**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ**

🖎🕮✍



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC**

**ĐỀ TÀI:**

**PHÂN TÍCH DỮ LIỆU PHÂN HẠNG GIÁ TIỀN ĐIỆN THOẠI DỰA TRÊN BỘ DỮ LIỆU ĐƯỢC LẤY TỪ CÁC CÔNG TY CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU TRÊN TOÀN THẾ GIỚI**

**Học phần**: Biểu diễn trực quan dữ liệu

**Nhóm Sinh Viên**:

1. Phạm Nhật Hải
2. Đồng Đan Hoài
3. Ngô Thị Huyền
4. Nguyễn Đức Huy
5. Lê Minh Hoàng

**Chuyên Ngành**: Khoa học dữ liệu

**Khóa**: K46

**Giảng Viên**: TS. Nguyễn An Tế

**TP. Hồ Chí Minh, Ngày xx tháng xx năm 2022**

# Mục Lục

[**Mục Lục**](#_gjdgxs) **1**

[**CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN**](#_vcgeg7lcz4sp) **2**

[1.1 Lời giới thiệu](#_30j0zll) 2

[1.2 Giới thiệu bài toán](#_gz24m8jiz83w) 2

[**CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT**](#_tyjcwt) **3**

[2.1. Biểu diễn trực quan dữ liệu](#_og7qg4ngozi6) 3

[2.1.1. Khái niệm](#_t7eqh0ozzlvw) 3

[2.2.2. Lợi ích và hạn chế](#_k9tdh1375wjl) 3

[2.2.3. Sự quan trọng](#_o45dwoo62cm8) 4

[2.2.4. Ứng dụng](#_g5yxdxypw6gl) 4

[2.2. Kiểm định giả thuyết](#_4vzfravfa5o2) 4

[2.3. Phân tích dữ liệu](#_hi9o9b4r2xn0) 5

[2.3.1. Đơn biến (Univariate Analysis):](#_q4fvm1f888y5) 5

[2.3.2. Hai biến (Bivariate Analysis):](#_tw6agqpg4vqf) 5

[2.3.3. Đa biến (Multivariate analysis):](#_l9ter4taf2y4) 6

[2.4. PCA](#_64e9lhcc9m4y) 7

[2.5. Mô hình phân lớp](#_1j5tbfm2yb6p) 12

[2.5.1. Mô hình KNN](#_mesf2r48jn84) 12

[2.5.2. Mô Hình Logistic Regression](#_pf9o31ipppey) 13

[2.5.3. Mô hình SVM](#_x2stnm2ayauy) 15

[2.5.4. Mô hình Decision Tree](#_ef9qw21rustg) 15

[**CHƯƠNG 3. CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM**](#_1ksv4uv) **18**

[3.1. Bộ dữ liệu](#_44sinio) 18

[3.2. Tiền xử lý dữ liệu](#_47hfk2y0rmoa) 20

[3.3. Biểu diễn trực quan dữ liệu](#_9zhqkzo5ndyx) 23

[3.4 Phân tích đa biến](#_h9w1zn82f1kx) 36

[3.5. PCA](#_z337ya) 40

[3.6. Phân lớp](#_3uiqttm0a0tv) 43

[3.6.1 Mục tiêu](#_qp6vh93vy27s) 43

[3.6.2. Tiến hành](#_p4tcj2n8db3b) 43

[**CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN**](#_3j2qqm3) **48**

[4.1. Các Kết Quả Đạt Được](#_1y810tw) 48

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO**](#_2xcytpi) **50**

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

## 1.1 Lời giới thiệu

Điện thoại thông minh đóng một vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại và đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Chúng đóng vai trò là phương tiện liên lạc chính, cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi điện thoại, gửi tin nhắn văn bản và email cũng như truy cập internet. Điện thoại thông minh cũng cung cấp nhiều tính năng và khả năng khác, bao gồm điều hướng GPS, phát lại nhạc và video cũng như khả năng chạy nhiều ứng dụng cho các tác vụ như mạng xã hội, ngân hàng và mua sắm.

Điện thoại thông minh cũng đã trở thành một công cụ quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp, vì chúng cung cấp một cách thuận tiện để nhân viên duy trì kết nối và cộng tác khi đang di chuyển. Ngoài ra, điện thoại thông minh đã cách mạng hóa các ngành như bán lẻ, vận tải và chăm sóc sức khỏe bằng cách cung cấp những cách mới để các công ty tương tác với khách hàng và hợp lý hóa hoạt động.

Nhìn chung, điện thoại thông minh đã mở rộng đáng kể khả năng và sự tiện lợi của giao tiếp hiện đại, đồng thời có tác động đáng kể đến các khía cạnh khác nhau của cuộc sống hàng ngày và trong cả kinh doanh.

## 1.2 Giới thiệu bài toán

Với sự phát triển bùng nổ của điện thoại thông minh thì cùng lúc đó cũng chính là một cuộc chạy đua trong lĩnh vực sản xuất điện thoại thông minh từ các nhà sản xuất điện thoại lớn và cũng như là nhỏ, đưa ra cho ta hàng tá lựa chọn khác nhau từ ngoài hình, mức giá, cấu hình, hiệu năng… Tuy có nhiều tiêu chí như vậy, nhưng trên hết chắc lẽ thứ mà người mua quan tâm đến nhất sẽ là mức giá tiền. Để giải được bài toán này, nhóm chúng tôi dựa vào những gì đã được học từ môn Biểu diễn Trực quan Dữ liệu cũng như trước đó là môn Lập trình Phân tích Dữ liệu để phân tích và đánh giá với những nhu cầu cụ thể của người mua thì mức giá phù hợp cho chiếc điện thoại sẽ là bao nhiêu. Từ đó cung cấp thêm thông tin giúp cho người mua dễ dàng hơn trong việc lựa chọn mua một chiếc điện thoại cho mình.

Trong báo cáo đồ án này, chúng em đã thu thập bộ dữ liệu được tổng hợp từ trên trang web [Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/uciml/student-alcohol-consumption?resource=download) với bộ dữ liệu mang tên “***train.xlsx***” để sử dụng phục vụ cho việc thực hiện đề tài “***Phân tích dữ liệu phân hạng giá tiền điện thoại dựa trên bộ dữ liệu được lấy từ các công ty công nghệ hàng đầu trên toàn thế giới***” làm đồ án cho học phần Biểu diễn Trực quan Dữ liệu do thầy Nguyễn An Tế phụ trách và giảng dạy. Do sự giới hạn về mặt thời gian cũng những thiếu sót về mặt kiến thức nên đồ án có thể sẽ không tránh khỏi có phần sai sót. Kính mong quý giảng viên nhiệt tình góp ý để giúp chúng tôi có những tiếp thu tốt hơn trong môn học.

**Qua đồ án, chúng em xin cảm ơn giảng viên phụ trách bộ môn là thầy Tế đã tâm huyết truyền đạt những kiến thức của thầy cho sinh viên chúng em suốt thời gian vừa qua.**

## 

# CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Biểu diễn trực quan dữ liệu

### 2.1.1. Khái niệm

Trực quan hóa dữ liệu là biểu diễn đồ họa của thông tin và dữ liệu. Bằng cách sử dụng các yếu tố trực quan như biểu đồ, đồ thị và bản đồ, các công cụ trực quan hóa dữ liệu cung cấp một cách dễ tiếp cận để xem và hiểu các xu hướng, ngoại lệ và mẫu trong dữ liệu. Ngoài ra, nó cung cấp một cách tuyệt vời để nhân viên hoặc chủ doanh nghiệp trình bày dữ liệu cho những đối tượng không có kỹ thuật mà không bị nhầm lẫn.

### 2.2.2. Lợi ích và hạn chế

1. Lợi ích

Đôi mắt của chúng ta bị thu hút bởi **màu sắc và hoa văn**. Chúng ta có thể nhanh chóng xác định màu đỏ từ màu xanh lam và hình vuông từ hình tròn. Trực quan hóa dữ liệu là một hình thức nghệ thuật thị giác khác mà nó thu hút sự quan tâm và khiến chú ý đến thông điệp. Khi chúng ta nhìn thấy một biểu đồ, chúng ta nhanh chóng thấy các **xu hướng và giá trị ngoại lệ**. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy điều gì đó, chúng ta sẽ tiếp thu nó một cách nhanh chóng. Đó là cách kể chuyện có mục đích.

Một số ưu điểm khác của trực quan hóa dữ liệu bao gồm:

* Dễ dàng chia sẻ thông tin.
* Tương tác khám phá các cơ hội.
* Trực quan hóa các mẫu và mối quan hệ.

1. Hạn chế

Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng một số nhược điểm có vẻ ít rõ ràng hơn. Ví dụ: khi xem một hình ảnh trực quan với nhiều điểm dữ liệu khác nhau, rất dễ đưa ra giả định không chính xác. Hoặc đôi khi hình ảnh trực quan được thiết kế sai khiến nó bị sai lệch hoặc khó hiểu.

Một số nhược điểm khác bao gồm:

* Thông tin sai lệch hoặc không chính xác.
* Mối tương quan không phải lúc nào cũng có nghĩa là nhân - quả.
* Thông điệp cốt lõi có thể bị mất trong bản dịch.

### 2.2.3. Sự quan trọng

Tầm quan trọng của trực quan hóa dữ liệu rất đơn giản: nó giúp mọi người nhìn thấy, tương tác và hiểu rõ hơn về dữ liệu. Cho dù đơn giản hay phức tạp, hình ảnh trực quan phù hợp có thể đưa mọi người vào cùng một trang, bất kể trình độ chuyên môn của họ.

### 2.2.4. Ứng dụng

Khi “thời đại của Dữ liệu lớn” bắt đầu phát triển mạnh mẽ, trực quan hóa là một công cụ ngày càng quan trọng để hiểu được hàng nghìn tỷ hàng dữ liệu được tạo ra mỗi ngày. Trực quan hóa dữ liệu giúp kể chuyện bằng cách sắp xếp dữ liệu thành một dạng dễ hiểu hơn, làm nổi bật các xu hướng và điểm khác biệt. Một hình ảnh trực quan tốt sẽ kể một câu chuyện, loại bỏ nhiễu khỏi dữ liệu và làm nổi bật thông tin hữu ích.

Tuy nhiên, nó không chỉ đơn giản là chỉnh sửa một biểu đồ để làm cho nó trông đẹp hơn hoặc thêm vào phần “thông tin” của một đồ họa thông tin. Trực quan hóa dữ liệu hiệu quả là một hành động cân bằng tinh tế giữa hình thức và chức năng. Biểu đồ đơn giản nhất có thể quá nhàm chán để thu hút bất kỳ thông báo nào hoặc nó có thể nói lên một điểm mạnh mẽ; hình ảnh trực quan tuyệt đẹp nhất có thể hoàn toàn thất bại trong việc truyền tải đúng thông điệp hoặc nó có thể nói lên nhiều điều. Dữ liệu và hình ảnh cần kết hợp với nhau và có một nghệ thuật để kết hợp phân tích tuyệt vời với cách kể chuyện tuyệt vời.

## 2.2. Kiểm định giả thuyết

1. Khái niệm

Kiểm định giả thuyết là một hành động trong thống kê, theo đó một nhà phân tích kiểm tra một giả định liên quan đến tham số tổng số (population). Phương pháp được nhà phân tích sử dụng phụ thuộc vào bản chất của dữ liệu được sử dụng và lý do phân tích.

Thử nghiệm giả thuyết được sử dụng để đánh giá tính hợp lý của một giả thuyết bằng cách sử dụng dữ liệu mẫu (sample). Dữ liệu như vậy có thể đến từ một nhóm dân số lớn hơn hoặc từ một quy trình tạo dữ liệu.

1. Cách kiểm định giả thuyết hoạt động

Trong thử nghiệm giả thuyết, một nhà phân tích kiểm tra một mẫu thống kê, với mục tiêu cung cấp bằng chứng về tính hợp lý của giả thuyết khống(thay thế).

Các nhà phân tích thống kê kiểm tra một giả thuyết bằng cách đo lường và kiểm tra một mẫu ngẫu nhiên của quần thể đang được phân tích. Tất cả các nhà phân tích sử dụng một mẫu dân số ngẫu nhiên để kiểm tra hai giả thuyết khác nhau: giả thuyết không và giả thuyết thay thế.

Giả thuyết không thường là một giả thuyết về sự bình đẳng giữa các tham số dân số; ví dụ: một giả thuyết không có thể nói rằng lợi nhuận trung bình tổng thể bằng không. Giả thuyết thay thế thực sự trái ngược với giả thuyết không (ví dụ: lợi tức trung bình dân số không bằng 0). Vì vậy, chúng loại trừ lẫn nhau, và chỉ một cái có thể đúng. Tuy nhiên, một trong hai giả thuyết sẽ luôn đúng.

1. Các bước kiểm định giả thuyết

Tất cả các giả thuyết đều được kiểm tra bằng quy trình bốn bước:

* **Bước đầu tiên** là nhà phân tích phải đưa ra hai giả thuyết để chỉ có một giả thuyết đúng.
* **Bước tiếp theo** là xây dựng một kế hoạch phân tích, trong đó phác thảo cách dữ liệu sẽ được đánh giá.
* **Bước thứ ba** là thực hiện kế hoạch và phân tích vật lý dữ liệu mẫu.
* **Bước thứ tư** và cũng là bước cuối cùng là phân tích kết quả và bác bỏ giả thuyết không, hoặc tuyên bố rằng giả thuyết không là hợp lý, dựa trên dữ liệu.

## 2.3. Phân tích dữ liệu

### 2.3.1. Đơn biến (Univariate Analysis):

Phân tích đơn biến là một hình thức phân tích chỉ liên quan đến một biến duy nhất. Trong môi trường thực tế, phân tích đơn biến có nghĩa là phân tích một biến (hoặc cột) duy nhất trong tập dữ liệu (bảng dữ liệu).

### 2.3.2. Hai biến (Bivariate Analysis):

1. Khái niệm

Phân tích hai biến có nghĩa là phân tích dữ liệu hai biến. Đây là một phân tích thống kê duy nhất được sử dụng để tìm ra mối quan hệ tồn tại giữa hai bộ giá trị. Các biến có liên quan là X và Y.

1. Cách tiến hành một phân tích 2 biến

Đây là cách phân tích 2 biến được thực hiện.

* Biểu đồ phân tán - Điều này đưa ra ý tưởng về các mẫu có thể được hình thành bằng cách sử dụng hai biến
* Phân tích hồi quy – Điều này sử dụng nhiều công cụ để xác định xem bài đăng dữ liệu có thể liên quan như thế nào. Bài đăng có thể theo một đường cong hàm mũ. Phân tích hồi quy đưa ra phương trình cho một đường hoặc đường cong. Nó cũng giúp tìm ra hệ số tương quan.
* Hệ số tương quan – Hệ số cho biết liệu dữ liệu được đề cập có liên quan hay không. Khi hệ số tương quan bằng 0, các biến không liên quan với nhau. Nếu hệ số tương quan là dương hoặc âm 1, thì điều này có nghĩa là các biến có tương quan hoàn hảo.

1. Có 3 loại tương quan hai chiều:

* Số và số: Trong loại biến này, cả hai biến của dữ liệu hai chiều, bao gồm biến phụ thuộc và biến độc lập, đều có giá trị số.
* Phân loại và phân loại: Khi cả hai biến trong dữ liệu hai chiều đều ở dạng tĩnh, dữ liệu sẽ được diễn giải, đồng thời đưa ra các tuyên bố và dự đoán về nó. Trong quá trình nghiên cứu, phân tích sẽ giúp xác định nguyên nhân và tác động để kết luận biến đưa ra là biến phân loại.
* Số và phân loại: Đây là khi một trong các biến là số và biến kia là phân loại. Phân tích hai biến là một loại phân tích thống kê trong đó hai biến được quan sát đối lập với nhau. Một trong các biến sẽ phụ thuộc và biến còn lại là độc lập. Các biến được ký hiệu là X và Y. Các thay đổi được phân tích giữa hai biến để hiểu mức độ thay đổi đã xảy ra.

### 2.3.3. Đa biến (Multivariate analysis):

1. Khái niệm

Phân tích đa biến bao gồm tất cả các kỹ thuật thống kê được sử dụng để phân tích nhiều hơn hai biến cùng một lúc. Mục đích là để tìm ra các mẫu và mối tương quan giữa một số biến đồng thời—cho phép hiểu sâu hơn, phức tạp hơn về một kịch bản nhất định so với những gì sẽ nhận được với phân tích hai biến.

1. Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa biến

Có nhiều kỹ thuật khác nhau để phân tích đa biến và chúng có thể được chia thành hai loại:

b1. **kỹ thuật phụ thuộc**

Có hai loại kỹ thuật phân tích đa biến: Kỹ thuật phụ thuộc, xem xét mối quan hệ nhân quả giữa các biến.

b2. **kỹ thuật phụ thuộc lẫn nhau**

Khám phá cấu trúc của tập dữ liệu

Một số kỹ thuật phân tích đa biến hữu ích

* Hồi quy tuyến tính bội
* Nhiều hồi quy logistic
* Phân tích phương sai đa biến (MANOVA)
* Phân tích nhân tố
* Phân tích cluster

## 2.4. PCA

1. Khái niệm

Phân tích thành phần chính, hay **PCA**, là một **phương pháp giảm kích thước** thường được sử dụng để giảm kích thước của các tập **dữ liệu lớn**, bằng cách chuyển đổi một tập hợp lớn các biến thành một biến nhỏ hơn mà vẫn chứa hầu hết thông tin trong tập hợp lớn.

Việc giảm số lượng biến của một tập dữ liệu đương nhiên phải **trả giá bằng độ chính xác**, nhưng mẹo trong việc giảm kích thước là đánh đổi một chút độ chính xác để **lấy sự đơn giản**. Bởi vì các tập dữ liệu nhỏ hơn sẽ dễ khám phá và trực quan hóa hơn, đồng thời giúp việc phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng và nhanh hơn nhiều đối với các thuật toán máy học mà **không cần xử lý các biến ngoại lai**.

Vì vậy, tóm lại, ý tưởng về PCA rất đơn giản — giảm số lượng biến của một tập dữ liệu, đồng thời bảo toàn càng nhiều thông tin càng tốt.

1. Giải thích từng bước về PCA

**BƯỚC 1: TIÊU CHUẨN HÓA**

Mục đích của bước này là **chuẩn hóa phạm vi** của các biến ban đầu liên tục để mỗi biến đóng góp như nhau vào phân tích.

Cụ thể hơn, lý do tại sao việc thực hiện tiêu chuẩn hóa trước PCA lại quan trọng là vì **PCA khá nhạy cảm đối với phương sai của các biến ban đầu.** Nghĩa là, nếu có sự khác biệt lớn giữa phạm vi của các biến ban đầu, thì những biến có phạm vi lớn hơn sẽ chiếm ưu thế so với những biến có phạm vi nhỏ (ví dụ: một biến nằm trong khoảng từ 0 đến 100 sẽ chiếm ưu thế so với biến nằm trong khoảng từ 0 đến 1 ), điều này sẽ dẫn đến kết quả sai lệch. Vì vậy, việc chuyển đổi dữ liệu thành các tỷ lệ có thể so sánh được có thể ngăn chặn vấn đề này.

Về mặt toán học, điều này có thể được thực hiện bằng cách trừ đi giá trị trung bình và chia cho độ lệch chuẩn cho mỗi giá trị của mỗi biến.




Sau khi chuẩn hóa xong, tất cả các biến sẽ được chuyển đổi về cùng một tỷ lệ.

**BƯỚC 2: TÍNH TOÁN MA TRẬN COVARIANCE**

Mục đích của bước này là để hiểu các biến của tập dữ liệu đầu vào thay đổi như thế nào so với giá trị trung bình đối với nhau, hay nói cách khác, để xem liệu có bất kỳ mối quan hệ nào giữa chúng hay không. Bởi vì đôi khi, các biến có mối tương quan cao đến mức chúng chứa thông tin dư thừa. Vì vậy, để **xác định các mối tương quan** này, nhà phát triển cần tính toán ma trận hiệp phương sai.

Ma trận hiệp phương sai là một **ma trận đối xứng p × p** (trong đó p là số chiều) có các mục nhập là hiệp phương sai liên quan đến tất cả các cặp biến ban đầu có thể có. Ví dụ: đối với tập dữ liệu 3 chiều có 3 biến x, y và z, ma trận hiệp phương sai là ma trận 3×3 của ma trận này từ:



Vì hiệp phương sai của một biến với chính nó là phương sai của nó (Cov(a,a)=Var(a)), trong đường chéo chính (Trên cùng bên trái xuống dưới cùng bên phải), chúng ta thực sự có phương sai của từng biến ban đầu. Và vì hiệp phương sai có tính chất giao hoán (Cov(a,b)=Cov(b,a)), nên các phần tử của ma trận hiệp phương sai là đối xứng với đường chéo chính, có nghĩa là phần trên và phần dưới của tam giác bằng nhau.

Các hiệp phương sai mà có dưới dạng các mục của ma trận cho biết điều gì về mối tương quan giữa các biến?


Nó thực sự là dấu hiệu của hiệp phương sai quan trọng:

* Nếu dương thì: 2 biến cùng tăng giảm (có tương quan)
* Nếu âm thì: cái này tăng khi cái kia giảm (Tương quan nghịch)

**BƯỚC 3:** Tính toán các **VECTƠ RIÊNG** và **(GIÁ) TRỊ RIÊNG** của ma trận hiệp lực để xác định các **THÀNH PHẦN CHÍNH**

Các **vectơ riêng** và **(giá) trị riêng** là các khái niệm đại số tuyến tính mà người dùng cần tính toán từ ma trận hiệp phương sai để **xác định** các **thành phần chính** của dữ liệu. Trước khi giải thích các khái niệm này, trước tiên hãy hiểu ý nghĩa của các thành phần chính.

Các thành phần chính là các biến mới được xây dựng dưới dạng kết hợp tuyến tính hoặc hỗn hợp của các biến ban đầu. Các kết hợp này được thực hiện theo cách sao cho các biến mới (nghĩa là các thành phần chính) không tương quan với nhau và hầu hết thông tin trong các biến ban đầu được ép hoặc nén vào các thành phần đầu tiên. Vì vậy, ý tưởng là dữ liệu 10 chiều cung cấp cho người dùng 10 thành phần chính, nhưng PCA cố gắng đưa thông tin tối đa có thể vào thành phần đầu tiên, sau đó là thông tin còn lại tối đa trong thành phần thứ hai, v.v., cho đến khi có thứ gì đó giống như được hiển thị trong biểu đồ màn hình bên dưới.




Tổ chức thông tin trong các thành phần chính theo cách này sẽ cho phép người dùng **giảm kích thước** mà **không làm mất nhiều thông tin** và điều này bằng cách **loại bỏ** các **thành phần có ít thông tin** và coi các thành phần còn lại là các biến mới của người dùng.

Một điều quan trọng cần nhận ra ở đây là các thành phần chính khó diễn giải hơn và không có bất kỳ ý nghĩa thực sự nào vì chúng được xây dựng dưới dạng kết hợp tuyến tính của các biến ban đầu.

Về mặt hình học, các thành phần chính đại diện cho các hướng của dữ liệu giải thích lượng phương sai tối đa, nghĩa là các đường thu được hầu hết thông tin của dữ liệu. Mối quan hệ giữa phương sai và thông tin ở đây là, phương sai của một dòng càng lớn thì độ phân tán của các điểm dữ liệu dọc theo nó càng lớn và độ phân tán dọc theo một dòng càng lớn thì càng có nhiều thông tin. Nói một cách đơn giản, chỉ cần nghĩ về các thành phần chính như **các trục mới** cung cấp góc tốt nhất để xem và **đánh giá dữ liệu**, để sự khác biệt giữa các quan sát được nhìn thấy **rõ hơn**.

**Cách PCA xây dựng các thành phần chính**

Vì có nhiều thành phần chính cũng như có nhiều biến trong dữ liệu, nên các thành phần chính được **xây dựng** theo cách sao cho **thành phần chính đầu tiên** **chiếm phương sai lớn nhất** có thể có trong tập dữ liệu. Ví dụ: giả sử rằng biểu đồ phân tán của tập dữ liệu như được hiển thị bên dưới, liệu rằng có thể đoán thành phần chính đầu tiên không? Vâng, đó gần như là đường trùng với các dấu màu tím vì nó đi qua gốc toạ độ và là đường mà hình chiếu của các điểm (chấm đỏ) trải rộng nhất. Hay nói một cách toán học, đó là **đường tối đa hóa phương sai** (trung bình của bình phương khoảng cách từ các điểm được chiếu (chấm đỏ) đến gốc tọa độ).



**Thành phần chính thứ hai** được tính theo cách tương tự, với điều kiện là nó **không tương quan** với (nghĩa là vuông góc với) **thành phần chính thứ nhất** và **nó chiếm phương sai cao nhất tiếp theo**.

Điều này **tiếp tục** cho đến khi **tổng số p thành phần chính** được tính toán, bằng với số biến ban đầu.


Bây giờ chúng ta đã hiểu ý nghĩa của các thành phần chính, hãy quay lại với các **vectơ riêng** và **(giá) trị riêng**. Điều đầu tiên bạn cần biết về chúng là chúng **luôn đi theo cặp**, do đó mọi **vectơ riêng** đều **có một giá trị riêng**. Và số của chúng bằng với số chiều của dữ liệu. Ví dụ, đối với tập dữ liệu 3 chiều, có 3 biến nên có 3 vector riêng với 3 giá trị riêng tương ứng.

Không cần bàn cãi thêm, chính các vectơ riêng và giá trị riêng đứng đằng sau tất cả những điều kỳ diệu được giải thích ở trên, bởi vì các vectơ riêng của ma trận Hiệp phương sai thực sự là hướng của các trục nơi có nhiều phương sai nhất (hầu hết thông tin) và nó được gọi là Thành phần chính. Và các giá trị riêng chỉ đơn giản là các hệ số được gắn với các vectơ riêng, cho biết lượng phương sai có trong mỗi Thành phần chính.

Bằng cách xếp hạng các vectơ riêng của bạn theo thứ tự các giá trị riêng của chúng, từ cao nhất đến thấp nhất, bạn sẽ có được các thành phần chính theo thứ tự có ý nghĩa.

Thí dụ:

Giả sử rằng tập dữ liệu của chúng ta là 2 chiều với 2 biến x, y và các vectơ riêng và giá trị riêng của ma trận hiệp phương sai như sau:



Ví dụ phân tích thành phần chính

Nếu xếp hạng các giá trị riêng theo thứ tự giảm dần, người dùng sẽ nhận được λ1>λ2, có nghĩa là véc tơ riêng tương ứng với thành phần chính đầu tiên (PC1) là v1 và véc tơ riêng tương ứng với thành phần thứ hai (PC2) là v2.

Sau khi có các thành phần chính, để tính phần trăm phương sai (thông tin) chiếm bởi từng thành phần, người dùng chia giá trị riêng của từng thành phần cho tổng các giá trị riêng. Nếu người áp dụng điều này vào ví dụ trên, có thể thấy rằng PC1 và PC2 tương ứng mang 96% và 4% phương sai của dữ liệu.

**BƯỚC 4: Vectơ ĐẶC TRƯNG**

Như đã thấy ở bước trước, tính toán các vectơ riêng và sắp xếp chúng theo giá trị riêng của chúng theo thứ tự giảm dần, cho phép tìm các thành phần chính theo thứ tự có ý nghĩa. Trong bước này, những gì cần làm là chọn giữ lại tất cả các thành phần này hay loại bỏ những thành phần có ý nghĩa thấp hơn (có giá trị riêng thấp) và tạo với những thành phần còn lại một ma trận vectơ mà được gọi là vectơ đặc trưng.

Vì vậy, **vectơ đặc trưng** chỉ đơn giản **là một ma trận** **có các** **cột** là **vectơ riêng** của các thành phần mà **được quyết định giữ lại**. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc giảm kích thước, bởi vì nếu chọn chỉ giữ lại các vectơ riêng p (thành phần) trong số n, tập dữ liệu cuối cùng sẽ chỉ có p kích thước.

Thí dụ:

Tiếp tục với ví dụ từ bước trước, có thể tạo một vectơ đặc trưng với cả hai vectơ riêng v1 và v2:



Hoặc loại bỏ véc tơ riêng v2, véc tơ riêng ít quan trọng hơn và tạo thành véc tơ đặc trưng chỉ với v1:



Việc loại bỏ véc tơ riêng v2 sẽ làm giảm số chiều đi 1 và do đó sẽ làm mất thông tin trong tập dữ liệu cuối cùng. Nhưng cho rằng v2 chỉ mang **4% thông tin**, do đó, **sự mất mát** sẽ **không quan trọng** và **vẫn** **sẽ có 96% thông tin** được mang bởi v1.

Vì vậy, như đã thấy trong ví dụ, người dùng có quyền chọn giữ lại tất cả các thành phần hay loại bỏ những thành phần ít quan trọng hơn, tùy thuộc vào những gì người dùng đang tìm kiếm. Bởi vì nếu người dùng chỉ muốn mô tả dữ liệu của mình theo các biến mới (các thành phần chính) không tương quan mà không tìm cách giảm kích thước, thì không cần thiết phải loại bỏ các thành phần ít quan trọng hơn.

**BƯỚC CUỐI: GHI LẠI DỮ LIỆU** THEO CÁC TRỤC THÀNH PHẦN CHÍNH

**Ở các bước trước, ngoài việc chuẩn hóa**, không thực hiện bất kỳ thay đổi nào trên dữ liệu, mà chỉ chọn các thành phần chính và tạo thành vectơ đặc trưng, nhưng **bộ dữ liệu đầu vào luôn luôn theo trục ban đầu** (tức là theo trục các biến ban đầu).

Trong bước này, là **bước cuối cùng**, mục đích là **sử dụng vectơ đặc trưng** được tạo bằng cách sử dụng các vectơ riêng của ma trận hiệp phương sai, để **định hướng lại dữ liệu** từ các trục ban đầu sang các trục được đại diện bởi các thành phần chính (do đó có tên là Phân tích thành phần chính ). Điều này có thể được thực hiện bằng cách nhân chuyển vị của tập dữ liệu gốc với chuyển vị của vectơ đặc trưng.



## 2.5. Mô hình phân lớp

### 2.5.1. Mô hình KNN

1. Khái niệm

Một cách ngắn gọn, KNN là thuật toán đi tìm đầu ra của một điểm dữ liệu mới bằng cách *chỉ* dựa trên thông tin của K điểm dữ liệu trong training set gần nó nhất (K-lân cận), *không quan tâm đến việc có một vài điểm dữ liệu trong những điểm gần nhất này là nhiễu*.

1. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm của KNN

* Độ phức tạp tính toán của quá trình training là bằng 0.
* Việc dự đoán kết quả của dữ liệu mới rất đơn giản.
* Không cần giả sử gì về phân phối của các class.


Nhược điểm của KNN

* KNN rất nhạy cảm với nhiễu khi K nhỏ.
* Như đã nói, KNN là một thuật toán mà mọi tính toán đều nằm ở khâu test. Trong đó việc tính khoảng cách tới *từng* điểm dữ liệu trong training set sẽ tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là với các cơ sở dữ liệu có số chiều lớn và có nhiều điểm dữ liệu. Với K càng lớn thì độ phức tạp cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, việc lưu toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ cũng ảnh hưởng tới hiệu năng của KNN.

### 2.5.2. Mô Hình Logistic Regression

**a.** **Khái niệm**

Loại mô hình thống kê này (còn được gọi là mô hình logit) thường được sử dụng để phân loại và phân tích dự đoán. Hồi quy logistic ước tính xác suất xảy ra một sự kiện, chẳng hạn như đã bỏ phiếu hoặc không bỏ phiếu, dựa trên tập dữ liệu nhất định gồm các biến độc lập. Vì kết quả là một xác suất nên biến phụ thuộc có giới hạn từ 0 đến 1. Trong hồi quy logistic, phép biến đổi logit được áp dụng trên tỷ lệ cược—nghĩa là xác suất thành công chia cho xác suất thất bại. Điều này còn thường được gọi là tỷ lệ cược log hoặc logarit tự nhiên của tỷ lệ cược và hàm logistic này được biểu thị bằng các công thức sau:



Trong phương trình hồi quy logistic này, logit(pi) là biến phụ thuộc hoặc biến phản hồi và x là biến độc lập. Tham số beta hoặc hệ số trong mô hình này thường được ước tính thông qua ước tính khả năng tối đa (MLE). Phương pháp này kiểm tra các giá trị khác nhau của beta thông qua nhiều lần lặp lại để tối ưu hóa cho phù hợp nhất với tỷ lệ chênh lệch nhật ký. Tất cả các lần lặp này tạo ra hàm khả năng ghi nhật ký và hồi quy logistic tìm cách tối đa hóa hàm này để tìm ước tính tham số tốt nhất. Sau khi tìm thấy hệ số tối ưu (hoặc các hệ số nếu có nhiều hơn một biến độc lập), xác suất có điều kiện cho từng quan sát có thể được tính toán, ghi lại và cộng lại với nhau để tạo ra xác suất dự đoán. Đối với phân loại nhị phân, xác suất nhỏ hơn 0,5 sẽ dự đoán 0 trong khi xác suất lớn hơn 0 sẽ dự đoán 1. Sau khi mô hình được tính toán, cách tốt nhất là đánh giá mức độ mô hình dự đoán biến phụ thuộc, được gọi là mức độ tốt của Phù hợp. Phép thử Hosmer–Lemeshow là một phương pháp phổ biến để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.

**b.** **Giải thích hồi quy logistic**

Tỷ lệ chênh lệch nhật ký có thể khó hiểu trong phân tích dữ liệu hồi quy logistic. Do đó, việc lũy thừa các ước tính beta là phổ biến để chuyển đổi kết quả thành tỷ lệ chênh lệch (Odds Ratio-OR), giúp dễ dàng giải thích kết quả. OR đại diện cho tỷ lệ cược mà một kết quả sẽ xảy ra với một sự kiện cụ thể, so với tỷ lệ cược của kết quả xảy ra khi không có sự kiện đó. Nếu OR lớn hơn 1, thì sự kiện đó có khả năng tạo ra một kết quả cụ thể cao hơn. Ngược lại, nếu OR nhỏ hơn 1, thì sự kiện đó có tỷ lệ xảy ra kết quả đó thấp hơn. Dựa trên phương trình ở trên, việc giải thích tỷ lệ chênh lệch có thể được biểu thị như sau: tỷ lệ cược thành công thay đổi theo lần cho mỗi lần tăng đơn vị c trong x. Để sử dụng một ví dụ, giả sử chúng ta ước tính tỷ lệ sống sót trên tàu Titanic với điều kiện người đó là nam giới và tỷ lệ chênh lệch đối với nam giới là 0,0810. Có thể giải thích tỷ lệ chênh lệch là tỷ lệ sống sót của nam giới giảm theo hệ số 0,0810 so với nữ giới, giữ nguyên tất cả các biến số khác.

**c.** **Các loại hồi quy logistic**

Có ba loại mô hình hồi quy logistic, được xác định dựa trên phản ứng phân loại.

● Hồi quy logistic nhị phân (**Binary logistic regression**): Theo cách tiếp cận này, biến phản hồi hoặc biến phụ thuộc có bản chất phân đôi—tức là nó chỉ có hai kết quả có thể xảy ra (ví dụ: 0 hoặc 1). Một số ví dụ phổ biến về việc sử dụng nó bao gồm dự đoán xem một e-mail có phải là thư rác hay không phải thư rác hoặc khối u ác tính hay không ác tính. Trong hồi quy logistic, đây là cách tiếp cận được sử dụng phổ biến nhất và nói chung, nó là một trong những cách phân loại phổ biến nhất để phân loại nhị phân.

● Hồi quy logistic đa thức (**Multinomial logistic regression**): Trong loại mô hình hồi quy logistic này, biến phụ thuộc có ba hoặc nhiều kết quả có thể xảy ra; tuy nhiên, các giá trị này không có thứ tự cụ thể. Ví dụ: các hãng phim muốn dự đoán thể loại phim mà khán giả có khả năng xem để tiếp thị phim hiệu quả hơn. Mô hình hồi quy logistic đa thức có thể giúp hãng phim xác định mức độ ảnh hưởng của tuổi tác, giới tính và tình trạng hẹn hò của một người đối với loại phim họ thích. Sau đó, hãng phim có thể định hướng chiến dịch quảng cáo của một bộ phim cụ thể tới một nhóm người có khả năng sẽ đi xem bộ phim đó.

● Hồi quy logistic thông thường (**Ordinal logistic regression**): Loại mô hình hồi quy logistic này được tận dụng khi biến phản hồi có ba hoặc nhiều hơn kết quả có thể xảy ra, nhưng trong trường hợp này, các giá trị này có một thứ tự xác định. Ví dụ về các câu trả lời theo thứ tự bao gồm thang điểm từ A đến F hoặc thang đánh giá từ 1 đến 5.

### 2.5.3. Mô hình SVM

1. Khái niệm

Support Vector Machine (SVM) là một hệ thống học có giám sát và được sử dụng cho các bài toán phân loại và hồi quy. Máy vectơ hỗ trợ được nhiều người cực kỳ ưa chuộng vì nó tạo ra độ chính xác đáng chú ý với sức mạnh tính toán ít hơn. Nó chủ yếu được sử dụng trong các vấn đề phân loại. Chúng tôi có ba loại học tập được giám sát, không giám sát và học tập tăng cường. Máy vectơ hỗ trợ là một bộ phân loại chọn lọc được xác định chính thức bằng cách chia siêu phẳng.

Đưa ra dữ liệu đào tạo được gắn nhãn, thuật toán tạo ra siêu phẳng tốt nhất để phân loại các ví dụ mới. Trong không gian hai chiều, siêu phẳng này là một đường chia mặt phẳng thành hai phần mà mỗi lớp nằm ở hai bên. Mục đích của thuật toán máy vectơ hỗ trợ là tìm một siêu phẳng trong không gian N chiều phân loại riêng các điểm dữ liệu.

1. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

* SVM hoạt động tương đối tốt khi có một biên độ phân ly dễ hiểu giữa các lớp.
* Nó hiệu quả hơn trong không gian nhiều chiều.
* Nó có hiệu quả trong trường hợp số lượng kích thước lớn hơn số lượng mẫu vật.
* SVM có hệ thống bộ nhớ tương đối.

Nhược điểm:

* Thuật toán SVM không được chấp nhận đối với các tập dữ liệu lớn.
* Nó không thực thi tốt khi tập dữ liệu có nhiều âm thanh hơn, tức là các lớp mục tiêu đang chồng chéo.
* Trong trường hợp số lượng thuộc tính cho mỗi điểm dữ liệu vượt quá số lượng mẫu dữ liệu đào tạo, máy vectơ hỗ trợ sẽ hoạt động kém.
* Vì phân loại SVM hoạt động bằng cách đặt các điểm dữ liệu, bên trên và bên dưới siêu phẳng phân loại nên không có sự làm rõ xác suất nào cho việc phân loại.


1. Ứng dụng

* Quan sát khuôn mặt
* Sắp xếp văn bản và siêu văn bản
* Nhóm các bức chân dung
* Ghi nhớ chữ viết tay
* Kiểm soát dự đoán tổng quát

### 2.5.4. Mô hình Decision Tree

1. Khái niệm

Cây quyết định (Decision Tree) là công cụ mạnh mẽ và phổ biến nhất để phân loại và dự đoán. Cây quyết định là một cấu trúc cây giống như lưu đồ, trong đó mỗi nút bên trong biểu thị một phép thử trên một thuộc tính, mỗi nhánh biểu thị một kết quả của phép thử và mỗi nút lá (nút đầu cuối) giữ một nhãn lớp.



1. Xây dựng cây quyết định

Một cây có thể được “học” bằng cách chia tập hợp nguồn thành các tập con dựa trên kiểm tra giá trị thuộc tính. Quá trình này được lặp lại trên mỗi tập con dẫn xuất theo cách đệ quy được gọi là phân vùng đệ quy. Đệ quy được hoàn thành khi tất cả các tập hợp con tại một nút có cùng giá trị của biến mục tiêu hoặc khi việc tách không còn thêm giá trị cho các dự đoán. Việc xây dựng bộ phân loại cây quyết định không yêu cầu bất kỳ cài đặt tham số hoặc kiến thức miền nào và do đó phù hợp với khám phá kiến thức khám phá. Cây quyết định có thể xử lý dữ liệu nhiều chiều. Nhìn chung, bộ phân loại cây quyết định có độ chính xác tốt. Quy nạp cây quyết định là một phương pháp quy nạp điển hình để học kiến thức về phân loại.

1. Biểu diễn cây quyết định

Cây quyết định phân loại các thể hiện bằng cách sắp xếp chúng xuống cây từ gốc đến một số nút lá, cung cấp sự phân loại của thể hiện. Một thể hiện được phân loại bằng cách bắt đầu từ nút gốc của cây, kiểm tra thuộc tính được chỉ định bởi nút này, sau đó di chuyển xuống nhánh cây tương ứng với giá trị của thuộc tính như trong hình trên. Quá trình này sau đó được lặp lại cho cây con bắt nguồn từ nút mới.

1. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

* Cây quyết định có thể tạo ra các quy tắc dễ hiểu.
* Cây quyết định thực hiện phân loại mà không cần tính toán nhiều.
* Cây quyết định có thể xử lý cả biến liên tục và phân loại.
* Cây quyết định cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về trường nào là quan trọng nhất để dự đoán hoặc phân loại.

Nhược điểm:

* Cây quyết định ít thích hợp hơn cho các nhiệm vụ ước tính trong đó mục tiêu là dự đoán giá trị của một thuộc tính liên tục.
* Cây quyết định dễ mắc lỗi trong các bài toán phân loại với nhiều lớp và một số ví dụ huấn luyện tương đối nhỏ.
* Cây quyết định có thể tốn kém về mặt tính toán để đào tạo. Quá trình phát triển một cây quyết định rất tốn kém về mặt tính toán. Tại mỗi nút, mỗi trường phân tách ứng cử viên phải được sắp xếp trước khi có thể tìm thấy phân tách tốt nhất của nó. Trong một số thuật toán, sự kết hợp của các trường được sử dụng và phải thực hiện tìm kiếm để có trọng số kết hợp tối ưu. Các thuật toán cắt tỉa cũng có thể tốn kém vì nhiều cây con ứng cử viên phải được hình thành và so sánh.

# CHƯƠNG 3. CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

## 3.1. Bộ dữ liệu

Trong bài dự án này, nhóm chúng tôi chọn bộ dữ liệu có tên Mobile Price Classification. Bộ dữ liệu mô tả về cấu tạo và tính năng của điện thoại (RAM, Bộ nhớ trong, chiều dài chiều cao, có 4G hay không,...)

Bộ dữ liệu này được đăng tải trên trang Kaggle bởi tác giả ABHISHEK SHARMA có 2000 dòng và 22 cột biến. Mỗi dòng chứa thông tin của từng chiếc điện thoại giúp phân tích mối tương quan giữa cấu tạo, chức năng của điện thoại với giá tiền của chúng.

Các biến trong bộ dữ liệu ***train.xlxs***:


| **Tên biến** | **Mô tả** |
| --- | --- |
| **battery\_power** | Mức pin tối đa (mAh) |
| **blue** | Có bluetooth hay không |
| **clock\_speed** | Tốc độ xung nhịp vi xử lí (GHz: gigahertz) |
| **dual\_sim** | Có hỗ trợ sim kép hay không |
| **fc** | độ phân giải camera trước (MP: megapixel) |
| **four\_g** | có 4G hay không |
| **int\_memor** | Dung lượng bộ nhớ trong (GB: gigabytes) |
| **m\_dep** | Độ sâu (dày) của điện thoại (cm) |
| **mobile\_wt** | Khối lượng của điện thoại |
| **n\_cores** | Số lượng core của bộ xử lý |
| **pc** | độ phân giải của camera chính (sau) (MP: megapixel) |
| **px\_height** | Số pixel theo chiều dài màn hình |
| **px\_width** | Số pixel theo chiều ngang màn hình |
| **ram** | dung lượng của RAM (MB: megabyte) |
| **sc\_h** | chiều dài màn hình (cm) |
| **sc\_w** | chiều rộng màn hình (cm) |
| **talk\_time** | thời gian đàm thoại (tiếng) |
| **three\_g** | có 3G hay không |
| **touch\_screen** | điện thoại cảm ứng hay không |
| **wifi** | có wifi hay không |
| **price\_range** | biến mục tiêu với các mức chi phí có giá trị 0 (thấp), 1 (trung bình), 2 (cao) và 3 (rất cao) |

## 


## 3.2. Tiền xử lý dữ liệu

* Kiểm tra bộ dữ liệu


**Input:**




**Output:**



**Input:**



**Output:**



* Loại bỏ cột Unnamed, và xóa bỏ những dòng bị thiếu dữ liệu

**Input:**



**Output:**



## 3.3. Biểu diễn trực quan dữ liệu



Dữ liệu đưa vào phân chia đều cho các loại điện thoại (chi phí thấp, trung bình, cao, rất cao) với mỗi loại đều có khoảng 500 cái.

plt.figure(figsize=(8, 6))


sbn.countplot(df['n\_cores'], color ='b')

plt.title('Biểu đồ thể hiện tổng số lượng từng loại core trong bộ xử lý ',fontsize = 12)

plt.xlabel('Core')


plt.ylabel('Sum(core)')

plt.show()




Nhìn vào biểu đồ ta thấy loại điện có 4 core chiếm số lượng nhiều nhất và loại điện có 6 core chiếm số lượng ít nhất trong tổng số 8 loại điện thoại có từ 1-> 8 core.

Input:



Output:




Bốn biểu đồ tròn thể hiện tỷ lệ điện thoại có tích hợp bluetooth, sim ghép, 4G và cảm ứng hay không

Đầu tiên nhóm sẽ tạo thêm một cột nữa, cột này tên là px-dimension, nó thể hiện kích thước của độ phân giải px, được tính bằng cách lấy px\_heigh( chiều cao px) nhân với px\_width(độ rộng của px).

Sau đó nhóm sẽ dùng biểu đồ hộp để xem thử có xuất hiện outliers giữa các mức độ phạm vi giá so với kích thước độ phân giải.






Chúng tôi nhận thấy được xuất hiện khá nhiều outlier ở cả 4 mức độ.

Tiếp tới chúng tôi sẽ xét tính tương quan giữa các mức độ phạm vi giá so với kích thước độ phân giải hay không






Nhóm thấy rằng kích thước của độ phân giải không ảnh hưởng tới mức độ phạm vi giá.

Tiếp tới chúng tôi sẽ xem thử độ phân bổ giữa các giá trị trong bộ nhớ






Có thể thấy rằng lượng người dùng bộ nhớ phân phối khá đều, chỉ có trong khoảng 0-20 thì số lượng người dùng có vẻ nhỉnh hơn 1 xíu so với các khoảng còn lại.

Tiếp tới chúng tôi sẽ xem thử độ phân bổ của các giá trị năng lượng pin






Cũng như bộ nhớ, tổng năng lượng pin cũng được phân phối khá đều nhau và khoảng 0-800 là khoảng có số lượng nhiều hơn so một chút so với các khoảng còn lại.

Tiếp theo chúng tôi sẽ xét tới ảnh hưởng của bộ nhớ đến giá






Có thể thấy rằng ở cả 4 mức độ, lượng bộ nhớ đều phân bổ khá đều nhau. Điều này cho thấy rằng lượng bộ nhớ có thể không ảnh hưởng tới mức độ giá.

Và chúng tôi xem thử lượng ram có ảnh hưởng tới mức độ phạm vi giá hay không






Có thể thấy rằng ram ảnh hưởng khá nhiều tới mức độ phạm vi giá

* Ở mức độ 0 thì lượng ram hoàn toàn khá thấp( nhiều nhất là trong khoảng từ 500 tới 1000 và không vượt quá 2000)
* Sang tới mức độ 1 thì lượng ram sẽ có cải thiện hơn, lớn hơn so với mức độ 0 (nhiều nhất trong khoảng 1000 tới 2500 và không vượt quá 3000)
* Tới mức độ 2 thì lại hơn so với mức 1(nhiều nhất nằm trong khoảng 2000 đến 3000)
* Tới mức độ 3 là mức độ mà lượng ram nhiều nhất trong tất cả các mức độ

Từ đó có thể thấy rằng mức độ phạm vi giá càng tăng thì lượng ram cũng tăng lên hay nói cách khác ram và mức phạm vi giá có tương quan tuyến tính thuận

Sau đó chúng tôi xem thử liệu lượng ram có ảnh hưởng đến mức độ phạm vi giá hay không






Có thể thấy rằng ram ảnh hưởng khá nhiều tới mức độ phạm vi giá.

* Ở mức độ 0 thì lượng ram hoàn toàn khá thấp( nhiều nhất là trong khoảng từ 500 tới 1000 và không vượt quá 2000).
* Sang tới mức độ 1 thì lượng ram sẽ có cải thiện hơn, lớn hơn so với mức độ 0 (nhiều nhất trong khoảng 1000 tới 2500 và không vượt quá 3000).
* Tới mức độ 2 thì lại hơn so với mức 1 (nhiều nhất nằm trong khoảng 2000 đến 3000).
* Tới mức độ 3 là mức độ mà lượng ram nhiều nhất trong tất cả các mức độ.

Từ đó có thể thấy rằng mức độ phạm vi giá càng tăng thì lượng ram cũng tăng lên hay nói cách khác ram và mức phạm vi giá có tương quan tuyến tính thuận

Tiếp tới chúng tôi sẽ xem thử ảnh hưởng của pin đến từng mức độ phạm vi giá







Có thể thấy ở cả 4 mức độ phạm vi đều không xuất hiện outlier.


* Ở mức độ 0 mức năng lượng pin nằm trong khoảng từ 800 đến 1400.
* Sang tới mức độ 1 mức năng lượng pin lớn hơn so với mức độ 0: nằm trong khoảng từ hơn 800 đến 1600.
* Ở mức độ 2 mức năng lượng pin nhỉnh hơn một chút so với mức độ 1: nằm trong khoảng từ hơn 800 đến hơn 1600.
* Tới mức độ 3 mức năng lượng pin hơn hoàn toàn so với 3 mức độ còn lại: nằm trong khoảng từ hơn 1000 đến 1700


Từ đó chúng tôi kết luận rằng mức năng lượng pin và phạm vi giá cũng có tương quan tuyến tính thuận

Bây giờ chúng tôi sẽ so sánh thử 2 cam trước và cam chính










Từ 2 hình trên chúng tôi có thể kết luận rằng độ phân giải của cam chính hoàn toàn lớn hơn, thậm chí là lớn hơn rất nhiều so với cam trước.

Chúng tôi cũng sẽ xem thử trọng lượng pin có làm ảnh hưởng tới mức giá hay không






Bằng mắt thường sau khi vẽ biểu đồ, nhóm em có thể kết luận rằng trọng lượng của điện thoại không ảnh hưởng đến mức độ phạm vi giá.


Và chúng tôi cũng sẽ xem thử độ phân phối của tốc độ mà bộ vi xử lý thực hiện






Có thể thấy rằng tốc độ mà bộ vi xử lý ở mức độ 0.5 là nhiều nhất, điều này cho thấy rằng tốc độ 0.5 là một tốc độ khá đại trà. Sang tới các tốc độ khác thì phân phối khá đều nhau. Chỉ có duy nhất tốc độ xử lý 3.0 thì ít hơn, điều này cho thấy rằng tốc độ xử lý 3.0 có thể hiếm hơn so với các mức độ khác.

Input:




Output:




Hình trên cho thấy, với dung lượng ram tại khoảng gần 1000 thì giá trị điện thoại nằm ở mức 0, và dung lượng ram cùng lớn thì mức giá càng tăng và đạt cao tại 3500.

Input:




Output:




Biểu đồ so sánh và xếp hạng độ tương quan của các biến độc lập với biến phụ thuộc.

## 3.4 Phân tích đa biến


Chúng tôi sẽ kiểm định theo phương sai giữa 2 biến px\_height và px-width để xem thử phương sai của chiều cao và độ rộng của px có gì khác nhau không và chúng có sự độc lập với nhau không




Đầu tiên chúng tôi sẽ chuyển đổi 2 cột px\_height và px\_width sang dạng dữ liệu array, riêng với cột px\_height, vì dữ liệu số trong cột ở dạng 0.0 nên phải thêm 1 bước nữa thì mới chuyển được tất cả dữ liệu của cột đó về dạng số nguyên



Tiếp tới chúng tôi sẽ xem thử phương sai của 2 biến có giống nhau hay khác nhau




Tiếp theo chúng tôi sẽ dùng ttest\_ind đã có sẵn trong thư viện của python tìm giá trị t-test giữa 2 biến



Sau khi tìm t- test thì chúng tôi sẽ tính hàm phân phối tích lũy nghịch đảo (nhóm đặt tên biến đó là cv) dựa theo độ dài của biến height, biến t-test vừa tìm được, khoảng tin cậy và bậc tự do

Sau đó chúng tôi sẽ xét: Nếu trị tuyệt đối của t lớn hơn hoặc bằng cv thì nhóm bác bỏ H0. Ngược lại thì nhóm chấp nhận H0

Từ đó chúng tôi kiểm định được rằng là không bác bỏ H0, tức là

Không có sự khác biệt giữa chiều cao và độ rộng của px, tức là nói một cách đơn giản là trung bình giữa chiều cao và độ rộng của các máy là giống nhau. Nhưng chiều cao và độ rộng của px này hoàn toàn không có mối liên hệ với nhau, tức là chiều cao của px có thay đổi thì độ rộng chưa chắc đã thay đổi và ngược lại


Tiếp theo chúng tôi sẽ dùng kiểm định ANOVA để xem thử có sự khác biệt giữa cam trước và cam chính hay không

****

Nhóm dùng ANOVA f\_oneway để kiểm định, dùng hàm f\_oneway có sẵn trên python




Sau đó sẽ lấy ra giá trị p để so sánh với alpha và đưa ra kết luận về việc có bác bỏ hay chấp nhận H0




Từ đó chúng tôi kết luận được rằng: không có sự khác biệt giữa 2 cam, tức là nói một cách đơn giản là trung bình giữa cam trước và cam chính của các máy là giống nhau. Nhưng 2 camera này hoàn toàn không có mối liên hệ với nhau, tức là cam trước có bị vấn đề gì thì cũng không quá ảnh hưởng tới cam chính và ngược lại


Chúng tôi sẽ dùng kiểm định z để xem thử lượng pin trung bình của điện thoại có lớn hơn 1250mAh hay không




Trước khi kiểm định được z thì chúng tôi sẽ tiến hành tính z



Sau đó tạo hàm để xét bảng z table và xuất giá trị z ra



Tiếp tới tính p-value của z và so sánh với alpha để kiểm định




Vậy trung bình lượng pin của các điện thoại không vượt quá 1250 mAh


## 3.5. PCA

* Chuyển đổi dữ liệu sang kiểu số và phân chia bộ dữ liệu thành bộ dữ liệu các biến độc lập (X) và chuỗi target (y) - bỏ đi cột target trong bộ dữ liệu gốc, và lưu target vào một mảng mới.

**Input:**




**Output:**




* Tìm số feafures tốt bằng cách sử dụng độ đo phương sai tích lũy

**Input:**



**Output:**




-> Để lấy được ~100% thông tin từ bộ dữ liệu thì cần dùng từ 4 features


* Áp dụng giảm chiều PCA với k = 4




* Gán columns cho các cột và nối thêm cột phân lớp

**Input:**



**Output:**


* Biểu diễn trực quan dữ liệu sau khi áp dụng PCA

## 3.6. Phân lớp


### 3.6.1 Mục tiêu

Ở bước phân lớp này, mục tiêu của đồ án là dự đoán điểm phạm vi giá của các thiết bị trong bộ dữ liệu. Kết quả của giá trị dự đoán là các giá trị 0,1,2,3 tương ứng với các loại điên thoại chi phí thấp, trung bình, cao và rất cao.  
 Sau khi đã phân lớp dữ liệu bằng các thuật toán khác nhau, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá các thuật toán phân lớp này để xem thuật toán nào là phù hợp và cho ra kết qủa phân lớp tốt.

### 3.6.2. Tiến hành



Tiến hành train bộ dữ liệu, dùng train\_test\_split để chia bộ dữ liệu gốc mà đã tách biến target ra khỏi, và chuỗi biến target ra thành hai bộ train và test với tỉ lệ 80:20 (**test\_size = 0.2**).




1. K-Nearest Neighbors

* Tiến hành tìm ra k tốt nhất cho thuật toán KNN

**Input:**




**Output:**



1. Logistic regression

**Input:**




**Output:**



1. **SVM (Support Vector Machine)**

**Input:**




**Output:**



1. Decision tree

**Input:**



**Output:**



3. Kết quả độ chính xác mô hình

* KNN(k=10) : 95,74%
* Logistic regression : 91,47%
* **SVM : 95,99%**
* Decision tree : 90,72%

4. Kết luận


Trong 4 mô hình máy học được huấn luyện thì mô hình SVM cho ra điểm cho tốt nhất với 95.9% độ chính xác

Xem kết quả SVM mang lại

**Input:**



**Output:**



# CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN

## 4.1. Các Kết Quả Đạt Được

Qua nghiên cứu này, chúng tôi đã thực hiện các kỹ thuật phân lớp để phân loại điện thoại theo các mức giá thấp, trung bình, cao và rất cao từ đó đề xuất các thuật toán phù hợp nhất cho việc phân loại giá điện thoại. Dữ liệu thực nghiệm là thông tin mô tả về cấu tạo và tính năng của điện thoại (RAM, Bộ nhớ trong, chiều dài chiều cao, có 4G hay không,...). Để thực hiện phân lớp, chúng tôi đã tiến hành biểu diễn trực quan các dữ liệu để rút ra những thông tin cần thiết cho việc phân lớp, sử dụng các loại kiểm định để kiểm tra mỗi tương độc lập giữa 1 số biến trong dữ liệu, dùng phép phân tích thành phần chính (PCA) để giảm chiều dữ liệu để rút gọn dữ liệu, dễ dàng hơn cho việc phân lớp. Cuối cùng chúng tôi tiến hành phân lớp biến mục tiêu ‘price\_range’ qua các thuật toán: KNeighborsRegressor, Logistic regression, SVM (Support Vector Machine), Decision tree. Kết quả cả 4 mô hình này đều cho độ chính xác khá cao (>90%) và đều phù hợp để sử dụng cho việc phân lớp, trong đó thuật toán SVM có độ chính xác cao nhất (95,99%).

## 

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. <https://builtin.com/data-science/step-step-explanation-principal-component-analysis>

2. <https://www.investopedia.com/terms/h/hypothesistesting.asp>

3. <https://www.tableau.com/learn/articles/data-visualization>

4. <https://www.ibm.com/topics/logistic-regression>

5. <https://www.analytixlabs.co.in/blog/univariate-analysis/#What_is_Univariate_Analysis>

6. <https://www.jigsawacademy.com/blogs/business-analytics/bivariate-analysis/>

7. <https://careerfoundry.com/en/blog/data-analytics/multivariate-analysis/>

8. <https://machinelearningcoban.com/2017/01/08/knn/#:~:text=M%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20ng%E1%BA%AFn%20g%E1%BB%8Dn%2C%20KNN,g%E1%BA%A7n%20nh%E1%BA%A5t%20n%C3%A0y%20l%C3%A0%20nhi%E1%BB%85u.>

9. <https://www.geeksforgeeks.org/support-vector-machine-in-machine-learning/>

10. <https://www.geeksforgeeks.org/decision-tree/?ref=leftbar-rightbar>