bình phương khoảng cách ngắn nhất của nó đến các điểm thuộc các cluster khác cluster của nó nên điều kiện filter là `F.col(self.predictCol) != F.col(‘cluster’)`.

Trước tiên cần tính trung bình bình phương khoảng cách của điểm dữ liệu đến với các điểm dữ liệu khác ở các cluster khác nó. Thực hiện việc này bằng cách nhóm các dòng dữ liệu theo khoá chính ‘date’ và ‘cluster’ (các cluster khác cluster của nó) sau đó tính giá trị trung bình cho mỗi nhóm đã group và kết quả tính toán được chứa trong cột ‘avg\_dist’.

Đến đây đã có được khoảng cách mỗi điểm tới các cluster không chứa nó, giờ thì cần tìm min của chúng bằng việc nhóm theo mỗi điểm dữ liệu, là nhóm theo thuộc tính khoá ‘date’ và dùng hàm F.min() với cột ‘avg\_dist’, đặt tên cột chứa kết quả là ‘b\_i’. Lúc này dataframe b có 2 cột thuộc tính là ‘date’ và ‘b\_i’

* a = df.filter(F.col(self.predictCol) == F.col('cluster')) \

.groupBy('date').agg(F.mean('dist').alias('a\_i'))

Tính giá trị a(i) của mỗi điểm dữ liệu có khoá chính là ‘date’. a(i) của mỗi điểm dữ liệu là trung bình bình phương khoảng cách của nó đến các điểm thuộc cùng cluster với nó nên điều kiện filter là `F.col(self.predictCol) == F.col(‘cluster’)`.

Nhóm theo khoá chính ‘date’ của mỗi điểm dữ liệu và dùng F.mean() với cột ‘dist’ và chứa kết quả trong cột ‘a\_i’. Lúc này dataframe a có 2 cột thuộc tính là ‘date’ và ‘a\_i’

* silhouette\_score =

a.join(b, 'date') \

.withColumn('s\_i', \


(F.col('b\_i') - F.col('a\_i')) / F.greatest(F.col('a\_i'), F.col('b\_i'))) \

.agg(F.mean('s\_i')).first()[0]


Hệ số Silhouette được tính bằng cách kết dataframe a và b theo cột ‘date’ và tính giá trị cho cột ‘s\_i’ ở mỗi dòng bằng giá trị cột ‘b\_i’ trừ ‘a\_i’, sau đó chia cho max{a\_i, b\_i}. Hệ Silhouette của của tập dữ liệu là giá trị trung bình của cột ‘s\_i’

#### Dùng Elbow method và Silhouette score để chọn số cụm K


Chạy thuật toán K-Means số cụm k từ 2 đến 10. Nhóm chọn chuẩn hoá theo z-score nên df\_zscore được dùng để chạy thuật toán K-Means



Hiển thị kết quả đánh giá ***WCSS*** (Elbow method) và ***Silhouette score*** có được qua các lần chạy thuật toán với số lượng cụm k khác nhau bằng biểu đồ đường





Kết quả




Dựa vào 2 cách chọn k trên, số cụm tối ưu cho clustering là 4, k = 4

#### Thực hiện training mô hình và phân cụm dữ liệu







## Simple Moving Average (SMA)

### Cơ sở lý thuyết

Thuật toán Simple Moving Average (SMA) là một phương pháp phổ biến trong phân tích kỹ thuật, được sử dụng để làm mịn dữ liệu thời gian nhằm xác định xu hướng của một dãy số liệu theo thời gian. SMA được tính bằng cách lấy trung bình cộng của một tập hợp con các điểm dữ liệu trong một khoảng thời gian cố định và di chuyển qua từng thời điểm trong dãy số liệu.

Sau đây là các bước của thuật toán:

1. Khởi tạo các biến và thông số

* **Input:**
  + **data**: Mảng các giá trị đầu vào (giá cổ phiếu, nhiệt độ, v.v.)
  + **n**: Số lượng phần tử trong khoảng thời gian trung bình động (window size)
* **Output:**
  + **SMA**: Mảng các giá trị trung bình động đơn giản

1. Kiểm tra điều kiện ban đầu

* Kiểm tra nếu **n** lớn hơn độ dài của **data**. Nếu đúng, không thể tính toán SMA, kết thúc thuật toán.

1. Tính tổng ban đầu của khoảng thời gian đầu tiên

* Khởi tạo **sum** bằng tổng của **n** phần tử đầu tiên trong **data**.
  + **sum = data[0] + data[1] + ... + data[n-1]**

1. Tính giá trị SMA đầu tiên

* Tính giá trị SMA đầu tiên và lưu vào mảng **SMA**.
  + **SMA[0] = sum / n**

1. Lặp qua các phần tử tiếp theo trong data

* Sử dụng vòng lặp để duyệt qua từ phần tử thứ **n** đến phần tử cuối cùng của **data**.
  + **for i in range(n, len(data)):**
    - Cập nhật **sum** bằng cách trừ giá trị của phần tử đã ra khỏi cửa sổ và cộng giá trị của phần tử mới vào cửa sổ.
      * **sum = sum - data[i-n] + data[i]**
    - Tính giá trị SMA mới và lưu vào mảng **SMA**.
      * **SMA[i-n+1] = sum / n**

1. Kết thúc thuật toán

* Kết quả cuối cùng là mảng **SMA** chứa các giá trị trung bình động đơn giản tương ứng với dữ liệu đầu vào **data**.

Ví dụ minh hoạ: giả sử cho bộ dữ liệu về giá cổ phiếu như hình, ta cần tính giá trị SMA với window\_size = 10, tại điểm đánh dấu màu trắng như hình, thực hiện tính SMA tại điểm đó bằng cách lấy trung bình giá trị cổ phiếu 10 ngày gần nhất

**(300 + 700 + 400 + 800 + 900 + 400 + 300 + 100 + 500 + 600 ) / 10 = 500**

A graph on a black background

Description automatically generated

Tiếp theo, tính giá trị SMA cho điểm tiếp theo (điểm được dánh dấu), cũng tương tự lấy 10 giá trị gần nhất, lúc này điểm giá cổ phiếu đầu tiên bị lược bỏ thay bằng điểm mới nhất. Ta tính được giá trị là 540.

A graph on a blackboard

Description automatically generated

Quá trình tính toán sẽ diễn ra liên tục cho đến điểm cuối cùng của bộ dữ liệu và kết thúc.

Về ưu và nhược điểm của SMA:

* **Ưu điểm**

1. **Dễ hiểu và dễ tính toán**: SMA là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản và dễ hiểu nhất, chỉ cần tính trung bình cộng của một số giá trị dữ liệu.
2. **Làm mịn dữ liệu**: SMA giúp làm mịn các biến động ngẫu nhiên và nhiễu trong dữ liệu chuỗi thời gian, giúp nhận ra các xu hướng chính.
3. **Phổ biến và dễ sử dụng**: SMA được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật và tích hợp trong hầu hết các phần mềm phân tích và giao dịch chứng khoán.
4. **Cung cấp cái nhìn tổng quát**: SMA cung cấp cái nhìn tổng quát về xu hướng dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định, hỗ trợ quyết định dựa trên xu hướng dài hạn.

* **Nhược điểm**

1. **Phản ứng chậm với thay đổi mới**: Do SMA dựa trên các giá trị quá khứ, nó có thể phản ứng chậm với những thay đổi mới nhất trong dữ liệu, bỏ lỡ cơ hội giao dịch ngắn hạn.
2. **Độ trễ (Lag)**: SMA luôn có độ trễ so với dữ liệu thực tế, đặc biệt là khi sử dụng với khoảng thời gian lớn, làm giảm tính nhạy bén đối với biến động ngắn hạn.
3. **Trọng số không phản ánh giá trị mới**: SMA coi các giá trị trong khoảng thời gian tính toán có trọng số bằng nhau, không phản ánh đúng tầm quan trọng của các giá trị mới nhất.
4. **Bị ảnh hưởng bởi giá trị cực đoan**: SMA có thể bị ảnh hưởng bởi các giá trị cực đoan hoặc ngoại lệ trong dữ liệu, dẫn đến việc làm sai lệch trung bình và xu hướng thực sự.
5. **Không hiệu quả trong thị trường không có xu hướng**: Trong các thị trường không có xu hướng rõ ràng hoặc dao động ngang, SMA có thể đưa ra các tín hiệu sai lệch, gây khó khăn trong việc đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

### Thực nghiệm

Sử dụng kết quả là biến transformed\_data từ bước tiền xử lý dữ liệu để thực hiện.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated**1. Đánh giá xu hướng tổng quan của max\_temp và precipitation**

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* **def calculate\_sma(data, window\_size):** Định nghĩa hàm để tính SMA (Simple Moving Average) cho một khoảng thời gian xác định.
  + Hàm nhận vào hai tham số: **data** là danh sách các giá trị dữ liệu và **window\_size** là kích thước cửa sổ để tính SMA.
* **sma\_values = []**: Khởi tạo danh sách rỗng để lưu trữ các giá trị SMA.
* **for i in range(len(data)):** Duyệt qua từng phần tử trong dữ liệu.
* **if i < window\_size - 1:** Kiểm tra nếu không đủ số điểm dữ liệu để tính toán SMA.
  + Nếu chỉ số hiện tại nhỏ hơn **window\_size - 1**, thêm **None** vào danh sách **sma\_values** vì không đủ dữ liệu để tính SMA.
* **else:**: Nếu đủ số điểm dữ liệu để tính toán SMA.
  + **window = [val for val in data[i-window\_size+1:i+1] if val is not None]**: Tạo danh sách cửa sổ chứa các giá trị dữ liệu không phải None cho khoảng thời gian hiện tại.
    - Lấy các giá trị từ **data[i-window\_size+1]** đến **data[i]** và loại bỏ các giá trị **None**.
  + **if not window:**: Kiểm tra nếu tất cả các giá trị trong cửa sổ là None.
    - Nếu danh sách **window** rỗng, thêm **None** vào danh sách **sma\_values** vì không có giá trị hợp lệ để tính SMA.
  + **else:**: Nếu cửa sổ chứa các giá trị hợp lệ.
    - **window\_avg = sum(window) / len(window)**: Tính trung bình của các giá trị trong cửa sổ.
    - **sma\_values.append(window\_avg)**: Thêm giá trị SMA đã tính vào danh sách **sma\_values**.
* **return sma\_values**: Trả về danh sách các giá trị SMA

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* **def calculate\_sma\_partition(iterator, window\_size):**: Định nghĩa hàm để tính SMA cho từng phân vùng của dữ liệu.
  + Hàm nhận vào hai tham số: **iterator** là một iterator chứa dữ liệu của phân vùng và **window\_size** là kích thước cửa sổ để tính SMA.
* **data = list(iterator)**: Chuyển iterator thành danh sách để dễ dàng xử lý.
* **temp\_max\_values = [float(row[1]) for row in data]**: Chuyển đổi giá trị nhiệt độ tối đa từ chuỗi sang kiểu float.
* **precipitation\_values = [float(row[2]) for row in data]**: Chuyển đổi giá trị lượng mưa từ chuỗi sang kiểu float.
* **dates = [row[0] for row in data]**: Lấy danh sách ngày từ dữ liệu.
* **sma\_temp\_max = calculate\_sma(temp\_max\_values, window\_size)**: Tính SMA cho giá trị nhiệt độ tối đa.
* **sma\_precipitation = calculate\_sma(precipitation\_values, window\_size)**: Tính SMA cho giá trị lượng mưa.
* **result = zip(dates, sma\_temp\_max, sma\_precipitation)**: Ghép các giá trị ngày, SMA nhiệt độ tối đa và SMA lượng mưa lại với nhau.
* **return result**: Trả về kết quả.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

* **rdd = transformed\_data.select("date", "features", "weather\_index").rdd**: Trích xuất các cột "date", "features", "weather\_index" từ dữ liệu đã biến đổi và chuyển đổi thành RDD.
  + **.rdd**: Chuyển đổi DataFrame thành RDD.
* **data\_rdd = rdd.map(lambda row: (row['date'], row['features'][1], row['features'][0], row['weather\_index']))**: Ánh xạ các hàng của RDD thành bộ giá trị chứa ngày, nhiệt độ tối đa, lượng mưa, và chỉ số thời tiết.
  + **row['date']**: Lấy giá trị ngày.
  + **row['features'][1]**: Lấy giá trị nhiệt độ tối đa.
  + **row['features'][0]**: Lấy giá trị lượng mưa.
  + **row['weather\_index']**: Lấy chỉ số thời tiết.
* **data\_rdd = data\_rdd.sortBy(lambda row: row[0])**: Sắp xếp RDD theo ngày.
* **dates\_rdd = data\_rdd.map(lambda row: row[0])**: Trích xuất cột ngày từ **data\_rdd**.
* **temp\_max\_rdd = data\_rdd.map(lambda row: (row[0], float(row[1])))**: Trích xuất và chuyển đổi giá trị nhiệt độ tối đa từ chuỗi sang số thực.
* **precipitation\_rdd = data\_rdd.map(lambda row: (row[0], float(row[2])))**: Trích xuất và chuyển đổi giá trị lượng mưa từ chuỗi sang số thực.
* **weather\_indices\_rdd = data\_rdd.map(lambda row: (row[0], float(row[3])))**: Trích xuất và chuyển đổi giá trị chỉ số thời tiết từ chuỗi sang số thực.

A computer screen shot of text

Description automatically generated

* **window\_size = 200**: Đặt kích thước cửa sổ để tính SMA là 200.
* **sma\_rdd = data\_rdd.mapPartitions(lambda iterator: calculate\_sma\_partition(iterator, window\_size))**: Tính SMA bằng hàm **mapPartitions** của Spark.
  + **mapPartitions(lambda iterator: calculate\_sma\_partition(iterator, window\_size))**: Ánh xạ từng phân vùng của RDD qua hàm **calculate\_sma\_partition**.
    - **lambda iterator: calculate\_sma\_partition(iterator, window\_size)**: Sử dụng hàm lambda để truyền từng iterator (phân vùng dữ liệu) và **window\_size** vào hàm **calculate\_sma\_partition**.
* **sma\_temp\_max\_rdd = sma\_rdd.map(lambda row: (row[0], row[1]))**: Trích xuất giá trị SMA nhiệt độ tối đa từ **sma\_rdd**.
* **sma\_precipitation\_rdd = sma\_rdd.map(lambda row: (row[0], row[2]))**: Trích xuất giá trị SMA lượng mưa từ **sma\_rdd**.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* **from pyspark.sql.types import StructType, StructField, DateType, FloatType**: Nhập các kiểu dữ liệu cần thiết từ PySpark để định nghĩa schema.
  + **StructType**: Để định nghĩa một cấu trúc schema.
  + **StructField**: Để định nghĩa từng trường trong schema.
  + **DateType**: Kiểu dữ liệu ngày tháng.
  + **FloatType**: Kiểu dữ liệu số thực (float).
* **schema = StructType([**: Khởi tạo một schema mới với cấu trúc xác định.
  + **StructField("date", DateType(), True),**: Định nghĩa một trường có tên "date" với kiểu dữ liệu **DateType**.
    - **"date"**: Tên của trường.
    - **DateType()**: Kiểu dữ liệu của trường là ngày tháng.
    - **True**: Trường này có thể có giá trị null.
  + **StructField("value", FloatType(), True)**: Định nghĩa một trường có tên "value" với kiểu dữ liệu **FloatType**.
    - **"value"**: Tên của trường.
    - **FloatType()**: Kiểu dữ liệu của trường là số thực.
    - **True**: Trường này có thể có giá trị null

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

* **def converter(values\_rdd, schema, withDate):**: Định nghĩa hàm **converter** nhận ba tham số: **values\_rdd** là RDD chứa dữ liệu, **schema** là cấu trúc dữ liệu để tạo DataFrame, và **withDate** chỉ định liệu hàm sẽ trả về cả danh sách ngày hay không.
* **values\_df = spark.createDataFrame(values\_rdd, schema)**: Tạo DataFrame từ RDD **values\_rdd** và cấu trúc **schema**.
* **values = values\_df.select("value").rdd.flatMap(lambda x: x).collect()**: Lấy danh sách các giá trị từ cột "value" của DataFrame.
  + **.select("value")**: Chọn cột "value".
  + **.rdd**: Chuyển đổi DataFrame thành RDD để sử dụng **flatMap**.
  + **.flatMap(lambda x: x)**: Đảm bảo mỗi phần tử trong RDD là một giá trị duy nhất, loại bỏ các cấu trúc phụ bên trong.
  + **.collect()**: Thu thập tất cả các phần tử trong RDD vào một danh sách Python.
* **if (withDate):**: Kiểm tra xem có cần trả về cả danh sách ngày hay không.
  + **dates = values\_df.select("date").rdd.flatMap(lambda x: x).collect()**: Nếu cần, lấy danh sách các giá trị từ cột "date" của DataFrame.
* **return dates, values**: Trả về cả danh sách ngày và giá trị nếu **withDate** là **True**.
* **return values**: Trả về chỉ danh sách giá trị nếu không cần ngày

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

* **dates, values = converter(values\_rdd, schema, True)**: Gọi hàm **converter** để lấy danh sách ngày và giá trị từ RDD **values\_rdd**.
* **sma\_values = converter(sma\_values\_rdd, schema, False)**: Gọi hàm **converter** để lấy danh sách giá trị SMA từ RDD **sma\_values\_rdd**.
* **plt.plot(dates, values, label=title)**: Vẽ đường dữ liệu gốc trên biểu đồ với nhãn là **title**.
* **plt.plot(dates, sma\_values, label=f'SMA (window size = {window\_size})')**: Vẽ đường SMA trên biểu đồ với kích thước cửa sổ là **window\_size**.
* **volatility = sum([abs(values[i] - sma\_values[i]) for i in range(window\_size - 1, len(sma\_values)) if sma\_values[i] is not None])**: Tính sự biến động bằng cách tính tổng các hiệu giữa giá trị gốc và giá trị SMA, sau đó chia cho số lượng giá trị SMA không phải là None để tránh sai sót do các giá trị SMA bị thiếu





* Sau cùng ta chạy 2 câu lệnh để plot ra biểu đồ kết quả cho 2 giá trị phân tích là Temp Max và Precipitation.

**2. Đưa ra nhận xét dự đoán về xu hướng nằm ngoài phạm vi dataset**

**A computer screen shot of a program

Description automatically generated**

* **from pyspark.sql.types import StructType, StructField, DateType, FloatType**: Nhập các kiểu dữ liệu cần thiết từ PySpark để định nghĩa schema cho dữ liệu.
* **window\_size\_short = 20** và **window\_size\_long = 200**: Đặt kích thước cửa sổ để tính SMA là 20 và 200, tương ứng với SMA ngắn hạn và dài hạn.
* **sma\_short\_rdd = data\_rdd.mapPartitions(lambda iterator: calculate\_sma\_partition(iterator, window\_size\_short))** và **sma\_long\_rdd = data\_rdd.mapPartitions(lambda iterator: calculate\_sma\_partition(iterator, window\_size\_long))**: Tính SMA sử dụng hàm **mapPartitions** của Spark cho cả SMA ngắn hạn và dài hạn.
  + Sử dụng hàm **calculate\_sma\_partition** để tính toán SMA cho mỗi phân vùng dữ liệu.
  + **window\_size\_short** và **window\_size\_long** được truyền vào để xác định kích thước cửa sổ cho SMA.
* **sma\_temp\_max\_short\_rdd = sma\_short\_rdd.map(lambda row: (row[0], row[1]))** và **sma\_temp\_max\_long\_rdd = sma\_long\_rdd.map(lambda row: (row[0], row[1]))**: Trích xuất dữ liệu nhiệt độ tối đa từ kết quả SMA ngắn hạn và dài hạn thành biến riêng cho mỗi loại SMA

**A screenshot of a computer code

Description automatically generated**

* **total\_count = rdd.count()**: Đếm tổng số phần tử trong RDD.
* **percentage = 0.1**: Xác định phần trăm cuối cùng mà bạn muốn lấy, trong trường hợp này là 10%.
* **num\_elements\_to\_take = int(total\_count \* percentage)**: Tính số lượng phần tử tương ứng với 10% cuối cùng của RDD.
* **start\_index = total\_count - num\_elements\_to\_take**: Tính chỉ số bắt đầu cho phần cuối cùng mà bạn muốn lấy.
* **rdd\_with\_index = rdd.zipWithIndex()**: Ghép mỗi phần tử của RDD với chỉ số của nó.
* **last\_10\_percent\_rdd = rdd\_with\_index.filter(lambda x: x[1] >= start\_index).map(lambda x: x[0])**: Lọc các phần tử dựa trên chỉ số bắt đầu được tính toán cho 10% cuối cùng và loại bỏ chỉ số, chỉ giữ lại các phần tử.
* **last\_10\_percent = last\_10\_percent\_rdd.take(num\_elements\_to\_take)**: Sử dụng **take()** để lấy các phần tử cuối cùng (trích xuất dữ liệu về máy driver) dựa trên số lượng phần tử đã tính toán trước đó

**A computer code with black text

Description automatically generated**

* **last\_values\_rdd = get\_last\_10\_percent(temp\_max\_rdd)**: Lấy ra 10% cuối cùng của dữ liệu nhiệt độ tối đa từ RDD **temp\_max\_rdd**.
* **last\_sma\_temp\_max\_short\_rdd = get\_last\_10\_percent(sma\_temp\_max\_short\_rdd)** và **last\_sma\_temp\_max\_long\_rdd = get\_last\_10\_percent(sma\_temp\_max\_long\_rdd)**: Tương tự, lấy ra 10% cuối cùng của giá trị SMA ngắn hạn và dài hạn từ các RDD tương ứng.
* **dates, values = converter(last\_values\_rdd, schema, True)**: Chuyển đổi 10% cuối cùng của dữ liệu nhiệt độ tối đa thành danh sách ngày và giá trị.
* **sma\_values1 = converter(last\_sma\_temp\_max\_short\_rdd, schema, False)** và **sma\_values2 = converter(last\_sma\_temp\_max\_long\_rdd, schema, False)**: Tương tự, chuyển đổi 10% cuối cùng của các giá trị SMA ngắn hạn và dài hạn thành danh sách giá trị

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

* Plot các giá trị lên trên hình

**3. Dự đoán xu hướng và kiểm tra các điểm bất thường**

A computer code with text

Description automatically generated with medium confidence

* **window\_size = 3**: Đặt kích thước cửa sổ là 3 cho SMA.
* **sma\_final\_rdd = data\_rdd.mapPartitions(lambda iterator: calculate\_sma\_partition(iterator, window\_size))**: Tính toán SMA bằng cách sử dụng kích thước cửa sổ là 3.
* **sma\_temp\_max\_final\_rdd = sma\_final\_rdd.map(lambda row: (row[0], row[1]))**: Trích xuất giá trị SMA của nhiệt độ tối đa từ RDD
* **sma\_values = converter(sma\_temp\_max\_final\_rdd, schema, False)**: Chuyển đổi danh sách giá trị SMA thành dạng Python.
* **dates, temp\_max\_values = converter(temp\_max\_rdd, schema, True)**: Chuyển đổi danh sách ngày và giá trị nhiệt độ tối đa thành dạng Python.
* **weather\_indices = converter(weather\_indices\_rdd, schema, False)**: Chuyển đổi danh sách chỉ số thời tiết thành dạng Python

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

* **def detect\_trends(sma\_values):**: Định nghĩa hàm **detect\_trends** nhận vào một danh sách các giá trị SMA (**sma\_values**).
* **trends = []**: Khởi tạo một danh sách rỗng để lưu trữ các xu hướng.
* **for i in range(1, len(sma\_values)):**: Bắt đầu một vòng lặp từ phần tử thứ hai đến phần tử cuối cùng của **sma\_values**
  + **if sma\_values[i] is not None and sma\_values[i-1] is not None:**: Kiểm tra xem cả giá trị hiện tại (**sma\_values[i]**) và giá trị trước đó (**sma\_values[i-1]**) có khác **None** hay không
    - **if sma\_values[i] > sma\_values[i-1]:**: Nếu giá trị hiện tại lớn hơn giá trị trước đó, thêm 'increasing' vào danh sách **trends**
    - **elif sma\_values[i] < sma\_values[i-1]:**: Nếu giá trị hiện tại nhỏ hơn giá trị trước đó, thêm 'decreasing' vào danh sách **trends**
    - **else:**: Nếu giá trị hiện tại bằng giá trị trước đó, thêm 'stable' vào danh sách **trends**
  + **else:**: Nếu một trong hai giá trị là **None**, thêm **None** vào danh sách **trends**

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

* **def detect\_anomalies(temp\_values, sma\_values, threshold=5.0):**: Định nghĩa hàm **detect\_anomalies** nhận vào ba tham số: danh sách giá trị nhiệt độ (**temp\_values**), danh sách giá trị SMA (**sma\_values**), và ngưỡng (**threshold**) mặc định là 5.0.
* **anomalies = []**: Khởi tạo một danh sách rỗng để lưu trữ các điểm dữ liệu bất thường (anomalies)
* **for i in range(len(temp\_values)):**: Bắt đầu một vòng lặp qua tất cả các chỉ số của **temp\_values**
  + **if sma\_values[i] is not None and abs(temp\_values[i] - sma\_values[i]) > threshold:**: Kiểm tra nếu giá trị SMA tại chỉ số **i** khác **None** và độ lệch tuyệt đối giữa giá trị nhiệt độ và giá trị SMA lớn hơn ngưỡng **threshold**
  + **anomalies.append((dates[i], temp\_values[i]))**: Nếu điều kiện thỏa mãn, thêm một tuple chứa ngày và giá trị nhiệt độ vào danh sách **anomalies**

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* Chạy các hàm tính toán và tính các giá trị **trend** và **anomalies**
* Sau đó chạy vòng lặp và in ra từng giá trị

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Vẽ đồ thị đường cho giá trị thực tế của temp\_max và giá trị sma\_values
* In nổi bật các xu hướng trên hình vẽ
  + **if trends[i] == 'increasing':**: Nếu xu hướng tăng thì **plt.axvspan(dates[i-1], dates[i], color='green', alpha=0.3, lw=0)**: Tô màu xanh lá nhạt
  + **elif trends[i] == 'decreasing':**: Nếu xu hướng giảm thì **plt.axvspan(dates[i-1], dates[i], color='red', alpha=0.3, lw=0)**: Tô màu đỏ nhạt
* **plt.plot(anomaly[0], anomaly[1], 'ro')**: Vẽ điểm đỏ cho các điểm bất thường

A screen shot of a computer code


Description automatically generated

* **trend\_counts\_by\_weather = {weather: {'increasing': 0, 'decreasing': 0, 'stable': 0} for weather in set(weather\_indices)}**: Tạo một dictionary với các chỉ số thời tiết khác nhau (từ **weather\_indices**). Mỗi chỉ số thời tiết có một từ điển lồng nhau để đếm số lượng xu hướng ('increasing', 'decreasing', 'stable')
* Chạy vòng lặp để tính **trend\_counts\_by\_weather[weather][trends[i]] += 1**: để đếm các mục increasing, decreasing, stable
* **for weather, counts in trend\_counts\_by\_weather.items():** Lặp qua các mục trong từ điển **trend\_counts\_by\_weather** và in ra chỉ số increasing, decreasing và stable đối với từng mục weather\_index (0.0 đến 4.0)
* Vẽ biểu đồ plot để minh hoạ
  + **for trend\_type in ['increasing', 'decreasing', 'stable']:**: Lặp qua các loại xu hướng.
  + **plt.bar(trend\_counts\_by\_weather.keys(), [trend\_counts\_by\_weather[weather][trend\_type] for weather in trend\_counts\_by\_weather.keys()], label=trend\_type)**: Vẽ biểu đồ thanh cho từng loại với nhãn tương ứng

## KNN

### Cơ sở lý thuyết

Thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) là một thuật toán học máy không giám sát được sử dụng chủ yếu cho các bài toán phân loại và hồi quy. KNN hoạt động dựa trên nguyên tắc rằng các điểm dữ liệu gần nhau trong không gian đặc trưng có xu hướng có nhãn giống nhau. Thuật toán này không thực hiện bất kỳ giả định nào về cấu trúc của dữ liệu, do đó nó được coi là một trong những thuật toán đơn giản và dễ hiểu nhất.



Dưới đây là quy trình cơ bản của thuật toán KNN:

* Bước 1: Chọn Số Lượng Láng Giềng (K): Xác định số lượng láng giềng gần nhất (K) mà bạn muốn xem xét để đưa ra dự đoán.
* Bước 2: Tính Khoảng Cách: Đối với mỗi điểm dữ liệu cần phân loại, tính khoảng cách giữa điểm đó và tất cả các điểm dữ liệu trong tập huấn luyện. Khoảng cách thường được tính bằng công thức khoảng cách Euclidean
* Công thức tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm:
* Bước 3: Xác Định K Láng Giềng Gần Nhất: Lấy K điểm dữ liệu có khoảng cách nhỏ nhất từ điểm cần phân loại.
* Bước 4: Dự Đoán Nhãn: Đối với bài toán phân loại, dự đoán nhãn của điểm dữ liệu mới bằng cách lấy nhãn phổ biến nhất trong số K láng giềng gần nhất. Đối với bài toán hồi quy, dự đoán giá trị bằng cách lấy trung bình các giá trị của K láng giềng gần nhất.
* Bước 5: Lặp Lại: Thực hiện các bước trên cho tất cả các điểm dữ liệu cần phân loại hoặc hồi quy.

Ưu Điểm Và Nhược Điểm Của KNN

* Đơn Giản Và Dễ Hiểu: KNN là một thuật toán đơn giản, dễ hiểu và dễ triển khai.
* Hiệu Quả Với Dữ Liệu Ít: KNN có thể hoạt động hiệu quả với các tập dữ liệu nhỏ và các trường hợp mà mối quan hệ giữa các điểm dữ liệu có thể được biểu diễn qua khoảng cách.
* Tính Toán Chậm: KNN yêu cầu tính khoảng cách giữa điểm cần phân loại và tất cả các điểm trong tập huấn luyện, điều này có thể tốn nhiều thời gian khi xử lý các tập dữ liệu lớn.
* Nhạy Cảm Với Dữ Liệu Nhiễu: KNN có thể bị ảnh hưởng bởi các điểm dữ liệu nhiễu hoặc không liên quan.

### Thực nghiệm

* Import lớp Row từ pyspark.sql để làm việc với các hàng dữ liệu trong DataFrame của Spark.
* Import hàm sqrt từ thư viện math để tính căn bậc hai, dùng trong công thức tính khoảng cách Euclidean.
* Import hàm itemgetter từ thư viện operator để lấy các phần tử trong danh sách dựa trên chỉ số.

A close-up of a text

Description automatically generated

* Chia data thành tập train và tập test theo tỉ lệ 7: 3

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* Định nghĩa hàm euclidean\_distance để tính khoảng cách Euclidean giữa hai điểm dữ liệu p1 và p2.
* Tính tổng bình phương của hiệu các tọa độ tương ứng của hai điểm và lấy căn bậc hai của tổng đó để ra khoảng cách Euclidean.

A close-up of a white background

Description automatically generated

* Chuyển đổi các hàng trong DataFrame X\_train thành các tuple. Sử dụng phương thức toArray() để chuyển đổi vector đặc trưng thành mảng, sau đó chuyển thành tuple. Kết quả là danh sách các tuple đặc trưng cho tập huấn luyện.
* Chuyển đổi các nhãn trong DataFrame y\_train thành danh sách các giá trị weather\_index. Kết quả là danh sách các nhãn cho tập huấn luyện.




* def knn\_predict(test\_point, k): Định nghĩa hàm knn\_predict để dự đoán nhãn cho một điểm dữ liệu kiểm tra test\_point dựa trên số lượng láng giềng gần nhất k.
* distances = []: Khởi tạo danh sách distances để lưu trữ khoảng cách từ điểm kiểm tra đến các điểm trong tập huấn luyện.
* for i, train\_point in enumerate(train\_tuples): Lặp qua từng điểm trong tập huấn luyện, sử dụng enumerate để lấy chỉ số và giá trị của từng điểm.
* distance = euclidean\_distance(test\_point, train\_point): Tính khoảng cách Euclidean giữa điểm kiểm tra và điểm huấn luyện hiện tại.
* distances.append((i, distance)): Thêm chỉ số và khoảng cách của điểm huấn luyện vào danh sách distances.
* distances.sort(key=itemgetter(1)): Sắp xếp danh sách distances theo khoảng cách (giá trị thứ hai trong mỗi tuple).
* neighbors = [train\_labels[i] for i, \_ in distances[:k]]: Lấy nhãn của k điểm huấn luyện gần nhất.
* return max(set(neighbors), key=neighbors.count): Trả về nhãn xuất hiện nhiều nhất trong số các cluster gần nhất.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Predict labels for test data: Đoạn mã này dự đoán nhãn cho dữ liệu kiểm tra.

* k = 5: Đặt số lượng láng giềng gần nhất (K) là 5. KNN sẽ xem xét 5 láng giềng gần nhất để đưa ra dự đoán.
* X\_test.rdd: Chuyển đổi DataFrame X\_test thành một RDD.
* map(lambda row: knn\_predict(tuple(row.features.toArray()), k)): Áp dụng hàm knn\_predict cho từng hàng của X\_test để dự đoán nhãn. Chuyển đổi các đặc trưng của mỗi hàng thành một tuple và truyền vào hàm knn\_predict.
* test\_predictions\_rdd: RDD chứa các nhãn dự đoán cho mỗi hàng trong X\_test.



So sánh nhãn dự đoán với nhãn thực tế.

* test\_labels\_rdd = y\_test.rdd.map(lambda row: row.weather\_index):
* y\_test.rdd: Chuyển đổi DataFrame y\_test thành một RDD.
* map(lambda row: row.weather\_index): Trích xuất cột weather\_index (nhãn thực tế) từ mỗi hàng trong y\_test.
* test\_labels\_rdd: RDD chứa các nhãn thực tế.



Kết hợp nhãn dự đoán và nhãn thực tế thành một RDD.

* combined\_rdd = test\_predictions\_rdd.zip(test\_labels\_rdd):
* zip(test\_labels\_rdd): Ghép cặp từng phần tử của test\_predictions\_rdd và test\_labels\_rdd lại với nhau.
* combined\_rdd: RDD chứa các cặp (dự đoán, nhãn thực tế).

A close-up of a white background

Description automatically generated

Tính số lượng dự đoán chính xác.

* map(lambda x: 1 if x[0] == x[1] else 0): Áp dụng hàm lambda để kiểm tra nếu dự đoán (x[0]) bằng với nhãn thực tế (x[1]). Nếu đúng, trả về 1, nếu sai, trả về 0.
* RDD mới chứa 1 cho các dự đoán chính xác và 0 cho các dự đoán sai.
* reduce(lambda a, b: a + b): Tổng hợp tất cả các giá trị 1 và 0 để tính tổng số dự đoán chính xác.
* correct\_predictions: Tổng số dự đoán chính xác.



Tính độ chính xác của mô hình.

* total\_predictions = combined\_rdd.count():
* count(): Đếm tổng số cặp (dự đoán, nhãn thực tế) trong combined\_rdd.
* total\_predictions: Tổng số dự đoán.
* accuracy = correct\_predictions / total\_predictions:
* accuracy: Độ chính xác của mô hình.
* print("Test Accuracy:", accuracy):

A screenshot of a computer code

Description automatically generated


# SO SÁNH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

## Phát biểu kết quả


### K-Means


* Thống kê số lượng dữ liệu ở mỗi cụm

Nhóm collect() dữ liệu mục đích để trực quan kết quả sau khi phân cụm





Số lượng dữ liệu lần lượt ở các cụm 0, 1, 2 và 3 là 316, 473, 109, 563






* Thống kê số lượng dữ liệu các loại thời tiết ở mỗi cụm







### Simple Moving Average (SMA)

**1. Đánh giá xu hướng tổng quan của max\_temp và precipitation**

Với window size = 200, SMA cho ra một đường biểu diễn biểu thị xu hướng chung của nhiệt độ tối đa qua các năm, với window size càng cao cho ra mức độ nhiễu thấp và đường cong mượt hơn, ổn định, từ đó dễ dự đoán các xu hướng dài hạn. Dựa vào hình có thể thấy các điểm cực đại và cực tiểu của đường SMA tăng dần theo các năm, điều đó chứng tỏ xu hướng nóng lên toàn cầu khi nhiệt độ tối đa qua các năm tăng ở khu vực được thống kê. Thống kê cũng cho thấy mức độ chênh lệch trung bình của giá trị thực tế và sma là 7.41.

A graph with blue lines and numbers

Description automatically generated

Với trường thuộc tính là precipitation, đường sma cho ra kết quả khá cân bằng và bền vững, chưa thể hoàn toàn kết luận xu hướng tăng của lượng mưa trung bình qua các năm. Mức độ chênh lệch trung bình của giá trị thực tế và sma là 4.07

A graph with blue lines

Description automatically generated

**2. Đưa ra nhận xét dự đoán về xu hướng nằm ngoài phạm vi dataset**

Large vs small moving average using 2 moving average

Reversal by moving average crossover

Ở đây ta sử dụng 2 đường SMA với window size = 20 và 200 lần lượt để đưa ra dự đoán xu hướng. Nếu chỉ xét riêng đường màu cam (window size = 20), nhận thấy phần lớn giá trị temp\_max nằm dưới đường màu cam, ta nói giá trị có xu hướng giảm

Tuy nhiên để mang tính chính xác và rõ ràng hơn, sử dụng kết hợp 2 đường với 2 window-size khác nhau cho cái nhìn tổng quát hơn khi so sánh giữa dài hạn và ngắn hạn. Ở đây ta gọi đường SMA với winsize = 20 và winsize = 200 lần lượt là MA nhỏ và MA lớn.

* Nhận thấy MA lớn vẫn đang tăng cho đến giữa tháng 10/2025
* MA nhỏ giảm trong khoảng thời gian
* Đánh giá xu hướng bằng cách xét giao điểm, tại giao điểm giữa tháng 9/2025 và 10/2025 giữa 2 đường cho biết rằng thời gian trước đó MA nhỏ > MA lớn suy ra temp\_max có xu hướng tăng, ngược lại sau đó MA nhỏ < MA lớn lúc này temp\_max đã biểu thị xu hướng giảm.
* Điểm giao giữa MA nhỏ và lớn gọi là điểm đảo ngược

A graph showing the average of the temperature

Description automatically generated

**3. Dự đoán xu hướng và kiểm tra các điểm bất thường**

Khi tính toán và in ra dự đoán về trend thì kết quả có dạng, vì kết quả chạy ra khá nhiều, ở đây minh hoạ một phần kết quả:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Kết quả các điểm dị biệt:

Detected Anomalies:

Date: 2012-01-20, Temp Max: 7.2

Date: 2012-03-08, Temp Max: 15.6

Date: 2012-04-11, Temp Max: 11.1

Date: 2012-04-24, Temp Max: 13.9

Date: 2012-05-07, Temp Max: 23.9

Date: 2012-05-09, Temp Max: 13.3

Date: 2012-05-12, Temp Max: 24.4

Date: 2012-06-22, Temp Max: 13.9

Date: 2012-08-04, Temp Max: 33.9

Date: 2012-08-07, Temp Max: 21.1

Date: 2012-08-18, Temp Max: 21.7

Date: 2012-09-09, Temp Max: 18.9

Date: 2013-01-10, Temp Max: 3.3

Date: 2013-05-07, Temp Max: 20.6

Date: 2013-06-28, Temp Max: 30.6

Date: 2013-08-04, Temp Max: 28.9

Date: 2013-09-11, Temp Max: 33.9

Date: 2013-09-13, Temp Max: 18.9

Date: 2014-04-07, Temp Max: 21.1

Date: 2014-04-29, Temp Max: 25.0

Date: 2014-05-02, Temp Max: 18.3

Date: 2014-05-03, Temp Max: 15.0

Date: 2014-07-01, Temp Max: 34.4

Date: 2014-07-03, Temp Max: 21.7

Date: 2014-08-13, Temp Max: 23.3

Date: 2014-09-08, Temp Max: 21.1

Date: 2014-09-16, Temp Max: 22.2

Date: 2014-11-29, Temp Max: 4.4

Date: 2015-04-27, Temp Max: 25.0

Date: 2015-05-11, Temp Max: 13.9

Date: 2015-05-18, Temp Max: 25.6

Date: 2015-05-22, Temp Max: 16.7

Date: 2015-06-01, Temp Max: 16.1

Date: 2015-07-10, Temp Max: 21.1

Date: 2015-08-14, Temp Max: 18.3

Date: 2015-08-20, Temp Max: 22.8

Biểu thị SMA, giá trị temp\_max, trends và anomalies lên trên hình biểu diễn. Hình vẽ mô tả được rõ ràng các điểm dị biết khi sử dụng SMA và threshhold là 5.0, cũng như đánh giá được xu hướng chung là tăng hay giảm dựa trên màu xanh và đỏ.

A graph of a line graph

Description automatically generated with medium confidence

Giá trị trend count theo từng weather-index, nhận thấy:

* Với index từ 0.0 đến 4.0 lần lượt là rain, sun, snow, drizzle, fog
* Hai thời tiết phổ biến nhất là rain và sun
* Trong các thời tiết rain, drizzle và fog, nhiệt độ có xu hướng giảm nhiều hơn khi decreasing > increasing
* Tương tự với các thời tiết còn lại thì ngược lại

A black text on a white background

Description automatically generated

Vẽ biểu đồ biểu diễn giá trị trên:

A graph with different colored squares

Description automatically generated

### KNN

* Với độ chính xác trên tập test là 83,79% cho thấy mô hình KNN hoạt động khá tốt

A close-up of a number

Description automatically generated

* Cho mô hình dự đoán thời tiết giả sử trong 10 ngày tiếp theo:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Kết quả:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

## So sánh, đánh giá

### K-Means

* **Đánh giá bằng hệ số Silhouette**

Nhóm lần lượt dùng lớp SilhouetteEvaluator tự cài đặt và lớp ClusteringEvaluator được cung cấp bởi thư viện pyspark.ml để đánh giá kết quả phân cụm của lớp K\_Mean nhóm đã cài đặt



Hình trên cho thấy kết quả Silhouette score từ lớp SilhouetteEvaluator() (nhóm tự cài đặt) và lớp ClusteringEvaluator (của thư viện pyspark.ml) xấp xỉ nhau và >0.5, nghĩa là việc phân cụm dữ liệu của lớp K\_Mean là “hợp lý”.


* **So sánh việc phân cụm với các lớp có sẵn trong thư viên pyspark.ml**

Import các lớp thuật toán K-Means và đánh giá được cung cấp bởi thư viện pyspark.ml




* Chọn số cụm **K** tối ưu để phân cụm

Tương tự nhóm cũng chọn 2 phương pháp là *Elbow method* và *Silhouette score*, nhưng lần này là dùng thư viên có sẵn, cụ thể là dùng lớp KMeans để thực hiện thuật toán K-Means và dùng lớp Clustering Evaluator để đánh giá việc phân cụm của lớp KMeans. Cả hai lớp này đều thuộc thư viện pyspark.ml




Kết quả:




Theo như biểu đồ thì số cụm k tốt nhất vẫn là 4, k = 4


* Thực hiện training mô hình



Sau khi training mô hình, có có kết quả các centroids và độ đo wcss




Trong đoạn code trên nhóm đã thực hiện chuyển đổi nhãn cụm sao cho các centroid của lớp K\_Mean (nhóm tự cài đặt) và của lớp KMeans (thư viện pyspark.ml) gần nhau nhất thì có cùng nhãn cụm, điều này giúp dễ dàng quan sát và so sánh kết quả phân cụm của 2 lớp. Ý tưởng thực hiện là phân cụm các centroid của lớp KMeans bằng lớp K\_Mean.


Kết quả phân cụm của lớp K\_Mean (nhóm tự cài đặt) trước đó:

* **Nhận xét:** Độ đo WCSS của nhóm lớn hơn (thấp hơn là tốt hơn) của thư viện (2224.8662 > 2061.9611).
* Thống kê số lượng dữ liệu ở mỗi cụm

Lớp KMeans của thư viện:




Lớp K\_Mean nhóm tự cài đặt:




* **Nhận xét:** Thứ tự về số lượng dữ liệu ở mỗi cụm không thay đổi. Số lượng dữ liệu phân vào cụm 3 là nhiều nhất rồi đến cụm 1, cụm 0 và cụm 2 là ít nhất.
* Thống kê số lượng dữ liệu các loại thời tiết ở mỗi cụm

Lớp KMeans của thư viện:




Lớp K\_Mean nhóm tự cài đặt:




* **Nhận xét:** Dữ liệu phân cụm khá tương đồng nhau ở cả hai cách cài đặt thuật toán K-Means
* Hệ số Silhouette của kết quả phân cụm

Lớp KMeans của thư viện:



Lớp K\_Mean nhóm tự cài đặt:



* **Nhận xét:** Silhouette score của kết quả phân cụm ở cả hai cách cài đặt xấp xỉ nhau, đều >0.5 nhưng của thư viện có phần tốt hơn.
* Tốc độ thực thi
* **Nhận xét:** Do chưa được tối ưu tốt nên các lớp nhóm tự cài đặt là K\_Mean, SilhouetteEvaluator mất nhiều thời gian hơn để chạy so với các lớp được cung cấp bởi thư viện pyspark.ml.

### Simple Moving Average (SMA)

Đánh giá thuật toán bằng MSE, MAE, RMSE

A computer screen shot of a code

Description automatically generated

* Import các thư viện cần thiết
* **def calculate\_metrics(actual\_values, predicted\_values):**: Định nghĩa hàm **calculate\_metrics** nhận vào hai danh sách giá trị: **actual\_values** (giá trị thực tế) và **predicted\_values** (giá trị dự đoán) để tính các thông số đánh giá và hiển thị ra màn hình
  + **valid\_indices = [i for i in range(len(predicted\_values)) if predicted\_values[i] is not None]**: Tạo một danh sách các chỉ số hợp lệ bằng cách loại bỏ các giá trị **None** trong **predicted\_values**
  + **actual\_values = np.array([actual\_values[i] for i in valid\_indices])**: Tạo một mảng NumPy từ các giá trị thực tế tại các chỉ số hợp lệ
  + **predicted\_values = np.array([predicted\_values[i] for i in valid\_indices])**: Tạo một mảng NumPy từ các giá trị dự đoán tại các chỉ số hợp lệ
  + **mse = np.mean((actual\_values - predicted\_values) \*\* 2)**: Tính mean squared error (MSE) bằng cách lấy trung bình của bình phương của sự sai lệch giữa **actual\_values** và **predicted\_values**
  + **mae = np.mean(np.abs(actual\_values - predicted\_values))**: Tính mean absolute error (MAE) bằng cách lấy trung bình của giá trị tuyệt đối của sự sai lệch giữa **actual\_values** và **predicted\_values**
  + **rmse = np.sqrt(mse)**: Tính square root of mean squared error (RMSE) bằng cách lấy căn bậc hai của MSE

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

* Tính lại các giá trị để sử dụng từ rdd

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* **window\_sizes = [3, 7, 20, 50, 200]**: Tạo một danh sách các kích thước cửa sổ SMA khác nhau để tính toán.
* **sma\_results = {}**: Khởi tạo một từ điển để lưu trữ kết quả của SMA với mỗi kích thước cửa sổ.
* **metrics\_results = {}**: Khởi tạo một từ điển để lưu trữ các độ đo của mô hình (MSE, MAE, RMSE) với mỗi kích thước cửa sổ
* Vòng lặp **for window\_size in window\_sizes:**:
  + Tính toán SMA và các độ đo chất lượng tương ứng cho mỗi kích thước cửa sổ:
    - **sma\_values = calculate\_sma(temp\_max\_values, window\_size)**: Tính toán SMA cho danh sách **temp\_max\_values** với kích thước cửa sổ là **window\_size**.
    - **sma\_results[window\_size] = sma\_values**: Lưu trữ kết quả SMA trong từ điển **sma\_results**.
    - **mse, mae, rmse = calculate\_metrics(temp\_max\_values, sma\_values)**: Tính toán các độ đo chất lượng (MSE, MAE, RMSE) cho SMA tính được.
  + **metrics\_results[window\_size] = {'MSE': mse, 'MAE': mae, 'RMSE': rmse}**: Lưu trữ các độ đo trong **metrics\_results**
* Cuối cùng chạy vòng lặp và in ra các giá trị

Kết quả sau khi chạy lệnh đánh giá:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Nhận xét:** Dựa trên kết quả tính toán cho thuật toán SMA với các kích thước cửa sổ khác nhau, ta có thể kết luận như sau:

MSE, MAE và RMSE tăng đáng kể khi kích thước cửa sổ tăng. Điều này cho thấy rằng hiệu suất dự đoán của thuật toán giảm đi khi ta sử dụng các cửa sổ lớn hơn. . Ví dụ kích thước cửa sổ 20 cho thấy một sự cân bằng tốt giữa độ chính xác và tính ổn định của thuật toán. Chẳng hạn, với kích thước cửa sổ này, ta nhận được các giá trị độ đo:

- MSE: 12.03

- MAE: 2.73

- RMSE: 3.47

Điều này có nghĩa là trung bình bình phương sai số là khoảng 12.03, sai số trung bình tuyệt đối là khoảng 2.73 và sai số trung bình của các dự đoán so với giá trị thực tế là khoảng 3.47.

So với các kích thước cửa sổ khác, chẳng hạn như kích thước cửa sổ 200, ta thấy một tăng đáng kể trong các độ đo:

- MSE: 74.87

- MAE: 7.41

- RMSE: 8.65

Nhận thấy, RMSE tăng nhanh hơn so với MSE và MAE khi kích thước cửa sổ tăng. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của các giá trị dữ liệu cách xa giữa dự đoán và thực tế. Trong một số trường hợp, RMSE có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba khi kích thước cửa sổ tăng từ 20 lên 200.

Các giá trị này biểu thị rằng độ chính xác giảm đi đáng kể khi sử dụng các kích thước cửa sổ lớn hơn, đồng thời cũng tăng đáng kể sự biến động giữa dự đoán và giá trị thực tế. Do đó, việc lựa chọn kích thước cửa sổ phù hợp là rất quan trọng và nên dựa trên một sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa độ chính xác và tính ổn định của thuật toán trong bối cảnh cụ thể của bài toán. Trong trường hợp này, kích thước cửa sổ 20 có thể là một lựa chọn phù hợp, vì nó cung cấp một sự cân bằng tốt giữa độ chính xác và tính ổn định, với RMSE tương đối thấp so với các kích thước cửa sổ khác.

### KNN

* Sử dụng các công thức độ đo chính xác để tính các thông số: precision, f1-score, recall, và vẽ ma trận nhầm lẫn:

A computer code with black text

Description automatically generated


A screen shot of a computer code

Description automatically generated

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

* Kết quả:



A graph with blue squares and numbers

Description automatically generated

# KẾT LUẬN

## Ưu điểm

* Nhận diện được bài toán khai thác dữ liệu lớn và áp dụng được các giải thuật khai thác dữ liệu song song, phân tán.
* Ứng dụng công nghệ học máy hiện đại: Đề tài sử dụng các thuật toán phân cụm tiên tiến như K-means và SMA, KNN, đại diện cho ứng dụng thực tiễn của học máy trong lĩnh dự báo thời tiết.
* Phân tích sâu về dự báo thời tiết: Đề tài cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân tích, đánh giá và dự đoán thời tiết theo ngày, có tính ứng dụng cao

## Hạn chế

* Bộ dữ liệu được thu thập từ năm 2012 đến 2015, nên cũng không theo kịp xu thế thời tiết hiện nay, nhất là trong thời kỳ biến đổi khí hậu
* Nhóm sử dụng 3 thuật toán phân cụm K-means và KNN, SMA để phân tích dữ liệu, nó phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn tham số và cách xử lý dữ liệu đầu vào, nên còn môt số hạn chế về việc tối ưu hóa thuật toán như K-means yêu cầu số lượng cụm cần được xác định trước gây nên khó khăn trong việc thực hiện thuật toán; Cả 3 thuật toán đều có thể không chính xác nếu dữ liệu có nhiều nhiễu hoặc nếu các cụm không rõ ràng.

## Hướng phát triển

* Thực hiện thu thập và tích hợp dữ liệu thời tiết mới từ nhiều nguồn khác nhau với thông tin đa dạng, phong phú và đầy đủ hơn và tiến hành cập nhật bộ dữ liệu bộ dữ liệu mới.
* Nghiên cứu tối ưu hóa thật toán K-means SMA và KNN để đưa ra kết quả chính xác hơn.
* Nghiên cứu và phát triển các phương pháp để xử lý dữ liệu real-time, giúp phân tích và đưa ra quyết định dựa trên thông tin cập nhật liên tục, từ đó tăng cường khả năng ứng dụng vào thực tiễn.
* Nghiên cứu và thử nghiệm với nhiều phương pháp phân cụm khác để cải thiện độ chính xác.

# PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **21520530**  **(Nhóm trưởng)** | **21520190** | **21522229** | **21522714** |
| Lựa chọn, thống nhất đề tài | x | x | x | x |
| Lý do chọn đề tài, giới thiệu dataset | x |  |  |  |
| Mô tả dữ liệu, bài toán | x |  |  |  |
| Trực quan hóa dữ liệu | x | x |  |  |
| Kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu | x | x |  | x |
| Tiền xử lý dữ liệu |  | x |  | x |
| Truy vấn dữ liệu |  | x |  |  |
| Triển khai thuật toán K-Means |  |  |  | x |
| Triển khai thuật toán  SMA |  |  | x |  |
| Triển khai thuật toán KNN | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Phát biểu kết quả | x | x | x | x |
| So sánh, đánh giá | x | x | x | x |
| Kết luận | x | x | x | x |
| Bản tóm tắt nội dung đề tài |  |  |  |  |
| Làm báo cáo | x | x | x | x |
| Làm slide |  | x |  |  |
| Chỉnh sửa format các file báo  cáo | x | x | x | x |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Link tài liệu** |
| 1 | <https://machinelearningcoban.com/2017/01/01/kmeans/> |
| 2 | <https://www.youtube.com/watch?v=Q5n5yy8dA7A> |
| 3 | <https://www.youtube.com/watch?v=5w5iUbTlpMQ&t=172s> |
| 4 | [https://www.linkedin.com/advice/0/how-can-you-calculate-silhouette-score-clustering-algorithm-w9bcc#:~:text=The%20silhouette%20score%20for%20the,points%20in%20the%20data%20set.](https://www.linkedin.com/advice/0/how-can-you-calculate-silhouette-score-clustering-algorithm-w9bcc%23:~:text=The%20silhouette%20score%20for%20the,points%20in%20the%20data%20set.) |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |