# **Lời cám ơn**

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thầy/cô khoa Công nghệ thông tin kinh doanh (BIT) nói riêng, các thầy/cô đã nhìn thấy triển vọng và nhu cầu của ngành Khoa học dữ liệu (Data Science) trong tương lai nên đã đưa môn học này vào chương trình giảng dạy.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn – Thầy Huỳnh Văn Đức đã tận tình truyền đạt và bổ sung những kiến thức quý giá cho em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Trong thời gian này, em đã trau dồi cho bản thân nhiều kiến thức bổ ích, tinh thần học tập nghiêm túc và hiệu quả. Đây chắc chắn sẽ là những kiến thức có giá trị sâu sắc, là hành trang để em vững bước sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

# **Tóm tắt**

Mục đích của đề tài **Xây Dựng Mô Hình Kết Luận Tình Trạng Đột Quỵ** là đưa ra dự báo phân loại tình trạng không hoặc có bị đột quỵ (0 đại diện cho “không”; 1 đại diện cho “có”). Vì vậy, đây là bài toán học có giám sát phân lớp nhị phân và tìm ra mô hình phân loại tốt nhất.

Để giải quyết vấn đề trên, em đã sử dụng quy trình làm việc ngành Khoa học dữ liệu từ bước tìm hiểu vấn đề, nhu cầu của đề tài (chương 1); làm sạch dữ liệu – chuyển đổi tập dữ liệu thô sang tập dữ liệu sẵn sàng để huấn luyện cho mô hình (mục 3.2); tính ra hàm số thể hiện được mối liên kết giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc, xây dựng và kiểm định các mô hình học máy liên quan đến hàm số trên và kết luận ra một mô hình tốt nhất (mục 3.2); đến bước truyền đạt kết quả phân tích – trên cơ sở có được mô hình cuối cùng, em đã tìm xác suất ở từng chân trị 0 và 1 của từng bệnh nhân (mục 3.3). Bên cạnh đó, em dùng chương 2 để tập hợp các cơ sở lý thuyết mà hỗ trợ em trong suốt bài toán này.

Cụ thể, đầu tiên em đã kiểm tra tập dữ liệu có cân bằng không và khắc phục cho nó bằng Up-sample Minority Class. Nhận thấy mối liên kết giữa chỉ số BMI và tuổi tác nên em đã thay thế các giá trị NaN của biến BMI theo các nhóm tuổi. Sau khi kiểm định hoàn tất các biến độc lập nào gây ảnh hưởng lên biến phụ thuộc bằng các phương pháp kiểm định thống kê, em đã xây được mô hình giả định giữa chúng. Từ đó, em phát triển hàm hồi quy phi tuyến tính Logistic (còn gọi là hàm Sigmoid) và xem nó như tiền đề để xây dựng các mô hình dự báo. Mô hình dự báo tốt nhất mà em có được là Hồi quy Logistic (Logistic Regression) có mức accuracy khoảng 78%.

**Mục lục**

[**Lời cám ơn** 2](#_Toc148904704)

[**Tóm tắt** 3](#_Toc148904705)

[**Danh mục các hình ảnh, biểu đồ** 6](#_Toc148904706)

[**Danh mục các bảng biểu** 8](#_Toc148904707)

[**Chương 1: Tổng quan** 9](#_Toc148904708)

[1.1 Lý do chọn đề tài 9](#_Toc148904709)

[1.2 Mục tiêu 9](#_Toc148904710)

[1.3 Đối tượng nghiên cứu 9](#_Toc148904711)

[1.4 Phạm vi nghiên cứu 10](#_Toc148904712)

[1.5 Thực hiện 10](#_Toc148904713)

[**Chương 2: Cơ sở lý thuyết** 11](#_Toc148904714)

[2.1 Định nghĩa mất cân bằng dữ liệu 11](#_Toc148904715)

[2.2 Chỉ số BMI có mối liên hệ thế nào với tuổi tác 11](#_Toc148904716)

[2.3 Giá trị ngoại lai 12](#_Toc148904717)

[2.4 Các công cụ thống kê 12](#_Toc148904718)

[2.4.1 Độ trải giữa (IQR) 12](#_Toc148904719)

[2.4.2 Độ lệch và độ nhọn 13](#_Toc148904720)

[2.5 Biến đổi Log 14](#_Toc148904721)

[2.6 Chuẩn hóa dữ liệu – StandardScaler 15](#_Toc148904722)

[2.7 Kiểm định độc lập cho giả thuyết thống kê 15](#_Toc148904723)

[2.7.1 Kiểm định T-Test 15](#_Toc148904724)

[2.7.2 Kiểm định Chi-Square 16](#_Toc148904725)

[2.8 Kiểm định đồng thời cho giả thuyết thống kê 17](#_Toc148904726)

[2.8.1 Phương pháp OLS 17](#_Toc148904727)

[2.8.2 Tiêu chuẩn AIC 19](#_Toc148904728)

[2.8.3 Tiêu chuẩn BIC 19](#_Toc148904729)

[2.9 Các loại giả định hồi quy 19](#_Toc148904730)

[2.9.1 Hồi quy tuyến tính (Linear Regression) 19](#_Toc148904731)

[2.9.2 Hồi quy Logistic (Logistic Regression) 20](#_Toc148904732)

[2.10 Các mô hình học máy phân lớp 22](#_Toc148904733)

[2.10.1 K-Nearest Neighbors 22](#_Toc148904734)

[2.10.2 Cây quyết định (Decision Tree) 23](#_Toc148904735)

[2.10.3 Bernoulli Naive Bayes 23](#_Toc148904736)

[2.11 Các phương pháp đánh giá mô hình phân lớp 23](#_Toc148904737)

[2.11.1 Kiểm chứng chéo (Cross validation) 24](#_Toc148904738)

[2.11.2 Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix) 24](#_Toc148904739)

[2.11.3 Báo cáo tổng hợp (Classification report) 25](#_Toc148904740)

[2.11.4 AUROC (Area Under The Receiver Operating Characteristics) 25](#_Toc148904741)

[**Chương 3: Xây dựng mô hình kết luận** 27](#_Toc148904742)

[3.1 Tìm hiểu bộ dữ liệu 27](#_Toc148904743)

[3.2 Tiền xử lí dữ liệu 28](#_Toc148904744)

[3.2.1 Kiểm tra kiểu dữ liệu và số lượng dữ liệu từng cột 28](#_Toc148904745)

[3.2.2 Kiểm tra tính cân bằng trong bộ dữ liệu 30](#_Toc148904746)

[3.2.3 Xử lí cột bmi bị khuyết giá trị 31](#_Toc148904747)

[3.2.4 Làm sạch và chọn lọc biến định lượng 35](#_Toc148904748)

[3.2.5 Chọn lọc biến định danh 42](#_Toc148904749)

[3.2.6 Kiểm định đồng thời 47](#_Toc148904750)

[3.3 Đề xuất giả thuyết 52](#_Toc148904751)

[3.3.1 Hồi quy tuyến tính 52](#_Toc148904752)

[3.3.2 Hồi quy phi tuyến tính 54](#_Toc148904753)

[3.4 Huấn luyện mô hình 55](#_Toc148904754)

[3.4.1 Xây dựng mô hình 55](#_Toc148904755)

[3.4.2 Đánh giá các mô hình phân lớp 57](#_Toc148904756)

[3.4.3 Lựa chọn mô hình 60](#_Toc148904757)

[3.4.4 Áp dụng mô hình dự báo cho bệnh nhân mới 61](#_Toc148904758)

[**Kết luận và hướng phát triển của đề tài** 63](#_Toc148904759)

[Kết luận 63](#_Toc148904760)

[Hướng phát triển của đề tài 63](#_Toc148904761)

[**Tài liệu tham khảo** 65](#_Toc148904762)

[**Phụ lục** 66](#_Toc148904763)

# **Danh mục các hình ảnh, biểu đồ**

[Hình 1. Top 10 nguyên nhân gây tử vong 2000-2019 10](#_Toc148904544)

[Hình 2. Biểu đồ tăng trưởng BPV 12](#_Toc148904545)

[Hình 3. Các loại độ lệch 13](#_Toc148904546)

[Hình 4. Các loại độ nhọn 14](#_Toc148904547)

[Hình 5. Hàm Sigmoid 21](#_Toc148904548)

[Hình 6. Confusion Matrix 24](#_Toc148904549)

[Hình 7. Bộ dự liệu thô 27](#_Toc148904550)

[Hình 8. Kiểm tra giá trị quan sát trùng lặp 27](#_Toc148904551)

[Hình 9. Các biến cần được xử lí kiểu và số lượng giá trị 29](#_Toc148904552)

[Hình 10. Sau khi xử lí đúng về kiểu dữ liệu 29](#_Toc148904553)

[Hình 11. Tỉ lệ phân lớp 30](#_Toc148904554)

[Hình 12. Biểu đồ phân phối tuổi 32](#_Toc148904555)

[Hình 13. Biểu đồ thể hiện số lượng của từng nhóm tuổi 32](#_Toc148904556)

[Hình 14. Giá trị trung bình của từng nhóm tuổi 33](#_Toc148904557)

[Hình 15. df\_dummy trước và sau khi thay giá trị trung bình 34](#_Toc148904558)

[Hình 16. Cột BMI sau khi xử lí các giá trị bị khuyết 34](#_Toc148904559)

[Hình 17. Biểu diễn các biến định tính dưới dạng Biểu đồ Hộp và Phân phối 36](#_Toc148904560)

[Hình 18. Sau khi loại bỏ nhiễu cho Glucose 36](#_Toc148904561)

[Hình 19. Sau khi loại bỏ nhiễu cho BMI 37](#_Toc148904562)

[Hình 20. Biến đổi Log cho biến glucos 39](#_Toc148904563)

[Hình 21. df\_qualitative\_tar 40](#_Toc148904564)

[Hình 22. Kiểm định độc lập giữa age và stroke 41](#_Toc148904565)

[Hình 23. Kiểm định độc lập giữa glu\_log và stroke 41](#_Toc148904566)

[Hình 24. Kiểm định độc lập giữa bmi và stroke 42](#_Toc148904567)

[Hình 25. Các biến định danh 43](#_Toc148904568)

[Hình 26. Ý nghĩa thống kê của gender với các biến độc lập 48](#_Toc148904569)

[Hình 27. Ý nghĩa thống kê đối với biếntroke 49](#_Toc148904570)

[Hình 28. Ý nghĩa thống kê đối với biến stroke (sau khi loại gender) 50](#_Toc148904571)

[Hình 29. Biểu đồ nhiệt của các biến 51](#_Toc148904572)

[Hình 30. Thứ tự tương quan của các biến x với y 51](#_Toc148904573)

[Hình 31. Biểu đồ phân phối giữa giá trị dự đoán và thực tế bằng LR 53](#_Toc148904574)

[Hình 32. Biểu đồ phân phối giữa giá trị dự đoán và thực tế bằng s(x) 54](#_Toc148904575)

[Hình 33. Kết quả chia tập train – test 55](#_Toc148904576)

[Hình 34. Kết quả chọn K 56](#_Toc148904577)

[Hình 35. Kết quả 5-fold 57](#_Toc148904578)

[Hình 36. Accuracy của tập train và test 58](#_Toc148904579)

[Hình 37. Mô hình Logistic được chọn 61](#_Toc148904580)

[Hình 38. Mẫu của người dùng mới 61](#_Toc148904581)

**Danh mục các bảng biểu**

[Bảng 1. Ý nghĩa của hàm Sigmoid 21](#_Toc148904582)

[Bảng 2. Thông tin bộ dữ liệu 28](#_Toc148904583)

[Bảng 3. Đánh giá độ nhọn và độ lệch của biến định tính 38](#_Toc148904584)

[Bảng 4. Đánh giá độ lệch và độ nhọn cho glu\_log 39](#_Toc148904585)

[Bảng 5. Giá trị biến thiên của biến độc lập 47](#_Toc148904586)

[Bảng 6. Tóm tắt đánh giá mô hình 60](#_Toc148904587)

# **Chương 1: Tổng quan**

## Lý do chọn đề tài

Nhằm đáp ứng được nhu cầu sức khỏe của con người ngày càng cao, các bệnh viện đang tích cực tìm tòi, nghiên cứu các thiết bị, máy móc xét nghiệm, chuẩn đoán mới; chuẩn xác và tuyển dụng đội ngũ y bác sĩ tài năng, kinh nghiệm dồi dào để khám/chữa bệnh cho người dân. Đối với ngành Khoa học dữ liệu, ngành này cũng có thể góp sức vào việc hỗ trợ các bác sĩ và bệnh viện để tránh sai xót xuống tối thiểu và gia tăng sự chính xác trong quá trình khám/chữa lên tối đa.

Nhờ sức mạnh của khoa học - công nghệ tiên tiến nên không chỉ bác sĩ – người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân mà còn thiết bị, máy móc trong y tế – sản phẩm của nhóm ngành kĩ thuật – đã giúp cho trình độ y học trong nước được bắt kịp với thế giới.

## Mục tiêu

Có hai mục tiêu lớn trong đề tài này, chính là:

* Đối với bác sĩ, mô hình này giúp đỡ, giảm nhẹ gánh nặng trong quá trình chuẩn đoán khả năng đột quỵ của bệnh nhân.
* Đối với người dân, mô hình này là một ứng dụng hữu ích hỗ trợ họ kiểm soát tình trạng sức khỏe của bản thân một cách trực tiếp và thuận tiện.

## Đối tượng nghiên cứu

Đặt vấn đề con người là cốt lõi nên sức khỏe của họ được đặt lên hàng đầu trong bài nghiên cứu này. Gần đây nhất chính là bài nghiên cứu [Top 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu](https://toquoc.vn/who-cong-bo-10-nguyen-nhan-gay-tu-vong-hang-dau-trong-thap-ky-qua-can-benh-nao-da-giet-chet-nhieu-nguoi-nhat-220202112113210937.htm) cho con người trong gần hai thập kỷ (2000 – 2019) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã được công bố vào tháng 10/2020.

A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình 1. Top 10 nguyên nhân gây tử vong 2000-2019

Trong đó, WHO đã thống kê được đột quỵ chiếm vị trí thứ hai và trong gần 20 năm, tỉ lệ nạn nhân tử vong vì đột quỵ vẫn đang tăng. Đột quỵ – còn gọi là tai biến mạch máu não, xảy ra khi mạch máu cung cấp oxy và dinh dưỡng cho não bị tắc nghẽn.

## Phạm vi nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với tư cách là luận án tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM và được diễn ra trong 11 tuần, tính từ ngày 7 đến ngày 20 /10/2023.

## Thực hiện

[Link kết quả chạy code](https://nbviewer.org/github/BNMT/stroke-classification/blob/main/%5BFinal%20Assignment%5D%5BStroke%5D.ipynb) trên Jupyter.

[Link kết quả chạy code](https://github.com/BNMT/stroke-classification/blob/main/%5BFinal%20Assignment%5D%5BStroke%5D.ipynb) trên Github.

[Link bộ dữ liệu](https://github.com/BNMT/stroke-classification/blob/main/healthcare-dataset-stroke-data.csv) trên Github.

[Link mã nguồn và bộ dữ liệu](https://drive.google.com/drive/folders/1PwW4EJH8KPbJjNsYERHyDiw7eSn2hRNH?usp=sharing) trên Google Drive.

# **Chương 2: Cơ sở lý thuyết**

## Định nghĩa mất cân bằng dữ liệu

Bộ dữ liệu mất cân bằng (imbalanced dataset) là một bộ dữ liệu có sự khác biệt lớn trong việc phân phối các lớp – kết quả của biến phụ thuộc y. Điều này dẫn đến kết quả dự báo sẽ thiên về một lớp trong bộ dữ liệu bởi vì bộ dữ liệu thiên về một lớp, một thuật toán được huấn luyện trên cùng một dữ liệu sẽ thiên về cùng một lớp.

## Chỉ số BMI có mối liên hệ thế nào với tuổi tác

BMI (Body Mass Index) là chỉ số khối cơ thể con người dựa trên công thức BMI = , được dùng để đánh giá mức độ gầy hay béo của một người. Chỉ số này do nhà bác học người Bỉ đưa ra vào năm 1832. Nhược điểm duy nhất của chỉ số BMI là nó không thể tính toán được lượng chất béo trong cơ thể – yếu tố tiềm ẩn các nguy cơ liên quan đến sức khỏe trong tương lai.

Tuy nhiên thang đo BMI lại được đo lường theo 2 nhóm chính: người lớn trên 20 tuổi và trẻ em. Nguyên nhân là vì cấu trúc bên trong cơ thể, các tế bào của trẻ em chưa phát triển hoàn toàn nên khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng của trẻ em sẽ thấp hơn nên chỉ số BMI cũng sẽ có mức quy đổi khác so với người lớn. Thêm vào đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra [kết quả khảo sát](https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/topic-details/GHO/body-mass-index) các mức đánh giá độ béo phì bằng BMI theo từng nhóm tuổi: người lớn và trẻ em. Vì vậy, ta hoàn toàn có cơ sở liên kết giá trị BMI với tuổi tác.

* Đối với người lớn:

Chỉ số BMI chuẩn đối với một người bình thường nằm trong khoảng từ 18,5 – 25. Tỷ lệ về chỉ số BMI của người trên 20 tuổi cụ thể như sau:

BMI < 18: người gầy

BMI = 18,5 – 25: người bình thường


BMI = 25 – 30: người béo phì độ I

BMI = 30 – 40: người béo phì độ II

BMI > 40: người béo phì độ III

* Đối với trẻ em:

Mức độ gầy/béo sẽ được kết luận dựa trên Biểu đồ tăng trưởng BPV.



Hình 2. Biểu đồ tăng trưởng BPV

## Giá trị ngoại lai

Giá trị ngoại lai hay giá trị gây nhiễu (outliers) là những giá trị dữ liệu được ghi nhận có sự khác biệt bất thường so với những giá trị dữ liệu khác, không theo một quy tắc chung nào và có thể gây ra sự sai lệch trong kết quả phân tích và việc xây dựng các thuật toán dự đoán. Phát hiện và hiểu rõ các dữ liệu ngoại lai rất quan trọng, bởi:

* Các dữ liệu ngoại lai có thể làm sai lệch và tạo ra thiên kiến tiêu cực cho toàn bộ kết quả của một phân tích (trường hợp xấu).
* Trong một số trường hợp, các giá trị ngoại lai có thể cung cấp insight cho một kết quả phân tích (trường hợp tốt).
* Loại bỏ outlier trong tập dữ liệu sẽ giúp kết quả phân tích của bạn chính xác và sát với thực tế hơn.

## Các công cụ thống kê

### Độ trải giữa (IQR)

IQR – Interquartile Range là độ trải giữa hay còn gọi là khoảng tứ phân vị của tập dữ liệu. Nó thường được sử dụng cho khoảng biến thiên vì nó loại trừ hầu hết giá trị bất thường của dữ liệu. IQR là sự khác biệt giữa tứ phân vị thứ nhất Q1 và tứ phân vị thứ ba Q3: IQR = Q3 – Q1

Với Q1 là tứ phân vị thứ nhất (chiếm 25% trong tập dữ liệu)

Q3 là tứ phân vị thứ ba (chiếm 75% trong tập dữ liệu)


Giá trị IQR có thể sử dụng để xác định outliers bằng cách thiết lập các giá trị biên Upper/Lower như sau: Nếu ta lấy Q1 – 1.5 \* IQR, bất kỳ giá trị dữ liệu nào nhỏ hơn con số này được coi là giá trị outliers. Tương tự như vậy, nếu chúng lấy Q3 + 1.5 \* IQR, bất kỳ giá trị dữ liệu nào lớn hơn con số này được coi là outliers.

### Độ lệch và độ nhọn

#### Độ lệch

Độ lệch (Skewness) là một công cụ thống kê quan trọng để đánh giá độ phân tán của các giá trị trong một tập dữ liệu, được sử dụng để mô tả sự cân bằng của phân phối.

* Biểu đồ có trọng tâm và đối xứng với cùng một hình dạng ở cả hai bên – phân phối chuẩn.
* Biểu đồ không cân đối và bị lệch sang một bên (phải hoặc trái) – phân phối lệch
* Độ lệch nằm trong khoảng -0,5 đến 0,5, dữ liệu khá đối xứng.
* Độ lệch nằm trong khoảng -1 đến -0,5 (độ lệch âm) hoặc từ 0,5 đến 1 (độ lệch dương), dữ liệu bị lệch vừa phải.
* Độ lệch nhỏ hơn -1 (độ lệch âm) hoặc lớn hơn 1 (độ lệch dương), dữ liệu có độ lệch cao.



Hình 3. Các loại độ lệch


Ý nghĩa của độ lệch cho ta biết về hướng của giá trị ngoại lai nằm ở bên phải (skewness âm), nằm ở bên trái (skewness dương) hoặc ở giữa (skewness bằng 0). Dữ liệu bị lệch cao là dữ liệu không bình thường và điều đó có thể ảnh hưởng đến các bài kiểm tra thống kê hoặc khả năng dự đoán của máy học. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cần biến đổi dữ liệu để làm cho nó bình thường. Một số kỹ thuật phổ biến được sử dụng để xử lý dữ liệu bị lệch: Chuyển đổi nhật ký, Phép biến đổi căn bậc hai, Chuyển đổi quyền lực, Phép biến đổi hàm mũ, Chuyển đổi Box-Cox, ...

#### Độ nhọn

Độ nhọn (Kurtosis) được sử dụng để mô tả các phân phối. Trong khi độ lệch phân biệt các giá trị cực trị ở một đuôi so với đuôi kia, thì độ nhọn đo lường các giá trị cực trị ở một trong hai đuôi.

Chọn phân phối chuẩn có Kurtosis bằng 3 làm gốc:

* Giá trị lớn hơn 3 cho biết phân phối tương đối đạt đỉnh, được gọi là leptokurtic
* Giá trị nhỏ hơn 3 cho biết phân phối tương đối bằng phẳng, được gọi là platykurtic.



Hình 4. Các loại độ nhọn

Ý nghĩa của độ nhọn:

* Phân phối có độ nhọn lớn có dữ liệu đuôi có các giá trị cực trị cao hơn đuôi của phân phối chuẩn.
* Phân phối có độ nhọn thấp có dữ liệu đuôi có các giá trị cực trị thấp hơn đuôi của phân phối chuẩn.

## Biến đổi Log

Biến đổi log (Log Transform), thuộc họ power transform. Hàm này có thể được biểu diễn dưới dạng toán học như sau: y = logb(x). Log transform rất hữu ích khi áp dụng cho các phân phối không chuẩn vì chúng có xu hướng mở rộng các giá trị nằm trong phạm vi mật độ thấp và né hoặc giảm các giá trị trong phạm vi mật độ cao. Phương pháp này giúp biến đổi phân phối bị sai lệch trở thành bình thường nhất.

## Chuẩn hóa dữ liệu – StandardScaler

Các điểm dữ liệu đôi khi được đo đạc với những đơn vị khác nhau, m và feet chẳng hạn. Hoặc có hai thành phần (của vector dữ liệu) chênh lệch nhau quá lớn, một thành phần có khoảng giá trị từ 0 đến 1000, thành phần kia chỉ có khoảng giá trị từ 0 đến 1 chẳng hạn. Lúc này, chúng ta cần chuẩn hóa dữ liệu trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Nếu đầu vào không được scaling có thể dẫn đến quá trình huấn luyện không ổn định. Đối với đề tài này, ta sử dụng phương pháp StandardScaler.

StandardScaler là một phương pháp chia tỷ lệ dựa trên trung bình. Công thức của StandardScaler là , vì vậy nó điều chỉnh giá trị trung bình về 0. StandardScaler dễ bị ảnh hưởng bởi các ngoại lệ vì các ngoại lệ ảnh hưởng đến giá trị trung bình. Nếu chúng ta có phân phối chuẩn hoặc có dữ liệu gần chuẩn, StandardScaler sẽ di chuyển dữ liệu của bạn gần hơn với phân phối chuẩn chuẩn.

## Kiểm định độc lập cho giả thuyết thống kê


Kiểm định độc lập là một quá trình kiểm tra và đánh giá tính độc lập của một hoặc nhiều biến độc lập (feature - x) với một biến phụ thuộc (target - y). Đối với một bài toán phân lớp, ban đầu ta sẽ có rất nhiều biến x tham gia vào, đây là các biến mà người làm khảo sát cho rằng là nó có ảnh hưởng đến kết quả của biến y. Tại đây, ta gặp vấn đề là “Có phải tất cả biến x này đều tác động lên biến y không?”. Để làm rõ câu hỏi trên, chúng ta cần phương pháp kiểm định rằng từng biến x trong khảo sát có thực sự gây ảnh hưởng lên biến y không hay chúng hoàn toàn không gây tác động và độc lập hoàn toàn đối với biến y.

### Kiểm định T-Test

Kiểm định T-Test là phương pháp được ứng dụng thường xuyên để kiểm tra sự khác nhau của giá trị trung bình biến đơn với giá trị cho trước hoặc giá trị trung bình tổng thể. Nó phù hợp trong so sánh giữa 2 biến định lượng.

Kiểm định gồm 2 giả thuyết:

* Giả thuyết vô hiệu là H0: μ1 − μ2 = 0; điều này tương đương với μ1 = μ2. Nói cách khác, điều này nói rằng trung bình của 2 mẫu là giống nhau, tương đương với việc nói rằng đó là một quần thể chứ không phải hai.
* Giả thuyết thay thế là Ha: μ1 ≠ μ2



Quy tắc bác bỏ H0 (chọn 1 trong 2 cách sau):

* Phương pháp giá trị tới hạn, |t| t1-
* Phương pháp P-value, p


Trong thống kê, mức ý nghĩa alpha () được sử dụng để đánh giá sự ý nghĩa thống kê của kết quả. Nó cho biết xác suất tối đa mà chúng ta có thể chấp nhận sai lầm loại 1 (giá trị dự đoán là “có” nhưng giá trị thực tế là “không”). Cho alpha = 0.05, tức ta chấp nhận tỉ lệ gặp sai lầm loại 1 là 5% trong kiểm định. Nếu p-value <= alpha (0.05) thì ta bác bỏ H0, tức là chấp nhận 2 mẫu kiểm định là phụ thuộc vào nhau ở mức tin cậy 95%, ngược lại, ta bác bỏ H0.

### Kiểm định Chi-Square

Kiểm định độc lập Chi-Square

* Là kiểm định dùng để kiểm tra một mô hình gồm tập hợp các dữ liệu rời rạc (discrete data) có gần với phân phối chuẩn hay không, xác định sự khác biệt giữa dữ liệu quan sát và dữ liệu mong đợi là do ngẫu nhiên hay do mối quan hệ giữa các biến đang nghiên cứu.
* Là một phép thử thống kê được sử dụng để so sánh kết quả quan sát và kết quả mong đợi giữa các biến phân loại trong tổng thể dữ liệu.

Chi-Square cũng gồm có 2 giả thuyết và ý nghĩa bác bỏ giống như T-Test.



Để chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết H0, ta sử dụng giá trị p. Khi p-value > α, chúng ta chấp nhận giả thuyết H0, ngược lại, p-value ≤ α, chúng ta bác bỏ giả thuyết H0.

## Kiểm định đồng thời cho giả thuyết thống kê

### Phương pháp OLS

Phương pháp OLS (Ordinary Least Squares – bình phương nhỏ nhất) trong thống kê là một phương pháp mạnh mẽ và phổ biến để ước tính các tham số trong mô hình hồi quy. Được sử dụng rộng rãi, OLS giúp chúng ta hiểu và dự đoán mối quan hệ giữa các biến trong một mô hình tuyến tính. Nó được sử dụng để tìm ra mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc (biến y) và các biến độc lập (biến x). Cụ thể, mô hình này làm giảm thiểu tổng dư bình phương (the squared residuals) giữa dữ liệu quan sát và các giá trị mong đợi phù hợp với mô hình dự báo.

Nó được sử dụng để tìm ra hệ số tối ưu sao cho tổng bình phương sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế là nhỏ nhất. Dưới đây là cách hoạt động chi tiết của phương pháp OLS:

**Bước 1: Xác định mô hình hồi quy, có dạng**:

Y = β0 + β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) + … + βn(Xn) +

Với βn là hệ số của các biến độc lập

ε là sai số ngẫu nhiên không giải thích được

**Bước 2: Chuẩn bị dữ liệu**

Ta có một ma trận vector Y kích thước n x 1 (với n là số quan sát) và ma trận vector X kích thước n x m (với m là số biến độc lập), trong đó mỗi hàng của ma trận X tương ứng với một quan sát và mỗi cột tương ứng với một biến độc lập.

**Bước 3: Ước lượng hệ số**

Sử dụng phương pháp OLS, ta ước lượng các hệ số β0, β1, ..., βn bằng cách tìm nghiệm tối ưu cho hàm mất mát (Loss Function) như sau:

Loss function = ∑(Y - Xβ)²

Với vector β kích thước m x 1 chứa các hệ số cần ước lượng

∑ là ký hiệu cho tổng các phần tử trong ma trận.

Mục tiêu là tìm giá trị β tối ưu sao cho tổng bình phương sai số là nhỏ nhất.

**Bước 4: Tìm giá trị tối ưu**

Để tìm giá trị β tối ưu, ta lấy đạo hàm của hàm mất mát theo β và đặt nó bằng không, sau đó giải phương trình để tìm giá trị β. Công thức cụ thể cho việc tìm giá trị tối ưu của β là:

β = (XT X)-1 (XT Y)

Với XT là ma trận chuyển vị của ma trận X

**Bước 5: Kiểm định và đánh giá**

Kiểm tra các giả định của mô hình và đánh giá tính phù hợp của mô hình bằng cách kiểm tra các thống kê như hệ số xác định R², T-test, P-value, AIC và BIC.

Ưu và khuyết điểm của OLS

Ưu điểm:

* Đơn giản và dễ hiểu: phương trình đơn giản; dễ hiểu, dễ dàng áp dụng trong nhiều bài toán.
* Hiệu quả tính toán: tính toán nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt là với số lượng mẫu nhỏ.
* Tính blue (Best Linear Unbiased Estimator): là ước lượng tối ưu và không chệch cho các tham số trong mô hình hồi quy tuyến tính.
* Khả năng mô hình hóa phức tạp: được áp dụng cho các mô hình hồi quy tuyến tính phức tạp, có nhiều biến độc lập và liên hệ tương quan.

Hạn chế:

* Tính nhạy cảm: nhạy cảm với các ngoại lệ (outliers) trong dữ liệu. Một ngoại lệ tương đối lớn có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả ước lượng.
* Giả định về mô hình hồi quy tuyến tính: OLS dựa trên giả định về mô hình hồi quy tuyến tính, tức là mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập phải là một mối liên hệ tuyến tính. Khi mô hình không thỏa mãn giả định này, kết quả ước lượng OLS có thể không đáng tin cậy.
* Chống định của phương pháp OLS: là hiện tượng nội sinh (Endogeneity) cho ra ước lượng không chính xác khi các biến độc lập có quan hệ tương quan với biến sai số. Điều này cần được chú ý và xử lý để đảm bảo độ tin cậy của kết quả.
* Khả năng phân tích tương quan giữa các biến: hạn chế trong việc xác định mối quan hệ tương quan giữa các biến độc lập. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của kết quả và phân tích của mô hình.

Phương pháp OLS giúp cung cấp thông tin định lượng về mối quan hệ giữa các biến, đồng thời cho phép ước lượng và kiểm định các giả định thống kê.

### Tiêu chuẩn AIC

Tiêu chuẩn AIC (Akaike Information Criterion) đo lường chất lượng của mô hình, gồm 2 yếu tố chính:

* Likelihood: đo lường mức độ phù hợp của tập dữ liệu khi chạy trong mô hình
* Penalty: đo kích thước mô hình, số lượng biến trong một mô hình

AIC = −2 log L(, ) + 2p = n + n log(2π) + n log () + 2p

Likelihood Penalty

Với RSS (Residual sum of squares) là tổng bình phương thặng dư, đo sự chênh lệch của dự đoán so với giá trị thực tế của dữ liệu, RSS =

p là số lượng tham số trong mô hình

Bởi vì ta mong muốn một mô hình sẽ dự đoán chính xác, tức là sự chênh lệch giữa giá trị tính được và thực tế là nhỏ nhất nên RSS sẽ càng nhỏ càng tốt, dẫn đến likelihood sẽ nhỏ và AIC cũng phải nhỏ theo. Tóm lại, AIC càng nhỏ sẽ cho ra mô hình càng tốt.

### Tiêu chuẩn BIC

Tiêu chuẩn BIC (Bayesian Information Criteria) cũng mang ý nghĩa tương tự AIC, BIC (cụ thể là likelihood) càng nhỏ cũng sẽ cho ra mô hình càng tốt:

BIC = −2 log L(, ) + log(n)p = n + n log(2π) + n log () + log(n)p

Likelihood Penalty

## Các loại giả định hồi quy

Bất kì bài toán dự báo nào cũng cần tìm ra một hàm số f(x) phù hợp nhất. Điều này giúp làm giảm thiểu tối đa các nguồn tài nguyên của con người (thời gian, dung lượng máy tính) cho việc khởi tạo, chạy thử các mô hình dự báo và cuối cùng là chọn lọc một mô hình cho ra độ chính xác cao nhất.

### Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)

Hàm f(x) tuyến tính đại diện cho mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc, giả sử như chúng có mối quan hệ tuyến tính:

Stroke = 0 + 1(age) + 2(hypertension) + … + 9(smoking\_status) +

Nó có nghĩa là khi tuổi tăng/giảm 1 đơn vị, thì khả năng bị đột quỵ sẽ tăng/giảm1 lần, các biến còn lại cũng mang nghĩa tương tự. Hoặc là mô hình phi tuyến tính:

Stroke = 0 + 1(age2) + 2(hypertension) + … + 9(smoking\_status) +

Khi tuổi tăng/giảm 1 đơn vị, lúc này khả năng bị đột quỵ không còn tăng/giảm 1% nữa mà thay vào đó, khả năng bị đột quỵ sẽ tăng/giảm (số tuổi ban đầu 1)21 lần.

Mỗi mô hình khác nhau sẽ cho ra ý nghĩa kết quả và cách diễn giải dự báo khác nhau. Do đó, việc tìm ra mỗi liên hệ giữa các biến độc lập đối với biến phụ thuộc bằng hàm f(x) sẽ giúp người thực hiện mô hình giảm đi chi phí, thời gian, tài nguyên máy tính một cách hiệu quả. Đây là 2 cách kiểm định chất lượng mô hình hồi quy tuyến tính:

* MSE (Mean Squared Error): trung bình của bình phương sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế.
* R2: cho biết mức độ phù hợp của mô hình nghiên cứu với ý nghĩa là các nhân tố (hay còn gọi là các biến). Đồng thời, hệ số này giải thích nhân tố phụ thuộc đó đạt bao nhiêu phần trăm trong quá trình nghiên cứu.

Mục đích của hồi quy tuyến tính là ước tính giá trị cho các hệ số mô hình và áp dụng mô hình vào dữ liệu huấn luyện sao cho giá trị của MSE tối thiểu và R2 tối đa, cuối cùng là dự đoán đầu ra y.

### Hồi quy Logistic (Logistic Regression)

Bài toán của đề tài trên có kết quả là 0/1 tương đương với không/có nguy cơ bị đột quỵ - giá trị đầu ra của bài toán có tính nhị phân. Vì vậy, ta không thể tính toán được giá trị dự đoán chính xác bằng 0 hoặc 1, tuy nhiên, ta có thể tìm ra xác xuất để kết luận là 0 hoặc 1. Dựa vào xác xuất thống kê, ta có: = P (y = 1 | x). Nó có nghĩa là kết quả xác xuất để dự báo rằng bệnh nhân có thể mắc đột quỵ (y) dựa theo các thông tin từ các biến độc lập (x). Để tính toán ra được xác xuất trên, ta sẽ phải giải bài toán bằng phương pháp hồi quy Logistic.

Hồi quy Logistic là một loại thuật toán học giám sát, tính toán mối quan hệ giữa các biến độc lập trong đầu vào và đầu ra dựa trên hàm Logistic (còn gọi là hàm Sigmoid). Mặc dù gọi là hồi quy Logistic nhưng thuật toán này không dự đoán ra giá trị thực như các thuật toán hồi quy khác, hồi quy Logistic được dùng để dự đoán ra một kết quả nhị phân (với giá trị 0/1 hay -1/1 hay True/False) dựa vào các giá trị đầu vào của nó. Nhưng hồi quy Logistic cũng có một chút giống với hồi quy tuyến tính trong quá trình xây dựng model.

Hồi quy Logistic cũng có mục đích tương tự với hồi quy tuyến tính nhưng với một bổ sung - nó chạy kết quả thông qua một hàm phi tuyến tính (non-linear) đặc biệt được gọi là hàm Logistic hoặc hàm Sigmoid để tạo ra đầu ra là một xác suất P.

Công thức hồi quy của mô hình hồi quy Logistic:

**Bước 1: Tìm hàm f(x)**

f(x) = B\*X +


Với B là tập hợp {, … }

X là tập các giá trị quan sát của một bệnh nhân

Đối với một dataframe, phép nhân ở đây chính là phép nhân ma trận giữa B và X.

**Bước 2: Tìm hàm Logistic**

Hàm Logistic, hoặc hàm Sigmoid, được ký hiệu là S(x) với đầu ra là một số có giá trị từ 0 đến 1 được định nghĩa với công thức: s(x) =



Hình 5. Hàm Sigmoid

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giá trị hàm Sigmoid** | **Giá trị hàm f(x)** | **Kết quả dự báo** |
| s(x) < 0.5 | khi f(x) < 0 | y = 0 |
| s(x) ≥ 0.5 | khi f(x) ≥ 0 | y = 1 |

Bảng 1. Ý nghĩa của hàm Sigmoid

## Các mô hình học máy phân lớp

### K-Nearest Neighbors

Mô hình KNN tính toán độ tương tự bằng cách sử dụng khoảng cách giữa hai điểm trên biểu đồ. Khoảng cách giữa các điểm càng lớn thì chúng càng ít giống nhau. Có nhiều cách tính khoảng cách giữa các điểm, nhưng thước đo khoảng cách phổ biến nhất chỉ là khoảng cách Euclide (khoảng cách giữa hai điểm trên một đường thẳng).

KNN là một thuật toán học có giám sát, nghĩa là các ví dụ trong tập dữ liệu phải được gán nhãn cho chúng/các lớp của chúng phải được biết đến. Có hai điều quan trọng khác cần biết về KNN. Đầu tiên, KNN là một thuật toán phi tham số. Điều này có nghĩa là không có giả định nào về tập dữ liệu được đưa ra khi mô hình được sử dụng. Thay vào đó, mô hình được xây dựng hoàn toàn từ dữ liệu được cung cấp. Thứ hai, không có sự phân chia tập dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra khi sử dụng KNN. KNN không khái quát hóa giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra, vì vậy tất cả dữ liệu huấn luyện cũng được sử dụng khi mô hình được yêu cầu đưa ra dự đoán.

Thuật toán KNN trải qua ba giai đoạn chính khi nó được thực hiện:

1. Đặt K thành số “hàng xóm” đã chọn.
2. Tính toán khoảng cách giữa một ví dụ được cung cấp/thử nghiệm và các ví dụ về tập dữ liệu.
3. Sắp xếp các khoảng cách được tính toán.
4. Lấy nhãn của K mục hàng đầu.
5. Trả về một dự đoán về ví dụ thử nghiệm.

Trong bước đầu tiên, K được người dùng chọn và nó cho thuật toán biết có bao nhiêu hàng xóm (bao nhiêu điểm dữ liệu xung quanh) nên được xem xét khi đưa ra phán đoán điểm dữ liệu mới thuộc lớp nào. Trong bước thứ hai, lưu ý rằng mô hình sẽ kiểm tra khoảng cách giữa ví dụ mục tiêu và mọi ví dụ trong tập dữ liệu. Các khoảng cách sau đó được thêm vào một danh sách và được sắp xếp. Sau đó, danh sách đã sắp xếp được kiểm tra và các nhãn cho K phần tử trên cùng được trả về. Nói cách khác, nếu K được đặt thành 5, mô hình sẽ kiểm tra nhãn của 5 điểm dữ liệu gần nhất trên cùng với điểm dữ liệu đích. Khi hiển thị dự đoán về điểm dữ liệu đích, điều quan trọng là tác vụ đó là một hồi quy or phân loại nhiệm vụ. Đối với tác vụ hồi quy, giá trị trung bình của K nhãn trên cùng được sử dụng, trong khi chế độ của K nhãn trên cùng được sử dụng trong trường hợp phân loại

### Cây quyết định (Decision Tree)

Decision Tree là một trong những mô hình có khả năng diễn giải cao và có thể thực hiện cả nhiệm vụ classification và regression. Để thực hiện các mô hình tuyến tính cổ điển, người dùng phải đảm bảo dữ liệu được sử dụng để đào tạo mô hình không có các bất thường như giá trị ngoại lệ cần được xử lý, giá trị bị thiếu, đa cộng tuyến cần được giải quyết.

Chúng ta không cần phải thực hiện bất kỳ loại xử lý trước dữ liệu nào trước đó. Decision Tree đủ mạnh để xử lý tất cả các loại vấn đề như vậy để đi đến quyết định. Bên cạnh đó, Decision Tree có khả năng xử lý dữ liệu phi tuyến mà các mô hình tuyến tính cổ điển không xử lý được.

Decision Trees gồm 3 phần chính: node gốc (root node), node lá (leaf nodes) và các nhánh nhỏ (branches). Trong đó node gốc là điểm bắt đầu của Decision Trees và cả hai node gốc và node chứa câu hỏi hoặc tiêu chí để được trả lời. Các nhánh nhỏ thể hiện kết quả của kiểm tra trên nút.

### Bernoulli Naive Bayes

Naive Bayes Classification (NBC) là một thuật toán phân loại dựa trên tính toán xác suất áp dụng định lý Bayes. Theo định lý Bayes, ta có công thức tính xác suất ngẫu nhiên của y khi biết x như sau: P(y ∣ x) =

Cụ thể ở mô hình Bernoulli, biến phụ thuộc y cho các giá trị nhị phân 0, 1. Trong đó 0 thể hiện “không”, 1 thể hiện “có” xác suất xảy ra đột quỵ.

Xác suất = P(i ∣ y) + (1 - P(i ∣ y)) (1 - )

Với P(i ∣ y) là tỉ lệ số lần từ xuất hiện trong toàn bộ tập training data có nhãn y.

## Các phương pháp đánh giá mô hình phân lớp

Trong quá trình xây dựng một mô hình Machine Learning, một phần không thể thiếu để xét xem mô hình có chất lượng tốt hay không chính là đánh giá mô hình. Đánh giá mô hình giúp chúng ta chọn lựa được các mô hình phù hợp với bài toán cụ thể. Để có thể áp dụng đúng thước đo đánh giá mô hình phù hợp, chúng ta cần hiểu bản chất, ý nghĩa cũng như các trường hợp sử dụng nó.

### Kiểm chứng chéo (Cross validation)


Cross validation là một kỹ thuật lấy mẫu để đánh giá mô hình học máy. Tham số quan trọng trong kỹ thuật này là k, đại diện cho số nhóm mà dữ liệu sẽ được chia ra. Vì lý do đó, nó được mang tên k-fold cross-validation. Khi giá trị của k được lựa chọn, người ta sử dụng trực tiếp giá trị đó trong tên của phương pháp đánh giá. Ví dụ với k=10, phương pháp sẽ mang tên 10-fold cross-validation.

Kỹ thuật này thường bao gồm các bước như sau:

1. Xáo trộn dataset một cách ngẫu nhiên
2. Chia dataset thành k nhóm
3. Với mỗi nhóm:
4. Sử dụng nhóm hiện tại để đánh giá hiệu quả mô hình
5. Các nhóm còn lại được sử dụng để huấn luyện mô hình
6. Huấn luyện mô hình
7. Đánh giá và sau đó hủy mô hình
8. Tổng hợp hiệu quả của mô hình dựa từ các số liệu đánh giá

### Ma trận nhầm lẫn (Confusion matrix)

Confusion matrix là tổng kết giữa nhãn thực tế của dữ liệu với nhãn do mô hình dự đoán ra.



Hình 6. Confusion Matrix

Với True Positive (TP) là thực tế và dự đoán đều cho ra kết quả “có”

True Negative (TN) là thực tế và dự đoán đều cho ra kết quả “không”

False Negative (FN) là sai lầm loại I, thực tế là “không” nhưng dự đoán “có”

False Positive (FP) là sai lầm loại II, thực tế là “có” nhưng dự đoán “không”

Có một cách dễ nhớ hơn như sau:

* True/False chỉ những gì ta đã dự đoán là đúng hay chưa
* Positive/Negative tương đương với kết quả thực tế dương tính hay âm tính

Nói cách khách, nếu thấy chữ True tức là dự đoán là đúng còn False thì ngược lại.

### Báo cáo tổng hợp (Classification report)

Classification report gồm Precision, Recall, F1-Score:

* **Precision** là tỷ lệ giữa số lượng quan sát dự đoán được tính là True Positive (TP) với tổng số quan sát được phân loại là Positive

Precision **=**

* **Recall** đo lường tỷ lệ dự báo chính xác các trường hợp positive trên toàn bộ các mẫu thuộc nhóm Positive.

Recall **=**

* **F1-score** là một metric kết hợp cả Recall và Precision.

F1 =

### AUROC (Area Under The Receiver Operating Characteristics)

ROC Curve (The receiver operating characteristic curve) là một đường cong biểu diễn hiệu suất phân loại của một mô hình phân loại tại các ngưỡng threshold. Về cơ bản, nó hiển thị True Positive Rate (TPR) so với False Positive Rate (FPR) đối với các giá trị ngưỡng khác nhau. Các giá trị TPR, FPR được tính như sau:

TPR =

FPR =

ROC tìm ra TPR và FPR ứng với các giá trị ngưỡng khác nhau và vẽ biểu đồ để dễ dàng quan sát TPR so với FPR.

AUC là chỉ số được tính toán dựa trên đường cong ROC nhằm đánh giá khả năng phân loại của mô hình tốt như thê nào. Phần diện tích nằm dưới đường cong ROC và trên trục hoành chính là AUC, có giá trị nằm trong đoạn [0, 1]. Khi diện tích này càng lớn, đường cong này sẽ dần tiệm cận với đường thẳng y = 1 tương đương với khả năng phân loại của mô hình càng tốt. Còn khi đường cong ROC nằm sát với đường chéo đi qua hai điểm (0, 0) và (1, 1), mô hình sẽ tương đương với một phân loại ngẫu nhiên.

# **Chương 3: Xây dựng mô hình kết luận**

## Tìm hiểu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu thô ban đầu có 5110 dòng và 12 cột:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 7. Bộ dự liệu thô

Sau khi kiểm tra và loại bỏ các giá trị trùng lặp, bộ dữ liệu không thay đổi gì, tức là mỗi dòng dữ liệu đại diện cho một bệnh nhân (một quan sát) độc lập.

A close-up of a sign

Description automatically generated

Hình 8. Kiểm tra giá trị quan sát trùng lặp

Các cột dữ liệu gồm:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cột** | **Diễn giải** | **Số lượng giá trị** | **Kiểu dữ liệu** |
| 0 | Id | Mã id của bệnh nhân | 5110 | Int64 |
| 1 | Gender | Giới tính   * Male (nam) * Female (nữ) * Other (khác) | 5110 | Object |
| 2 | Age | Tuổi | 5110 | Float64 |
| 3 | Hypertension | Cao huyết áp (0, 1) | 5110 | Int64 |
| 4 | Heart\_disease | Bệnh tim (0, 1) | 5110 | Int64 |
| 5 | Ever\_married | Kết hôn   * Yes / No | 5110 | Object |
| 6 | Work\_type | Nơi làm việc   * Private (công ty tư nhân) * Self-employed (tự kinh doanh) * Govt\_job (nhà nước) * Children (trẻ em) * Never\_worked (không đi làm) | 5110 | Object |
| 7 | Residence\_type | Nơi ở   * Urban (thành phố) * Rural (nông thôn) | 5110 | Object |
| 8 | Avg\_glucose\_level | Mức độ đường trung bình (mg/dl) | 5110 | Float64 |
| 9 | Bmi | Chỉ số sức khỏe BMI | 4909 | Float64 |
| 10 | Smoking\_status | Hút thuốc   * Formerly Smoked (từng hút) * Never Smoked (không hút) * Smokes (đang hút) * Unknown (chưa xác định) | 5110 | Object |
| 11 | Stroke | Đột quỵ (0, 1) | 5110 | Int64 |

Bảng 2. Thông tin bộ dữ liệu

## Tiền xử lí dữ liệu

### Kiểm tra kiểu dữ liệu và số lượng dữ liệu từng cột

Từ bộ dữ liệu, ta biết rằng:

* Biến độc lập id, gender, age, avg\_glucose\_level có kiểu dữ liệu định lượng.
* Biến độc lập hypertension, heart\_disease, ever\_married, work\_type, Residence\_type, smoking\_status và biến phụ thuộc stroke có kiểu dữ liệu định tính.

Nhưng từ df.info() hoặc tra bảng 1 ta có biến age, hypertension, heart\_disease và biến phụ thuộc stroke cần được thay đổi kiểu dữ liệu; biến bmi cần được xử lí giá trị bị khuyết ([mục 3.2.3](#_Xử_lí_cột)); và xóa bỏ cột id không cần thiết.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 9. Các biến cần được xử lí kiểu và số lượng giá trị

Thay đổi kiểu dữ liệu bằng astype() và xóa bỏ cột id:



Kết quả:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 10. Sau khi xử lí đúng về kiểu dữ liệu

### Kiểm tra tính cân bằng trong bộ dữ liệu



A graph of a number of people

Description automatically generated with medium confidence

Hình 11. Tỉ lệ phân lớp



A white background with black text

Description automatically generatedKết quả:

* 4861 bệnh nhân không bị đột quỵ (stroke = 0)
* 249 bệnh nhân bị đột quỵ (stroke = 1)

Điều này có nghĩa mức cân bằng của bộ dữ liệu này chỉ đạt 5.12%.

Ta sẽ xử lí vấn đề mất cân bằng trên bằng kĩ thuật tăng số lượng nhóm stroke = 1 (Up-sample Minority Class) sao cho nó bằng số lượng của nhóm còn lại. Đây là quá trình nhân bản tự động các bệnh nhân của nhóm stroke = 1 để nó cân bằng với số lượng của nhóm còn lại (các quan sát từ 249 sẽ được lặp tự động lên đến 4861).

A close-up of a number

Description automatically generated

Kết quả:

### Xử lí cột bmi bị khuyết giá trị

Để xử lí cột bmi bị khuyết giá trị một cách liên kết với tập dữ liệu, chúng ta tận dụng lại cơ sở lý thuyết về mối liên hệ giữa BMI và tuổi tác. Trước tiên, ta sẽ chia độ tuổi thành 3 nhóm dựa theo nhân khẩu học của người Việt Nam: trẻ em (dưới 16 tuổi), người trưởng thành (từ 16 đến 64 tuổi), người lớn tuổi (đủ 65 tuổi trở lên). Tìm ra giá trị BMI trung bình của từng nhóm tuổi trên và điền khuyết cột bmi bằng giá trị trung bình tương ứng với từng nhóm tuổi.

**Bước 1: Xác định phân phối tuổi**

A graph of age and age

Description automatically generated

Hình 12. Biểu đồ phân phối tuổi


**Bước 2: Phân chia ra 3 nhóm tuổi**

****

A number with black text

Description automatically generated with medium confidenceKết quả:

Đây là biểu đồ thể hiện số lượng của từng nhóm tuổi



Hình 13. Biểu đồ thể hiện số lượng của từng nhóm tuổi

**Bước 3: Tính giá trị trung bình (median) cho từng nhóm tuổi**

Tạo 1 dataframe mới (df\_age\_treat) gồm age, age\_bins, bmi và df\_age\_gr để nhóm theo age\_bins của df\_age\_treat bằng groupby để tính giá trị trung bình cho 2 cột age và bmi.

A screenshot of a number

Description automatically generatedA screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 14. Giá trị trung bình của từng nhóm tuổi

* Đối với nhóm trẻ em (kid), chúng có bmi trung bình là 19.6
* Đối với nhóm người trưởng thành (adult), họ có bmi trung bình là 30.0
* Đối với nhóm người lớn tuổi (elderly), họ có bmi trung bình là 28.3

Tạo thêm một dataframe giả (df\_dummy) từ cột age\_bins. Cột age\_bins gồm 3 giá trị: kid, adult, elderly nên df\_dummy sẽ tạo ra 3 cột mới, mỗi cột tương ứng với 1 giá trị của age\_bins. Giá trị của df\_dummy sẽ được gán 0 hoặc 1 theo giá trị của age\_bins. Thay thế giá trị 1 của từng cột trong df\_dummy bằng giá trị trung bình của bmi đã tính ở df\_age\_gr.

Vd: Tại dòng index 249, bệnh nhân này thuộc nhóm kid thì ở df\_dummy, cột kid sẽ có giá trị bằng 1, 2 cột còn lại sẽ bằng 0.



A screenshot of a number

Description automatically generatedA screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Hình 15. df\_dummy trước và sau khi thay giá trị trung bình

**Bước 4: Điền vào giá trị bị khuyết của cột bmi**

Phải ghép 2 dataframe df và df\_dummy thành một df. Tại mỗi giá trị bị khuyết của cột bmi: khi age\_bins là 1 trong 3 giá trị kid; adult; elderly thì 1 trong 3 cột cuối tương ứng của dataframe sẽ thay thế giá trị của mình vào giá trị NaN của bmi. Sau khi hoàn thành lấp đầy giá trị rỗng của bmi, ta sẽ xóa bỏ 4 cột vừa tạo: kid, adult, elderly, age\_bins và làm mới lại các chỉ số index của dataframe.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 16. Cột BMI sau khi xử lí các giá trị bị khuyết

### Làm sạch và chọn lọc biến định lượng

#### Kiểm tra giá trị ngoại lai

Vẽ biểu đồ hộp (box plot) và biểu đồ phân phối (histogram) để làm rõ sự phân phối của các giá trị trong từng biến.

A screenshot of a graph

Description automatically generatedA screenshot of a graph

Description automatically generated


Hình 17. Biểu diễn các biến định tính dưới dạng Biểu đồ Hộp và Phân phối

Từ kết quả trực quan trên, biến age không có giá trị ngoại lai, ngược lại, biến avg\_glucose\_level và bmi thì xuất hiện giá trị ngoại lai. Đối với 2 biến cần loại bỏ giá trị nhiễu, bởi vì các giá trị của chúng không có dạng phân phối chuẩn, nên ta sẽ dùng phương pháp thống kê IQR.



1. **Biến avg\_glucose\_level**



Kết quả:

A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình 18. Sau khi loại bỏ nhiễu cho Glucose

1. **Biến bmi**

A number and a number

Description automatically generated with medium confidence

Kết quả:

A graph of a graph

Description automatically generated with medium confidence

Hình 19. Sau khi loại bỏ nhiễu cho BMI

#### Kiểm tra độ lệch và độ nhọn



A close-up of a number

Description automatically generated

Bảng 3. Đánh giá độ nhọn và độ lệch của biến định tính

Bảng kết quả trên có nghĩa:

* Biến age, skewness -0.77 (-1; -0.5), phân phối dữ liệu bị lệch nhẹ sang trái; kurtosis -0.37 (< 3), dữ liệu ít gặp các biến ngoại lai.
* Biến avg\_glucose\_level, skewness 1.04 (1; +), dữ liệu bị lệch nhiều sang phải; kurtosis -0.27 (< 3), dữ liệu ít gặp các biến ngoại lai.
* Biến bmi, skewness 0.99 (0.5; 1), dữ liệu bị lệch không đáng kể sang phải; kurtosis 3.51 (> 3), dữ liệu thường bắt gặp các biến ngoại lai.

Ta thấy biến avg\_glucose\_level có phân phối bị lệch nhiều sang phải, như đã nói ở trên, khi dữ liệu bị lệch nhiều tức là dữ liệu này đang không bình thường và sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả phân lớp cuối cùng. Do vậy, chúng ta chọn phương pháp biến đổi Log để giải quyết độ lệch này.

Cho b = e, tức avg\_glu\_log = loge(avg\_glucose\_level).

A white and black text

Description automatically generated


Cột avg\_glucose\_level là dữ liệu ban đầu, sau khi chuyển sang dạng log – cột avg\_glu\_log – giá trị được làm nhỏ lại rất nhiều.

A graph of distribution

Description automatically generated

Hình 20. Biến đổi Log cho biến glucos

Về nghĩa đen, điều này giúp phân phối ban đầu sẽ hẹp dần theo chiều cao và rộng.



Bảng 4. Đánh giá độ lệch và độ nhọn cho glu\_log

Về nghĩa bóng, biến đổi log đã giúp chúng ta làm giảm độ lệch (skewness) cho cột avg\_glucose\_level và biến nó trở thành phân phối lệch nhẹ sang phải – không gây ảnh hưởng tiêu cực (thiên vị) đến bài toán phân lớp; kurtosis -0.85 cho thấy avg\_glu\_log ít gặp các giá trị nhiễu.

#### Kiểm định độc lập

Trước tiên, ta sẽ ép kiểu của stroke từ object về int để phù hợp với kiểm định T-Test. Tạo một dataframe mới chứa 3 cột biến định lượng và 1 biến phụ thuộc; và chuẩn hóa dataframe trên để vẽ biểu đồ trực quan về phân phối của từng biến x và y có trùng nhau không. Nếu có, thì 2 mẫu này phụ thuộc vào nhau; ngược lại thì chứng độc lập với nhau.

 A table with numbers and letters

Description automatically generated

Hình 21. df\_qualitative\_tar

Sử dụng stats.ttest\_ind của thư viện spicy để tính ra t-value và p-value. Ta chọn p-value và so sánh với alpha để xác định biến độc lập gây ảnh hưởng lên biến y.



A close-up of a white background

Description automatically generatedA graph of a graph

Description automatically generated with medium confidence

Hình 22. Kiểm định độc lập giữa age và stroke

**A close-up of a sign

Description automatically generated**


A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình 23. Kiểm định độc lập giữa glu\_log và stroke

A close-up of words

Description automatically generated



Hình 24. Kiểm định độc lập giữa bmi và stroke

Từ kiểm định T-Test, cả 3 kết quả đều bác bỏ H0, nên ta tạm thời kết luận rằng cả 3 biến định lượng trên đều gây ra ảnh hưởng đến biến stroke.

### Chọn lọc biến định danh

Trực quan các giá trị của các biến định danh bằng biểu đồ cột (bar chart).

A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình 25. Các biến định danh

Bởi vì chúng ta đã thực hiện cân bằng dữ liệu ở [mục 3.2.2](#_Kiểm_tra_sự) nên khi biểu diễn stroke (biến y), số lượng của 2 chân trị 0 và 1 bằng nhau. Các đồ thị còn lại chính là biểu diễn cho dữ liệu định danh sau khi đã xử lí cân bằng. Khác với biến định tính (sử dùng kiểm định T-Test), để xác định từng biến định danh có tác động đến biến y không, ta sẽ dùng kiểm định Chi-Square (hay còn gọi là Chi bình phương).



Kết quả:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Vì p-value = 0.73 > alpha (0.05), nên ta sẽ bác bỏ giả thuyết H0, tức là ta bác bỏ 2 biến này có phân phối trùng nhau, phụ thuộc lẫn nhau.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A computer screen shot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Các biến định danh còn lại gồm hypertension, heart\_disease, ever\_married, work\_type, Residence\_type, smoking\_status thì ta không thể bác bỏ H0, tức ta cho rằng chúng có phân phối tương đối trùng và tác động lên biến stroke ở mức tin cậy 95%. Mặc dù, khi xem xét độc lập các biến x với biến y thì ta có thể bác bỏ biến gender. Nhưng khi biến gender đứng chung với các biến định lượng và định tính còn lại, thì gender có gây ảnh hưởng lên chúng không. Phần tiếp theo, ta sẽ xác định điều này.

### Kiểm định đồng thời


Để xử lí mối quan hệ giữa gender với các biến độc lập còn lại; các biến độc lập với biến phụ thuộc, ta giả định chúng có mối quan hệ tuyến tính và sử dụng phương pháp OLS trên môi trường Python bằng thư viện statsmodels.api.

#### Ý nghĩa thống kê của biến gender đối với các biến độc lập khác

Cần xác định các biến định danh (có dtypes là object) và ép kiểu chúng về dạng định lượng (có dtypes là int). Để quá trình kiểm định trên không làm ảnh hưởng đến bộ dữ liệu gốc, ta sẽ tạo bản sao cho df thành df1 và bỏ cột stroke.



Kết quả:



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Gender** | **Age** | **Hypertension** | **Married** | **Work** | **Resident** | **Glu\_log** | **Bmi** | **Smoking** |
| *Min* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 10.30 | 0 |
| *Max* | 2 | 82 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5.60 | 97.60 | 3 |

Bảng 5. Giá trị biến thiên của biến độc lập

Vì biến định lượng có sự giao động giá trị tương đối lớn so với các biến định danh nên ta sẽ chuẩn hóa (StandarScaler) các giá trị này về một khoảng giao động giống nhau để dễ dàng so sánh hơn.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Xem xét ý nghĩa thống kê của gender với các biến độc lập còn lại.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 26. Ý nghĩa thống kê của gender với các biến độc lập

Chỉ có 2 biến Resident\_type và bmi là không có ý nghĩa thống kê đối với biến gender vì p-value lần lượt của chúng là 0.147 và 0.648 lớn hơn mức ý nghĩa alpha (0.05). Số lượng biến không bị ảnh hưởng bởi gender quá ít nên ta hoàn toàn có thể giữa lại gender.

#### Ý nghĩa thống kê của các biến độc lập đối với biến phụ thuộc storke

Ta cũng sẽ làm tương tự phương pháp luận ở trên: tạo thêm df2 và chuẩn hóa dữ liệu bằng StandarScaler() và xem xét tính phụ thuộc giữa các biến x và biến y.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 27. Ý nghĩa thống kê đối với biếntroke

Ta thấy p-value của biến gender = 0.982 lớn hơn mức tin cậy alpha (0.05), do đó ta sẽ loại bỏ biến này ra khỏi mô hình và tiếp tục thực hiện kiểm định này đối với các biến còn lại.

A screenshot of a document

Description automatically generated

Hình 28. Ý nghĩa thống kê đối với biến stroke (sau khi loại gender)

Đến đây, không còn thấy biến nào có thể loại bỏ nữa, bởi vì p-value của chúng đều nhỏ hơn hoặc bằng alpha (0.05). Ngoài ra, ta có thể so sánh kết quả AIC và BIC của cả 2 mô hình trước và sau khi loại bỏ biến gender:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **AIC** | **BIC** |
| *Trước* | 9738 | 9817 |
| *Sau* | 9736 | 9808 |

Chỉ số AIC và BIC đều giảm sau khi loại bỏ biến. Đây là dấu hiệu tốt cho thấy ta đã loại bỏ thành công biến độc lập không có ý nghĩa với biến stroke nói riêng và mô hình nói chung.

Sau khi thực hiện điểm định độc lập và kiểm định đồng thời đối với các biến độc lập với nhau và các biến độc lập với biến phụ thuộc, ta đã có đủ cơ sở để loại bỏ biến gender ra khỏi mô hình. Hơn thế nữa, ta có thể định lượng cường độ của mối quan hệ tuơng quan giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc như thế nào. Cụ thể, ta sẽ vẽ biểu đồ nhiệt (heatmap).

A blue and green squares with white text

Description automatically generated

Hình 29. Biểu đồ nhiệt của các biến



A white text with black text

Description automatically generated

Hình 30. Thứ tự tương quan của các biến x với y

Từ thứ tự tương quan giảm dần phía trên, ta kết luận rằng:

* Tuổi tác (biến age) càng cao càng dễ mắc đột quỵ và tuổi tác quy định tới 58.19% khả năng bị đột quỵ (biến age có tỉ lệ tương quan thuận với stroke là 0.5819)
* Xếp sau đó lần lượt là tình trạng hôn nhân, một người đã lập gia đình có khả năng bị đột quỵ là 27.78%
* Bệnh về tim, một người có bệnh về tim mạch có khả năng bị đột quỵ là 22.90%.
* Nồng độ đường, một người có mức đường cao có khả năng bị đột quỵ là 22.84%.
* Cao huyết áp, một người bị cao huyết áp có khả năng bị đột quỵ là 22.63%.
* Các biến bmi, tình trạng hút thuốc, nơi ở (nông thôn, thành thị) ảnh hưởng không đáng kể, rất ít khả năng dẫn đến đột quỵ, lần lượt chiếm 8.86%, 6.66%, 4.45%.

Ngược lại, môi trường làm việc (nhà nước, tư nhân, chưa từng đi làm, …) có mối tương quan nghịch với tình trạng đột quỵ. Môi trường làm việc quy định 8.48% khả năng đột quỵ.

A close-up of a computer code

Description automatically generatedA graph of different sizes and colors

Description automatically generated with medium confidence

Nó có nghĩa là một người làm việc cho nhà nước hoặc chính phủ có nguy cơ mắc đột quỵ cao nhất, sau đó là người chưa từng đi làm, và tư nhân. Trẻ em và tự kinh doanh là 2 trường hợp ít bị đột quỵ nhất.


## Đề xuất giả thuyết

### Hồi quy tuyến tính

Hàm số dễ áp dụng nhất đối với tất cả các mô hình dự báo phân lớp chính là mô hình hồi quy tuyến tính. Dựa vào kết quả hồi quy OLS cuối cùng ở [mục 3.2.6.2](#_Ý_nghĩa_thống), ta dễ dàng có được mô hình tuyến tính. Với môi trường Python, ta sử dụng thư viện sklearn.linear\_model, cài đặt LinearRegression() để có kết quả hồi quy tuyến tính.



Kết quả:



Ta kiểm tra lại chất lượng mô hình bằng:

* MSE = 0.1591 nên sự chênh lệch giữa giá trị dự đoán và thực tế là gần 16%.
* R2 = 0.3638 nên khoảng 36% giá trị dự báo được giải thích bởi mô hình hồi quy tuyến tính, tức là chỉ có mô hình trên chỉ dự báo đúng 36%.

Kết quả dự báo của mô hình là có dạng số thập phân, nên ta sẽ chuyển đổi chúng một chút: giá trị âm, ta sẽ gán nó dự báo bằng 0 (không bị đột quỵ), ngược lại bằng 1 (bị đột quỵ).

A graph of a graph with red and blue bars

Description automatically generated

Hình 31. Biểu đồ phân phối giữa giá trị dự đoán và thực tế bằng LR

Vì vậy, ta phải tìm thêm một hàm khác dự báo kết quả tốt hơn.

### Hồi quy phi tuyến tính

Xây dựng hàm Sigmoid để tính ra xác suất của từng lớp và kiểm tra lại chất lượng của mô hình Logistic bằng biểu đồ.



Kết quả phân lớp của từng quan sát:

A screenshot of a computer program


Description automatically generated

A graph of a graph with red and blue bars

Description automatically generated

Hình 32. Biểu đồ phân phối giữa giá trị dự đoán và thực tế bằng s(x)



Kết quả:

Tỉ lệ chính xác của mô hình này là 56.96% (tốt hơn so với 36.38% của mô hình hồi quy tuyến tính) và chênh lệch giữa giá trị dự đoán và thực tế chỉ chiếm 0.16%.

## Huấn luyện mô hình

Ta chia bộ dữ liệu thành 2 phần: 1 phần để tiến hành huấn luyện (training) cho mô hình dự báo, phần còn lại để kiểm tra (testing) chất lượng mô hình vừa rồi, nó dự đoán đúng bao nhiêu phần trăm, nó xảy ra các loại sai lầm gì. Với bài toán này, ta chọn tỉ lệ 70% train - 30% test.

A number and numbers on a white background

Description automatically generated

Hình 33. Kết quả chia tập train – test

### Xây dựng mô hình

#### K-nearest neighbor (KNN)

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm ra số lượng “hàng xóm” gần nhất với một quan sát cần dự báo.

A graph showing a number of k

Description automatically generated

Hình 34. Kết quả chọn K

Với K = 1, mô hình KNN đã có thể phân lớp chính xác tập dữ liệu lên đến 97.15%. Tiếp theo, ta sẽ cho dữ liệu từ 70% train và 30% test lần lượt chạy qua mô hình K-NN.



A number with numbers and numbers

Description automatically generated with medium confidenceKết quả:

#### Decision tree



A number with numbers and numbers

Description automatically generated with medium confidenceKết quả:

#### Logistics regression

Đây là mô hình phân lớp dựa theo ý nghĩa và cách thức hoạt động của hàm Sigmoid –mô hình hồi quy phi tuyến tính ([mục 3.3.2](#_Hồi_quy_phi)).



A number with numbers on it

Description automatically generated with medium confidenceKết quả:

#### Bernoulli Naive Bayes



A number with numbers on it

Description automatically generated with medium confidenceKết quả:

### Đánh giá các mô hình phân lớp



Hình 35. Kết quả 5-fold

Bộ tập dữ liệu được chia thành 5 phần bằng nhau, lấy bất kì 4 phần để huấn luyện cho 4 mô hình, gồm K-NN, Decision tree, Logistic regression, Naive Bayes và 1 phần còn lại để kiểm định mô hình và đưa ra tỉ lệ chính xác accuracy, 4 phần train và 1 phần test cứ thế lặp lại cho đến hết. Cột mean chính là giá trị trung bình của 5-fold hay chính là trung bình của 5 tỉ lệ accuracy theo từng fold.

A screenshot of a graph

Description automatically generated


Hình 36. Accuracy của tập train và test



Tổng hợp lại accuracy train và test của 4 mô hình dự báo, ta rút ra kết luận sau: Thứ nhất, độ chính xác (Accuracy) bằng 1 không nhất thiết dẫn đến hiện tượng mô hình dự đoán quá khớp trên tập huấn luyện (overfitting). Tuy nhiên, nếu tập huấn luyện (training set) của một mô hình có accuracy là 1 mà tập kiểm định (testing set) khác 1, đây có thể là dấu hiệu của overfitting. Thứ hai, k = 1 (quá nhỏ so với số lượng các quan sát = 9722) cũng dẫn đến overfitting. Thứ ba, khi so sánh giá trị trung bình (mean) của 5-fold validation với tập huấn luyện (accuracy of training set), chỉ có K-NN cho ra 2 giá trị có sự chênh lệnh cao nhất so với 3 mô hình dự báo còn lại.

Từ ba dấu hiệu trên, ta có thể khẳng định rằng mô hình K-NN đang gặp tình huống overfitting, như vậy nó sẽ cho ra kết quả dự báo hoàn toàn tệ. Ta loại bỏ mô hình K-NN ra khỏi bài toán này.




* **Đánh giá mô hình phân lớp Decision tree**

* **Đánh giá mô hình phân lớp Logstic regression**

**** ****

**A graph with a line

Description automatically generatedA chart of a number of colored squares

Description automatically generated with medium confidence**

* **Đánh giá mô hình phân lớp Bernoulli Naive Bayes**

 A number of numbers and symbols

Description automatically generated with medium confidence

A graph with a line

Description automatically generated A chart with numbers and labels

Description automatically generated with medium confidence

### Lựa chọn mô hình

Sau khi thực hiện các bước kiểm định mô hình từ 5-fold-cross-validation, confusion matrix đến classification report, ta có thể tóm tắt như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Mean 5-fold** | **F1-score** | **AUC** | **Sai lầm I (FN)** | **Sai lầm II (FP)** |
| *Decision tree* | 0.7673 | 0.77 | 0.8309 | 512 | 156 |
| *Logistic regression* | 0.7761 | 0.78 | 0.8440 | 420 | 234 |
| *Naive Bayes* | 0.7540 | 0.76 | 0.8119 | 484 | 209 |

Bảng 6. Tóm tắt đánh giá mô hình

Mô hình học có giám sát Logistic Regression cho ra kết quả vượt trội nhất. Thứ nhất, trung bình của 5-fold là 0.77; thứ hai, F1-score bằng 0.78, tức mô hình này có thể dự đoán chính xác 1 quan sát (1 bệnh nhân) mới đạt 78%; thứ ba, AUC cho biết mô hình này có thể nhận biết và phân biệt được sự khác nhau giữa giữa 2 chân trị 0/1 là hơn 84%. Tuy nhiên mô hình Logistic Regression chưa đưa kết quả sai lầm loại I và II tốt nhất nhưng dựa vào F1 và AUC – đây là khả năng mà mô hình phân biệt được chân trị 0/1 – thì mô hình hồi quy Logistic hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn so với 2 mô hình còn lại trong tương lai.

Biểu diễn mô hình phân lớp được chọn.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 37. Mô hình Logistic được chọn

### Áp dụng mô hình dự báo cho bệnh nhân mới

Chúng ta sẽ cho người dùng nhập các thông tin như tuổi (age), tình trạng cao huyết áp (hypertension), tình trạng hôn nhân (married\_status), … tương ứng với 9 biến độc lập trong mô hình dự báo.



A white background with black text

Description automatically generated

Hình 38. Mẫu của người dùng mới

Thực hiện kết quả phân lớp bằng mô hình hồi quy Logistic.



A close-up of a person's face

Description automatically generatedKết quả:

Kết quả phân lớp của bệnh nhân mới là 0, tức người này không bị đột quỵ với xác suất rơi vào lớp 0 là 87.96% và lớp 1 là 12.04%.

# **Kết luận và hướng phát triển của đề tài**

## Kết luận

Đứng trước nhu cầu về sức khỏe đời sống của người dân ngày càng cao, các bệnh viện và bác sĩ chuyên môn đang tích cực hỗ trợ người dân trong khám và điều trị các ca bệnh tình từ mức sơ cấp đến nguy kịch nhiều nhất có thể. Với đề tài **Xây Dựng Mô Hình Kết Luận Tình Trạng Đột Quỵ**, đây được xem là giải pháp giúp các bệnh viện và bác sĩ giảm nhẹ gánh nặng từ số lượng người dân đến khám, giảm thiểu tối đa các trường hợp chuẩn đoán sai từ bác sĩ. Mặt khác, giúp đỡ người dân nâng cao nhận thức về bệnh đột quỵ và có phương pháp ngăn chặn căn bệnh hiệu quả

Dựa vào những kiến thức đã học và quá trình nghiên cứu, mục tiêu mà em đạt được trong bài báo cáo này là:

* Tiếp thu thêm những kiến thức bên ngoài nhà trường về mặt kĩ thuật phân tích mẫu dữ liệu thô cho đến bộ dữ liệu hoàn chỉnh, có chất lượng tốt để sử dụng trong suốt quá trình xây dựng mô hình học máy dự báo tình trạng bị đột quỵ.
* Tổng kết, thống kê lại những kiến thức trong và ngoài trường học để tạo ra phương pháp luận, cách thức triển khai từng bước, giai đoạn trong phân tích dữ liệu.
* Xây dựng ra mô hình học máy có khả năng dự đoán tốt và có triển vọng đóng góp thực tế vào tương lai.

## Hướng phát triển của đề tài

Trong tương lai, mô hình học máy hồi quy Logistic và bài toán phân lớp khả năng bị đột quỵ cho bệnh nhân nói riêng và người sử dụng khác nói chung hoàn toàn có thể đem ra ngoài thực tế. Cụ thể, nhà lập trình có thể xây dựng thuật toán trên thành một thiết bị hoặc phần mềm dự báo dùng trong bệnh viện, hoặc xây dựng chúng thành một ứng dụng trên điện thoại. Qua đó, một người dùng sẽ được tự đánh giá, kiểm tra sức khỏe của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện. Nếu người dùng thấy có dấu hiệu bị đột quỵ, họ sẽ tự đến các bệnh viện uy tín để kiểm tra lại bằng máy móc, thiết bị chuyên dụng và kinh nghiệm thực chiến của đội ngũ bác sĩ.

* Xây dựng thuật toán trên cơ sở máy móc bệnh viện

Đối với bệnh viện và bác sĩ, việc sử dụng thêm máy móc, phần mềm hỗ trợ dự báo khả năng bị đột quỵ trong quá trình khám/chữa bệnh sẽ giúp gia tăng sự tin cậy hơn vào kết quả chuẩn đoán của bác sĩ. Từ đó, sẽ làm giảm đáng kể sai sót xảy ra sai lầm loại II (bệnh nhân có thể bị đột quỵ, nhưng chuẩn đoán thì nói không). Ngoài ra bệnh viện cũng xây dựng được hình ảnh uy tín của mình về trang thiết bị tiên tiến, bắt kịp nhu cầu khám/chữa bệnh của người dân.

Đối với bệnh nhân đi khám, họ sẽ gia tăng sự tin tưởng, an tâm vào bệnh viện hơn. Hơn thế nữa, nếu kết quả dự báo đột quỵ là có, bệnh nhân sẽ được kịp thời chữa trị sớm để tránh xảy ra trường hợp đáng tiếc về sau.

* Xây dựng thuật toán trên cơ sở ứng dụng trên điện thoại

Đối với người dân, họ không cần phải đến trực tiếp bệnh viện, dù là đang sinh sống ở thành thị, nông thôn hay vùng ven; không cần phải tốn thời gian, chi phí đi lại, họ hoàn toàn có thể tự chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình thông qua ứng dụng này. Ngoài ra, họ có thể kiểm tra cho chính mình nhiều lần, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu; sâu xa hơn, họ có thể giúp đỡ và chia sẻ ứng dụng trên với nhiều người khác nữa. Lúc này sẽ có 2 tình huống xảy ra:

1. Một là kết quả dự đoán đột quỵ là “không”, người dân có thể vơi bớt sự lo lắng và tạm thời an tâm về chất lượng cuộc sống của bản thân ở thời điểm hiện tại hoặc họ có thể đến bệnh viện để được kiểm tra lại.
2. Hai là kết quả dự đoán nói “có”, người dân sẽ đến các bệnh viện đáng tin cậy để được chuẩn đoán lại và đưa ra kết luận chính xác nhất từ bác sĩ chuyên môn.

# **Tài liệu tham khảo**

Tran Van Nhat (2017). [Sơ lược về module python](https://viblo.asia/p/python-yeu-lai-tu-dau-so-luoc-ve-module-python-GrLZD9yBlk0)

Dictionary4it. [Định nghĩa Tập dữ liệu mất cân bằng](https://www.dictionary4it.com/term/imbalanced-dataset-6633/)

Tomorrow Marketers (2023). [Dữ liệu ngoại lai (outlier) là gì và xử lý những dữ liệu này như nào trong phân tích?](https://blog.tomorrowmarketers.org/du-lieu-ngoai-lai-outlier/)

Cuong Sai (2020). [Sử dụng thống kê để xác định và loại bỏ dữ liệu ngoại lai cho machine learning trong R và Python](Https://svcuong.github.io/post/remove-outliers/)

Nhóm MBA Bách Khoa (2021). [Chỉ số skewness và kurtosis là gì và dùng để làm gì?](https://phantichspss.com/chi-so-skewness-va-kurtosis-la-gi-va-dung-de-lam-gi.html)

CEDSEDU (2021). [Độ Lệch là gì](https://cedsedu.com/skewness-la-gi)

Lê Thảo (2019). [Phân phối Leptokurtic](https://vietnambiz.vn/phan-phoi-leptokurtic-leptokurtic-distribution-la-gi-gia-tri-rui-ro-uoc-tinh-20191104190138918.htm#:~:text=Ph%C3%A2n%20ph%E1%BB%91i%20Leptokurtic%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20da%CC%A3ng%20ph%C3%A2n%20ph%E1%BB%91i,l%C3%A0%20ph%C3%A2n%20ph%C3%B4%CC%81i%20Mesokurtic%20v%C3%A0%20ph%C3%A2n%20ph%C3%B4%CC%81i%20Platykurtic)

Cao Minh Ngoc (2019). [Feature Engineering](https://viblo.asia/p/feature-engineering-phan-2-feature-engineering-voi-du-lieu-dang-so-lien-tuc-continuous-numeric-data-1VgZvXr25Aw)

Nghiên cứu giáo dục (2023). [T-test độc lập](https://nghiencuugiaoduc.com.vn/bai-5-t-test-doc-lap-independent-t-test/)

Data Science Basic (2020). [Kiểm định giả thuyết và ý nghĩa thống kê](https://datasciencebasic.com/?p=114#:~:text=Ki%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20Chi-Square%20ki%E1%BB%83m%20tra%20xem%20m%E1%BB%99t%20m%C3%B4,bi%E1%BA%BFn%20kh%C3%A1c%20nhau%20c%C3%B3%20quan%20h%E1%BB%87%20n%C3%A0o%20kh%C3%B4ng)

Huỳnh Công Thịnh (2022). [Kiểm Định Chi Square](https://msdnvietnam.net/tai-lieu-hoc-tap-kiem-dinh-chi-square/)

Daniel Nelson (2020). [KNN (K-Hàng xóm gần nhất) là gì?](https://www.unite.ai/vi/what-is-k-nearest-neighbors/)

Meey Land (2022). [Decision Tree là gì?](https://meeyland.com/chuyen-doi-so/decision-tree-la-gi-cac-thuat-toan-lien-quan-toi-decision-tree/)

1UP Note (2018). [Naive Bayes Classification (NBC) là gì?](https://1upnote.me/post/2018/11/ds-ml-naive-bayes/)

Trí tuệ nhân tạo (2020). [Giới thiệu về k-fold cross-validation](https://trituenhantao.io/kien-thuc/gioi-thieu-ve-k-fold-cross-validation/)

Trung Đức (2021). [Đánh giá các mô hình học máy](https://viblo.asia/p/danh-gia-cac-mo-hinh-hoc-may-RnB5pp4D5PG)

Codecademy (2023). [K-Nearest Neighbors Underfitting and Overfitting](https://www.codecademy.com/learn/introduction-to-supervised-learning-skill-path/modules/k-nearest-neighbors-skill-path/cheatsheet)

# **Phụ lục**

Các thư viện được sử dụng trong bài toán:

Cài đặt module sys – module quan trọng được cài sẵn vào trình thông dịch Python, nó giúp cho mã code chạy được trên mọi phiên bản của Python mà không xuất hiện cảnh báo.



Cài đặt các thư viện cho bài toán phân lớp, gồm:

