
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

**VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC**



**MÔ HÌNH PHÂN LOẠI**

**TRONG HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH**

**ĐỒ ÁN III**

**Chuyên ngành : TOÁN TIN**

**Chuyên sâu : Tin học**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN**

**Sinh viên thực hiện: VŨ MẠNH QUANG**

**Lớp: Toán Tin K61**

**Hà Nội 2020**

**NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

1. **Mục đích và nội dung của đồ án:**
2. **Kết quả đạt được:**
3. **Ý thức làm việc của sinh viên:**

Hà Nội, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung

[**Lời nói đầu** 3](#_Toc43847247)

[**Chương 1: Hệ hỗ trợ quyết định** 5](#_Toc43847248)

[1.1. Khái niệm hệ hỗ trợ quyết đinh 5](#_Toc43847249)

[1.2. Ra quyết định 7](#_Toc43847250)

[1.2.1. Định nghĩa ra quyết định 7](#_Toc43847251)

[1.2.2. Đặc điểm của việc ra quyết định 8](#_Toc43847252)

[1.2.3. Phong cách ra quyết định 9](#_Toc43847253)

[1.3. Quá trình ra quyết định 9](#_Toc43847254)

[1.3.1. Giai đoạn thông tin 10](#_Toc43847255)

[1.3.2. Giai đoạn thiết kế 11](#_Toc43847256)

[1.3.3. Giai đoạn lựa chọn 13](#_Toc43847257)

[1.3.4. Giai đoạn thực hiện 14](#_Toc43847258)

[1.4. Mô hình toán học để ra quyết định 14](#_Toc43847259)

[1.4.1. Cấu trúc mô hình toán học 14](#_Toc43847260)

[1.4.2. Các lớp mô hình 15](#_Toc43847261)

[**Chương 2: Một số mô hình phân loại** 18](#_Toc43847262)

[2.1. Vấn đề phân loại 18](#_Toc43847263)

[2.2. Một số mô hình phân loại 19](#_Toc43847264)

[2.2.1. Hồi quy logistic 19](#_Toc43847265)

[2.2.2. Cây quyết định 22](#_Toc43847266)

[2.2.3. Phương pháp Bayes 26](#_Toc43847267)

[2.2.4. Máy vectơ hỗ trợ (SVM) 30](#_Toc43847268)

[**Chương 3: Cài đặt thử nghiệm mô hình hồi quy Logistic** 40](#_Toc43847269)

[3.1. Xây dựng mô hình hồi quy logistic 40](#_Toc43847270)

[3.2. Bài toán thử nghiệm 44](#_Toc43847271)

[3.3. Kết quả 45](#_Toc43847272)

[**Kết luận** 48](#_Toc43847273)

[**Tài liệu tham khảo** 49](#_Toc43847274)

**Lời nói đầu**

Ngày nay, việc đưa ra các quyết định đã được hỗ trợ rất nhiều bởi các phần mềm, các hệ thống hỗ trợ quyết định. Trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định, mô hình là một thành phần quan trọng, kết quả đưa ra của mô hình giúp cho người ra quyết định có những quyết định tốt và chính xác hơn. Có nhiều loại mô hình được sử dụng như mô hình dự đoán, mô hình nhận dạng và học tập, mô hình tối ưu hóa, mô hình phân tích rủi ro, mô hình dòng chờ. Mô hình phân loại thuộc lớp mô hình dự đoán, mô hình nhận dạng và học tập.

Mô hình phân loại được sử dụng rất phổ biến trong các hệ thống hỗ trợ ra quyết định, chúng rút ra các kết luận từ dữ liệu quan sát và phân chúng vào những lớp mục tiêu đã biết, người ra quyết định dựa vào các kết quả phân loại đó để đưa ra các quyết định có lợi. Trong đồ án này, em tập trung nghiên cứu về một số mô hình phân loại phổ biến.

Bố cục đồ án gồm ba chương chính như sau:

* Chương 1: Hệ hỗ trợ quyết định
* Chương 2: Mô hình phân loại
* Chương 3: Cài đặt thử nghiệm mô hình hồi quy logistic

Để hoàn thành được đồ án: “Mô hình phân loại trong hệ hỗ trợ quyết định”, lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện.

Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong viện Toán ứng dụng và Tin học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nền tảng để giúp em hoàn thành đồ án môn học này

Tuy đã có những cố gắng nhất định, tìm hiểu và tiếp cận với đề tài nhưng do trình độ và thời gian hạn chế nên đồ án này không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được những nhận xét góp ý và sửa sai của thầy giáo hướng dẫn, các thầy cô và các bạn để quyển đồ án này hoàn thiện hơn

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm

Sinh viên thực hiện

Vũ Mạnh Quang

# **Chương 1: Hệ hỗ trợ quyết định**

* 1. Khái niệm hệ hỗ trợ quyết đinh

Ngày này, môi trường hoạt động của các tổ chức ngày càng trở nên phức tạp, tạo ra các cơ hội kèm theo đó là các vấn đề phát sinh chẳng hạn như toàn cầu hóa. Một số yếu tố môi trường kinh doanh như:

* Thị trường cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, mở rộng toàn cầu kèm đó là sự nở rộ của internet và sự hỗ trợ của công nghệ thông tin
* Nhu cầu của người tiêu dùng: mong muốn chất lượng, sự đa dạng, tốc độ giao hàng, khách hàng ít trung thành
* Công nghệ: nhiều đổi mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, nhanh chóng lỗi thời, mạng xã hội phát triển và sự quá tải thông tin
* Xã hội: quy định của chính phủ, lực lượng lao động đa dạng, an ninh và khủng bố,…


Các tổ chức cần kịp thời phản ứng, dự đoán, thích ứng và chủ động với các yếu tố môi trường. Người quản lý cần có các hành động như lập kế hoạch chiến lược, sử dụng mô hình kinh doanh mới sáng tạo, cải thiện hệ thống thông tin doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng, … tiến tới ra quyết định quản lý. Quản lý có thể xem là ra quyết định, ra quyết định là việc lựa chọn giải pháp tốt nhất từ hai hay nhiều lựa chọn.

Nhà quản lý thường đưa ra quyết định theo quy trình: xác định vấn đề => xây dựng mô hình mô tả vấn đề trong thế giới thực => xác định các giải pháp cho vấn đề được mô hình hóa và đánh giá các giải pháp => so sánh, lựa chọn và đề xuất giải pháp tiềm năng cho vấn đề. Trên thực tế, việc ra quyết định là một vấn đề khó: công nghệ, hệ thống thông tin, công cụ tìm kiếm tiên tiến và toàn cầu hóa dẫn đến ngày càng có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng công cụ để đưa ra quyết định; các quy định của chính phủ yêu cầu cần phải tuân thủ, bất ổn chính trị và khủng bố, cạnh tranh và thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng gây ra nhiều yếu tố bất ổn, tạo ra sự khó khăn trong việc dự đoán hậu quả và tương lai; một số yếu tố khác như cần đưa ra quyết định nhanh chóng, những thay đổi thường xuyên và không thể đoán trước dẫn đến việc học tập thử và sai trở nên khó khăn, và chi phí cho nhưng sai lầm.

Khái niệm cổ điển của hệ hỗ trợ quyết định:

* Năm 1971, Gorry and Scott-Morton lần đầu tiên đưa ra định nghĩa về hệ thống hỗ trợ quyết định: hệ thống dựa trên sự tương tác với máy tính, hỗ trợ những người ra quyết định sử dụng dữ liệu và mô hình để giải quyết các vấn đề phi cấu trúc.
* Một định nghĩa khác được cung cấp bởi Keen and Scott-Morton năm 1978: hệ thống hỗ trợ quyết định kết hợp các nguồn lực trí tuệ của cá nhân với khả năng của máy tính để cải thiện chất lượng của các quyết định. Nó là một hỗ trợ dựa trên hệ thống máy tính cho những người quản lý ra quyết định đối phó với vấn đề bán cấu trúc.
* Trên thực tế, DSS (hệ thống hỗ trợ quyết định) có thế xem như là một thuật ngữ rộng, tuy nhiên một số người xem DSS hẹp hơn, ứng dụng hỗ trợ quyết định cụ thể. Thuật ngữ DSS có thể được sử dụng như một thuật ngữ mô tả bất kỳ hệ thống máy tính nào hỗ trợ ra quyết định trong một tổ chức.

DSS là một ứng dụng cụ thể. Theo nghĩa hẹp, DSS đề cập đến một quá trình xây dựng các ứng dụng tùy biến cho các vấn đề phi cấu trúc hoặc bán cấu trúc. Các thành phần của kiến ​​trúc DSS: dữ liệu, mô hình, kiến thức / thông tin, người dùng, giao diện. DSS thường được tạo ra bằng cách kết hợp các thành phần này.



Hình 1.1: Kiến trúc của một hệ thống hỗ trợ quyết định

* 1. Ra quyết định
     1. Định nghĩa ra quyết định

Ra quyết định là một quá trình lựa chọn giữa hai hoặc nhiều hành động dùng cho mục đích đạt được một hoặc nhiểu mục tiêu. Theo Simon (1977), việc ra quyết định quản lý đồng nghĩa với toàn bộ quy trình quản lý. Hãy xem xét chức năng quản lý quan trọng của kế hoạch. Lập kế hoạch liên quan đến một loạt các quyết định: Nên làm gì? Khi nào? Ở đâu? Tại sao? Làm sao? Bởi ai? Người quản lý đặt mục tiêu, hoặc kế hoạch; do đó, lập kế hoạch ngụ ý ra quyết định. Các chức năng quản lý khác, như tổ chức và kiểm soát, cũng liên quan đến việc ra quyết định.

Một vấn đề xảy ra khi một hệ thống không đạt được mục tiêu đề ra, không mang lại kết quả dự đoán mong muốn hay không hoạt động theo đúng kế hoạch. Vấn đề là sự khác biệt giữa kết quả mong muốn và thực tế đạt được. Giải quyết vấn đề cũng liên quan đến việc xác định những cơ hội mới. Ra quyết định là một phần của chủ đề rộng hơn thường được gọi là giải quyết vấn đề.

* + 1. Đặc điểm của việc ra quyết định

Việc ra quyết định có thể bị ảnh hưởng bởi một số đặc điểm sau:

* Ra quyết định theo nhóm: Để đưa đến một quyết định nào đấy thì phải có sự bàn bạc kĩ lưỡng của một nhóm các chuyên gia phụ trách các vấn đề,… và quyết định được đưa ra của ban lãnh đạo dựa trên cơ sở tiếp thu, phân tích, đánh giá các ý kiến của các chuyên gia đấy.
* Người ra quyết định quan tâm đến việc đánh giá các kịch bản giả định Nếu–Thì: Nếu tôi làm như thế thì sẽ thế nào, nếu tôi không làm thế thì sẽ thế nào?
* Thử nghiệm trên các hệ thống thực để xem xét tính hiệu quả (ví dụ: phát triển lịch biểu, thử nó và xem cách nó hoạt động tốt hay không tốt)
* Thay đổi trong môi trường ra quyết định có thể diễn ra liên tục và quá trình ra quyết định luôn phải cân nhắc những thay đổi đó (ví dụ: giao hàng vào khoảng thời gian nghỉ lễ có thể tăng, đòi hỏi một cái nhìn khác về vấn đề)
* Thay đổi trong môi trường ra quyết định có thể ảnh hưởng đến chất lượng quyết định bằng cách gây áp lực thời gian cho người ra quyết định.
* Thu thập thông tin và phân tích một vấn đề cần có thời gian và có thể tốn kém. Nó rất khó để xác định khi nào nên dừng lại và đưa ra quyết định. Một quyết định nhanh chóng có thể thiếu chính xác
* Có thể không có đủ thông tin để đưa ra quyết định thông minh
* Quá nhiều thông tin có thể có sẵn (nghĩa là quá tải thông tin)
* Quyết định tốt hơn có thể cần đánh đổi độ chính xác và thời gian
* Quyết định nhanh chóng có thế có hại do không kịp cân nhắc vấn đề kĩ lưỡng
* Một số vấn đề chịu ảnh hưởng từ quyết định nhanh chóng: vấn đề nguồn nhân lực (27%), ngân sách/tài chính (24%), cơ cấu tổ chức (22%), chất lượng/năng suất (20%), lựa chọn và cài đặt các giải pháp công nghệ thông tin (17%), cải tiến quy trình (17%).

Để xác định cách những người ra quyết định đưa ra quyết định của mình, trước tiên chúng ta phải hiểu quá trình và các vấn đề quan trọng liên quan đến việc ra quyết định. Sau đó chúng ta có thể tìm hiểu phương pháp thích hợp để hỗ trợ người ra quyết định. Sau đó chúng ta mới có thể phát triển DSS để giúp những người ra quyết định.

* + 1. Phong cách ra quyết định


Phong cách ra quyết định là các mà những người ra quyết định suy nghĩ và phản ứng vấn đề. Điều này bao gồm cách họ nhìn nhận vấn đề, phản ứng nhận thức của họ, và giá trị, niềm tin khác nhau như thế nào từ cá nhân này đến cá nhân khác và từ tình huống đến tình hình. Kết quả là, mọi người đưa ra quyết định theo những cách khác nhau. Các nhà nghiên cứu đã xác định một số phong cách ra quyết định, chúng bao gồm:

* Phân tích và heuristic
* Độc đoán và dân chủ
* Tư vấn (cá nhân hoặc nhóm)

Tất nhiên, có thể có nhiều kết hợp và biến thể của phong cách chẳng hạn như một người có thể phân tích, chuyên quyền hoặc tư vấn (với các cá nhân) và heuristic. Để một hệ thống máy tính hỗ trợ thành công cho người quản lý, nó phải phù hợp với tình huống quyết định cũng như phong cách quyết định. Do đó, hệ thống phải linh hoạt và thích ứng với những người dùng khác nhau. Nếu một DSS là để hỗ trợ các phong cách, kỹ năng khác nhau, và kiến thức, nó không nên cố gắng thực thi một quy trình cụ thể. Thay vào đó, nó sẽ giúp người ra quyết định sử dụng và phát triển phong cách, kỹ năng và kiến thức của riêng họ.

* 1. Quá trình ra quyết định

Simon (1977) nói rằng quá trình ra quyết định bao gồm ba giai đoạn chính: thông tin, thiết kế, và lựa chọn. Sau đó ông đã thêm một giai đoạn thứ tư: thực hiện.



Giả định

Sự đơn giản hóa

Giai đoạn thông tin

* Mục tiêu tổ chức
* Thủ tục tìm kiếm và quét
* Thu thập dữ liệu
* Nhận dạng, phân loại vấn đề
* Quyền sở hữu, báo cáo vấn đề

Báo cáo vấn đề

Xác nhận mô hình

Giai đoạn thiết kế

* Xây dựng mô hình
* Đặt tiêu chí cho sự lựa chọn
* Tìm kiếm các lựa chọn
* Dự đoán và đánh giá kết quả

Thành công

Lựa chọn

Xác minh, thử nghiệm giải pháp đề xuất

Giai đoạn lựa chọn

* Giải pháp cho mô hình
* Phân tích độ nhạy
* Lựa chọn con đường tốt nhất
* Kế hoạch thực hiện

Thất bại

Thực hiện giải pháp

Hình 1.2: Quá trình ra quyết định / mô hình hóa

* + 1. Giai đoạn thông tin

Quá trình ra quyết định bắt đầu với giai đoạn thông tin. trong giai đoạn này, người ra quyết định xem xét thực tế và xác định vấn đề. Thông tin trong quá trình ra quyết định liên quan đến việc xem xét chi tiết môi trường liên tục hay không liên tục. Nó bao gồm một số hoạt động xác định các vấn đề, hoặc những cơ hội. Giai đoạn thông tin bắt đầu bằng việc xác định các mục tiêu của tổ chức liên quan đến một vấn đề quan tâm (ví dụ: quản lý hàng tồn kho, lựa chọn công việc) và xác định xem chúng có được đáp ứng hay không. Vấn đề xảy ra vì không hài lòng với hiện trạng. Sự không hài lòng là kết quả của sự khác biệt giữa những gì mọi người mong muốn và những gì đang xảy ra. Trong giai đoạn đầu tiên này, một người ra quyết định cố gắng để xác định xem một vấn đề có tồn tại hay không, xác định các triệu chứng, xác định cường độ và xác định rõ ràng vấn đề.

Thực tế vấn đề thường phức tạp bởi nhiều yếu tố liên quan đến nhau, đôi khi rất khó để phân biệt giữa các triệu chứng và các vấn đề thực sự. Sự tồn tại của một vấn đề có thể được xác định bằng cách theo dõi và phân tích mức năng suất của tổ chức. Đo lường năng suất và xây dựng của một mô hình được dựa trên dữ liệu thực. Việc thu thập dữ liệu và ước tính dữ liệu trong tương lai là một trong những bước khó khăn nhất trong phân tích. Sau đây là một số vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thu thập và ước tính dữ liệu và do đó, người ra quyết định có thể có nhiều phiền phức:

* Dữ liệu không có sẵn
* Lấy dữ liệu có thể tốn kém
* Dữ liệu có thể không đủ chính xác
* Ước tính dữ liệu thường chủ quan
* Dữ liệu có thể không an toàn
* Có thể có quá nhiều dữ liệu (quá tải thông tin)
* Dữ liệu phụ thuộc thời gian

Khi điều tra sơ bộ được hoàn thành, có thể xác định xem một vấn đề có thực sự tồn tại, nó nằm ở đâu và tầm quan trọng của nó. Vấn đề thường được phân loại theo cấu trúc, nhiều vấn đề phức tạp có thể được chia thành các bài toán con, giải quyết các bài toán con đơn giản có thể giúp giải quyết một vấn đề phức tạp. Giai đoạn thông tin kết thúc với một tuyên bố vấn đề chính thức.

* + 1. Giai đoạn thiết kế

Trong giai đoạn thiết kế, một mô hình đại diện cho hệ thống được xây dựng. Điều này được thực hiện bằng cách đưa ra các giả định đơn giản hóa thực tế và viết ra các mối quan hệ giữa tất cả các biến. Giai đoạn thiết kế bao gồm tìm kiếm hoặc phát triển và phân tích tiến trình của hành động, chúng bao gồm sự hiểu biết vấn đề và nghiên cứu các giải pháp có thể thực hiện được. Một mô hình của vấn đề ra quyết định được xây dựng, kiểm tra và xác nhận. Trước tiên chúng ta hay xác định một mô hình.

Một đặc điểm chính của DSS là thường bao gồm ít nhất một mô hình. Ý tưởng cơ bản là thực hiện phân tích DSS trên một mô hình thực tế chứ không phải trên hệ thống thực. Một mô hình là một đại diện đơn giản hoặc trừu tượng của thực tế. Nó thường được đơn giản hóa vì thực tế quá phức tạp để mô tả chính xác và phần lớn sự phức tạp thực sự không liên quan trong việc giải quyết một vấn đề cụ thể.

Sự phức tạp của các mối quan hệ trong nhiều hệ thống tổ chức được mô tả bằng toán học. Hầu hết các phân tích DSS được thực hiện bằng số với toán học hoặc các mô hình định lượng khác.

Mô hình hóa: khái niệm hóa một vấn đề và trừu tượng nó thành dạng định lượng hoặc định tính (sử dụng ký hiệu/biến). Trừu tượng hóa: đưa ra các giả định để đơn giản hóa, mô hình hóa như một sự kết hợp giữa khoa học và nghệ thuật.

Nguyên tắc lựa chọn là một tiêu chí mô tả khả năng chấp nhận một cách tiếp cận giải pháp, trong một mô hình, nó là một biến kết quả. Chọn một nguyên tắc lựa chọn phản ánh mục tiêu ra quyết định. Điều quan trọng là phải nhận ra sự khác biệt giữa tiêu chí và ràng buộc, tiêu chí không phải là một ràng buộc.

Mô hình chuẩn (tối ưu hóa) là mô hình trong đó lựa chọn được cho là tốt nhất trong tất cả các lựa chọn có thể thay thế. Lý thuyết quyết định chuẩn được dựa trên các giả định sau đây của người ra quyết định:

* Con người luôn muốn tối đa hóa mục tiêu.
* Đối với một tình huống ra quyết định, tất cả các lựa chọn của hành động và kết quả là được biết đến.
* Người ra quyết định có một thứ bậc hoặc sự ưu tiên cho phép họ xếp hạng mức độ mong muốn của tất cả các kết quả.

Mô hình heuristic (suboptimization) là mô hình trong đó lựa chọn tốt nhất của một tập con các lựa chọn có thể thay thế. Thông thường, không thể tối ưu hóa các vấn đề thực tế (kích thước/độ phức tạp). Suboptimization cũng có thể giúp giảm các giả định không thực tế trong các mô hình, giúp đạt được một giải pháp đủ tốt nhanh hơn. Đủ tốt, hoặc thỏa mãn: một cái gì đó ít hơn những gì tốt nhất, một hình thức của suboptimization, tìm kiếm để đạt được một mức hiệu suất mong muốn nhưng không phải là tốt nhất, giúp tiết kiệm thời gian.

Mô hình mô tả mô tả mọi thứ chúng là hay chúng được cho rằng (dựa trên toán học). Mô hình mô tả là cực kỳ hữu ích, chúng không cung cấp giải pháp nhưng thông tin dẫn đến giải pháp. Mô phỏng - phương pháp mô hình mô tả phổ biến nhất (mô tả toán học của các hệ thống trong môi trường máy tính). Việc đo lường/xếp hạng kết quả sử dụng nguyên tắc lựa chọn. Rủi ro có thể xảy ra do thiếu kiến thức chính xác và có thể đo lường bởi xác suất. Kịch bản (trường hợp nếu-thì) một tuyên bố của các giả định về hoạt động của môi trường (biến) của một hệ thống cụ thể tại một thời điểm nhất định. Kịch bản có thể xảy ra: tốt nhất, tệ nhất, có thể tốt, trung bình.

* + 1. Giai đoạn lựa chọn

Lựa chọn là hành động quan trọng của việc ra quyết định. Giai đoạn lựa chọn là giai đoạn quyết định thực tế và cam kết tuân theo một số hành động nhất định được đưa ra. Ranh giới giữa các giai đoạn thiết kế và lựa chọn thường không rõ ràng vì một số hoạt động nhất định có thể được thực hiện trong cả hai (chồng chéo một phần) và bởi vì người ra quyết định có thể trở lại thường xuyên từ các hoạt động lựa chọn đến các hoạt động thiết kế (ví dụ: tạo ra các lựa chọn mới trong khi thực hiện đánh giá những cái hiện có). Giai đoạn lựa chọn bao gồm tìm kiếm, đánh giá và đề xuất một giải pháp thích hợp cho mô hình. Một giải pháp cho một mô hình là một tập hợp các giá trị cụ thể cho các biến quyết định trong một lựa chọn. Việc giải quyết một mô hình không giống như giải quyết vấn đề mà mô hình đại diện. Giải pháp cho mô hình mang lại một giải pháp được đề xuất cho vấn đề. Vấn đề chỉ xem xét được giải quyết nếu giải pháp được đề xuất được thực hiện thành công. Giải quyết một mô hình ra quyết định liên quan đến việc tìm kiếm một hướng đi phù hợp của hành động. Phương pháp tìm kiếm bao gồm các kỹ thuật phân tích (giải bằng một công thức), các thuật toán (các thủ tục từng bước), heuristic (quy tắc tự đặt ra) và tìm kiếm mù (tìm kiếm thực sự ngẫu nhiên). Một số hoạt động bổ sung như phân tích độ nhạy, phân tích nếu-thì, tìm kiếm mục tiêu.

* + 1. Giai đoạn thực hiện

Trên thực tế, việc thực hiện một giải pháp được đề xuất cho một vấn đề là sự khởi đầu của một trật tự mới của sự vật hoặc là bước đầu của sự thay đổi. Và thay đổi phải được quản lý. Sự mong đợi của người dùng phải được quản lý như một phần của sự thay đổi quản lý. Giải pháp cho một vấn đề = thay đổi. Việc thực hiện liên quan đến việc đưa ra một giải pháp được đề xuất làm việc.

* 1. Mô hình toán học để ra quyết định
     1. Cấu trúc mô hình toán học

Nói chung, một mô hình là một sự trừu tượng có chọn lọc của một hệ thống thực.

Hệ thống thế giới thức

Hệ thống lý tưởng hóa bởi các giả định

Mô hình

Hình 1.3: Mô hình là một sự trừu tượng hóa có chọn lọc của thực tế

Theo đặc điểm, các mô hình có thể được chia thành: *biểu tượng, tương tự, tượng trưng*. Một mô hình mang tính *biểu tượng* là một đại diện vật chất của một hệ thống thực, có hành vi được bắt chước cho mục đích phân tích. Một mô hình thu nhỏ của một khu phố mới là một ví dụ về mô hình mang tính biểu tượng. Một mô hình *tương tự* cũng là một đại diện vật chất, mặc dù nó bắt chước hành vi thực tế bằng cách tương tự. Một đường hầm gió được xây dựng để điều tra các đặc tính khí động học của xe cơ giới là một ví dụ của một mô hình tương tự nhằm thể hiện sự tiến bộ thực tế của một chiếc xe trên đường. Một mô hình *tượng trưng*, chẳng hạn như một mô hình toán học, là một đại diện trừu tượng của một hệ thống thực sự. Nó được dự định để mô tả hành vi của hệ thống thông qua một loạt các biến tượng trưng, tham số và các mối quan hệ toán học.

Một sự khác biệt khác có liên quan đến bản chất xác suất của mô hình có thể là *ngẫu nhiên* và *xác định*. Trong mô hình *ngẫu nhiên*, một số thông tin đầu vào biểu thị ngẫu nhiên các sự kiện và do đó được đặc trưng bởi một phân phối xác suất. Một mô hình được gọi là *xác định* khi tất cả dữ liệu đầu vào được cho là được biết đến trước đó và chắc chắn. Vì giả định này hiếm khi được thực hiện trong các hệ thống thực, người ta sử dụng các mô hình xác định khi có vấn đề là đủ phức tạp và bất kỳ yếu tố ngẫu nhiên có sự giới hạn.

Một sự khác biệt nữa liên quan đến thời gian trong mô hình toán học, có thể là *tĩnh* hoặc *động*. Các mô hình *tĩnh* xem xét một hệ thống nhất định và việc ra quyết định liên quan quá trình trong một giai đoạn thời gian duy nhất. Các mô hình *động* xem xét một hệ thống nhất định thông qua một số các giai đoạn thời gian, tương ứng với một chuỗi các quyết định.

* + 1. Các lớp mô hình

Có một số lớp mô hình toán học để ra quyết định, trong đó lần lượt có thể được giải quyết bằng một số kỹ thuật giải pháp thay thế. Mỗi lớp mô hình phù hợp để đại diện cho một số loại quy trình ra quyết định. Các loại chính của các mô hình toán học cho ra quyết định, bao gồm:

* Mô hình dự đoán: là một mô hình được sử dụng khá thường xuyên trong một hệ hỗ trợ quyết định, yêu cầu dữ liệu đầu vào liên quan tới các sự kiện trong tương lai. Dự đoán cho phép thông tin đầu vào được đưa vào các quy trình ra quyết định khác nhau, nghiên cứu và phát triển, quản trị và kiểm soát, tiếp thị, sản xuất và hậu cần. Về cơ bản, tất cả các chức năng bộ phận của một doanh nghiệp sử dụng một số thông tin dự đoán để phát triển việc ra quyết định, mặc dù họ theo đuổi các mục tiêu khác nhau. Các mô hình dự đoán có thể được chia thành hai loại chính. Mục đích của các mô hình giải thích là chức năng xác định một mối quan hệ có thể có giữa một biến phụ thuộc và một tập hợp các thuộc tính độc lập. Các mô hình hồi quy thuộc về loại này cũng như các mô hình phân loại. Kết quả của các mô hình chuỗi thời gian là đặc trưng xác định bất kỳ mẫu thời gian nào được biểu thị bằng một chuỗi các quan sát thời gian được gọi là cùng một biến số.
* Mô hình nhận dạng và học tập: Theo nghĩa rộng, mục đích của nhận dạng và học tập là để hiểu các cơ chế điều chỉnh sự phát triển của trí thông minh, được hiểu là khả năng rút ra kiến ​​thức từ kinh nghiệm trong quá khứ để áp dụng nó trong tương lai. Các mô hình toán học cho việc học có hai mục tiêu chính. Mục đích của các mô hình diễn giải là xác định các mẫu thông thường trong dữ liệu và thể hiện chúng thông qua các quy tắc và tiêu chí dễ hiểu. Dựa trên sự tồn tại hay không thuộc tính mục tiêu, quá trình học tập có thể được giám sát hoặc không được giám sát. Trong trường hợp đầu tiên, thuộc tính đích thể hiện cho mỗi bản ghi lớp thành viên hoặc số lượng có thể đo được. Các mô hình phân loại và hồi quy thuộc về thể loại này. Trong trường hợp thứ hai, không có thuộc tính đích nào tồn tại và do đó, mục đích của phân tích là xác định tính thường xuyên, tương đồng và khác biệt trong dữ liệu, cũng có thể rút ra các quy tắc kết hợp. Ngoài ra, người ta có thể xác định các nhóm bản ghi, được gọi là các cụm, được đặc trưng bởi sự giống nhau trong mỗi cụm và bởi sự khác biệt giữa các yếu tố của các cụm khác nhau.
* Mô hình tối ưu hóa: các mô hình tối ưu hóa phát sinh một cách tự nhiên trong các quy trình ra quyết định, trong đó một tập hợp các nguồn lực hạn chế phải được phân bổ theo cách hiệu quả nhất cho các thực thể khác nhau. Những nguồn lực này có thể là nhân sự, quy trình sản xuất, nguyên liệu thô, linh kiện hoặc yếu tố tài chính. Các mô hình tối ưu hóa đại diện cho một nhóm các vấn đề tối ưu hóa xuất phát khi mục tiêu của quá trình ra quyết định là một hàm của các biến quyết định và các tiêu chí mô tả các quyết định khả thi có thể được biểu thị bằng một tập hợp các đẳng thức và bất đẳng thức toán học trong các biến quyết định.
* Mô hình quản lý dự án: Các mô hình toán học để ra quyết định đóng một vai trò quan trọng trong phương pháp quản lý dự án. Các mô hình này cho phép xác định thời gian thực hiện dự án tổng thể, giả định kiến ​​thức xác định về thời lượng của từng hoạt động. Mặt khác, các mô hình ngẫu nhiên, thường được quy vào các kỹ thuật đánh giá và xem xét dự án (PERT).
* Mô hình phân tích rủi ro: chủ yếu dựa trên định lý Bayes, lớp mô hình này thường được sử dụng để đánh giá rủi ro các lựa chọn của người ra quyết định, được sử dụng thành công trong một số ứng dụng lĩnh vực, như đầu tư công nghệ, thiết kế sản phẩm mới, nghiên cứu và phát triển, và đầu tư tài chính và bất động sản.
* Mô hình dòng chờ: Mục đích của lý thuyết dòng chờ là điều tra các hiện tượng tắc nghẽn xảy ra khi nhu cầu và cung cấp dịch vụ là ngẫu nhiên. Các mô hình dòng chờ cho phép đánh giá hiệu năng của một hệ thống một khi cấu trúc của nó đã được xác định, và do đó phần lớn hữu ích trong giai đoạn thiết kế hệ thống.

# **Chương 2: Một số mô hình phân loại**

Các mô hình phân loại là các phương pháp học có giám sát để dự đoán giá trị của thuộc tính mục tiêu phân loại, không giống như các mô hình hồi quy xử lý các thuộc tính số. Bắt đầu từ một tập hợp các quan sát trong quá khứ có lớp mục tiêu được biết đến, các mô hình phân loại được sử dụng để tạo ra một tập hợp các quy tắc cho phép dự đoán lớp mục tiêu của các dữ liệu trong tương lai. Phân loại giữ một vị trí nổi bật trong lý thuyết học tập do ý nghĩa lý thuyết của nó và vô số ứng dụng mà nó có. Mặt khác, các cơ hội được phân loại mở rộng sang một số lĩnh vực ứng dụng khác nhau: lựa chọn khách hàng mục tiêu cho chiến dịch tiếp thị, phát hiện gian lận, nhận dạng hình ảnh, chẩn đoán bệnh, lập danh mục văn bản và nhận dạng email spam là một vài ví dụ về vấn đề có thể xử lý với mô hình phân loại.

* 1. Vấn đề phân loại

Trong một vấn đề phân loại, chúng ta có một tập dữ liệu D chứa m các quan sát được mô tả theo n thuộc tính giải thích và thuộc tính mục tiêu phân loại. Các thuộc tính giải thích, còn được gọi là các biến dự đoán, có thể là một phần phân loại và một phần số. Thuộc tính đích cũng được gọi là một lớp hoặc nhãn, trong khi các quan sát cũng được gọi là các ví dụ hoặc quan sát (dữ liệu). Đối với các mô hình phân loại, biến mục tiêu có số lượng giá trị hữu hạn. Cụ thể, chúng tôi có một vấn đề phân loại nhị phân nếu các thể hiện chỉ thuộc về hai lớp và phân loại đa lớp hoặc đa danh mục nếu có nhiều hơn hai lớp.

Mục đích của mô hình phân loại là xác định các mối quan hệ giữa các biến giải thích, chúng mô tả các dữ liệu thuộc cùng một lớp. Các mối quan hệ như vậy sau đó được chuyển thành các quy tắc phân loại được sử dụng để dự đoán lớp các dữ liệu mà chỉ các giá trị của các thuộc tính giải thích được biết. Các quy tắc có thể có các hình thức khác nhau tùy thuộc vào loại mô hình được sử dụng.

Theo quan điểm toán học, trong một bài toán phân loại các dữ liệu đã biết được đưa ra, bao gồm các cặp (), i M, trong đó là vectơ các giá trị được lấy bởi các thuộc tính dự đoán cho dữ liệu thứ i và biểu thị lớp mục tiêu tương ứng. Trong bài toán phân loại nhị phân, người ta có H = 2, và hai lớp có thể được ký hiệu như H = (0, 1) hoặc H = (-1, 1). Các mô hình phân loại phù hợp cho cả giải thích và dự đoán, chúng thuộc các phương pháp học tập có giám sát. Các mô hình đơn giản thường mang lại các quy tắc phân loại trực quan có thể dễ dàng giải thích, trong khi các mô hình tiên tiến hơn tạo ra các quy tắc ít dễ hiểu hơn mặc dù chúng thường mang lại độ chính xác cao hơn.

Một phần dữ liệu trong bộ dữ liệu D được sử dụng để đào tạo một mô hình phân loại, nghĩa là để có được mối quan hệ giữa biến mục tiêu và các biến giải thích. Những dữ liệu còn lại được sử dụng sau này để đánh giá sự phù hợp của mô hình được đào tạo và để chọn mô hình tốt nhất trong số các mô hình được phát triển. Sự phát triển của một mô hình phân loại bao gồm ba giai đoạn chính:

* Giai đoạn đào tạo: trong giai đoạn đào tạo, thuật toán phân loại được sử dụng cho các dữ liệu thuộc tập con T của tập dữ liệu D, được gọi là tập huấn luyện, để lấy các quy tắc phân loại cho phép lớp mục tiêu tương ứng y gắn với mỗi quan sát x.
* Giai đoạn kiểm tra: trong giai đoạn kiểm tra, các quy tắc được tạo ra trong giai đoạn được sử dụng để phân loại các dữ liệu của D không có trong tập dữ liệu huấn luyện, trong đó giá trị của lớp mục tiêu đã được biết đến. Để đánh giá độ chính xác của mô hình phân loại, lớp mục tiêu thực tế của từng dữ liệu trong tập kiểm tra được so sánh với lớp được dự đoán bởi trình phân loại. Để tránh đánh giá quá cao độ chính xác của mô hình, tập huấn luyện và tập kiểm tra phải rời rạc.
* Giai đoạn dự đoán: giai đoạn dự đoán đại diện cho việc sử dụng thực tế của mô hình phân loại để gán lớp mục tiêu cho các dữ liệu mới sẽ được ghi lại trong tương lai. Một dự đoán có được bằng cách áp dụng các quy tắc được tạo ra trong giai đoạn đào tạo cho các biến giải thích mô tả dữ liệu mới.
  1. Một số mô hình phân loại
     1. Hồi quy logistic

Hồi quy logistic là một mô hình hồi quy thường được sử dụng trong phân loại nhị phân. Hồi quy logistic được đặt tên cho hàm được sử dụng cốt lõi, hàm logistic, ở đây sẽ dùng bộ phân loại sigmoid để đưa ra quyết định.


Với một quan sát đầu vào x, chúng ta sẽ biểu thị bằng một vectơ các đặc trưng Đầu ra phân loại y có thể là 1 ( có nghĩa quan sát là một thành viên của lớp) hoặc 0 (quan sát không phải là thành viên của lớp). Chúng ta muốn biết xác suất P(y = 1 | x) rằng quan sát này là một thành viên của lớp, và P(y = 0|x) là xác suất quan sát này không là thành viên của lớp.

Hồi quy logistic giải quyết nhiệm vụ này bằng cách học, từ một tập huấn luyện, một vectơ trọng số và một hệ số bias. Mỗi trọng số là một số thực và được liên kết với một trong các đặc trưng đầu vào . Trọng số biểu thị mức độ quan trọng của tính năng đầu vào đối với quyết định phân loại.

Để đưa ra quyết định về một dữ liệu thử nghiệm sau khi chúng ta đã học được các trọng số trong việc đào tạo, bộ phân loại đầu tiên nhân mỗi với trọng số của nó, lấy tổng của chúng với hệ số bias b

Đặt = b, vectơ trở thành và mở rộng vectơ x thành , z trở thành tích của vectơ trọng số và vectơ đặc trưng

Để tạo ra xác suất, chúng ta chuyển qua hàm sigmoid , hàm sigmoid lấy một số có giá trị thực và ánh xạ nó vào phạm vi [0, 1], đó là những gì chúng ta muốn cho một xác suất



Hình 2.1: Đồ thị hàm sigmoid

Nếu áp dụng sigmoid cho tổng các đặc trưng có trọng số, chúng ta sẽ có một số từ 0 đến 1. Để xác định nó, chúng ta chỉ cần đảm bảo rằng hai trường hợp, P(y = 1) và P(y = 0), tổng bằng 1. Chúng ta có thể làm điều này như sau:

Bây giờ ta có một xác suất P(y = 1 | x) của một quan sát x, làm cách nào để đưa ra quyết định. Chúng ta sẽ đưa ra một ngưỡng quyết định (có thể là 0.5, hoặc khác đối với từng bài toán cụ thể) và nói quan sát x thuộc lớp y nếu xác suất P(y =1|x) lớn hơn và ngược lại.

Các tham số của mô hình, các trọng số w, được học như thế nào? Hồi quy logistic là một ví dụ của phân loại có giám sát, trong đó chúng ta biết nhãn y (0 hoặc 1) cho mỗi quan sát x. Những gì hệ thống tạo ra thông qua phương trình trên là, ước tính của hệ thống của y thật. Chúng ta muốn tìm hiểu các trọng số (có nghĩa là w) làm cho mỗi quan sát đào tạo càng gần với y thực sự. Chúng ta thường nói về khoảng cách giữa dự đoán của hệ thống và thực tế, chúng ta gọi khoảng cách này là hàm mất mát hoặc hàm chi phí.

Chúng ta muốn tìm các trọng số tối đa hóa xác suất sự chính xác của nhãn P(y | x). Vì chỉ có hai kết quả riêng biệt (1 hoặc 0), đây là phân phối Bernoulli và chúng ta có thể biểu thị xác suất P(y | x) mà trình phân loại tạo ra cho một quan sát như sau:

Hàm mất mát cross-entropy:

Với m là kích thước tập dữ liệu, là lớp tương ứng của dữ liệu thứ i (0 hoặc 1), là tương ứng khi tính với mô hình cho dữ liệu thứ i. Việc ta cần làm là tối thiểu hóa hàm mất mát .

Để tối ưu hàm mất mát L(w) trên, ta sử dụng Gradient Descent để thực hiện. Ở đây, đạo hàm của hàm log trên có thể được tính:

Ta sẽ cập nhật trọng số sau mỗi vòng lặp cho hồi quy logistic

* + 1. Cây quyết định

Cây quyết định có lẽ là phương pháp học tập được biết đến nhiều nhất và sử dụng rộng rãi nhất trong các ứng dụng khai thác dữ liệu. Cây quyết định có khái niệm đơn giản, dễ sử dụng, tốc độ tính toán khá cao và mạnh mẽ với các quy tắc dễ hiểu nó tạo ra.

Sự phát triển của cây phân loại tương ứng với giai đoạn huấn luyện của mô hình và được điều chỉnh bởi một thủ tục đệ quy có tính chất heuristic, dựa trên chia để trị từ trên xuống. Các dữ liệu của tập huấn luyện ban đầu chứa trong nút gốc của cây được chia thành các tập con rời rạc được đặt tạm thời trong hai hoặc nhiều nút con cháu (phân nhánh). Tại mỗi nút được xác định theo cách này, kiểm tra được áp dụng để xác minh xem các điều kiện dừng phát triển của nút có được thỏa mãn hay không. Nếu ít nhất một trong những điều kiện này được đáp ứng, không có phân chia nào nữa được thực hiện và nút trở thành một lá của cây. Nếu không, việc phân chia các dữ liệu có trong nút được thực hiện. Kết thúc thủ tục khi không có nút cây nào có thể được chia nhỏ hơn nữa hoặc mỗi nút lá được gắn nhãn với giá trị của lớp mà phần lớn các dữ liệu trong nút thuộc về một lớp được gọi là biểu quyết đa số.

Việc phân chia các dữ liệu trong mỗi nút được thực hiện bằng quy tắc chia tách, cũng được gọi là quy tắc tách, được chọn dựa trên một hàm đánh giá cụ thể. Bằng cách thay đổi quy tắc chia tách được sử dụng, có thể thu được các phiên bản khác nhau của cây phân loại. Hầu hết các tiêu chí đánh giá được đề xuất đều có chung mục tiêu là tối đa hóa tính đồng nhất của lớp mục tiêu cho các quan sát được đặt trong mỗi nút.

Tập hợp các quy tắc phân tách có thể được tìm thấy dọc theo đường dẫn kết nối gốc cây với một nút lá tạo thành quy tắc phân loại. Trong giai đoạn dự đoán, để gán lớp mục tiêu cho một dữ liệu mới, một đường dẫn được theo dõi từ nút gốc đến nút lá bằng cách tuân theo chuỗi quy tắc được áp dụng cho các giá trị của các thuộc tính của dữ liệu mới. Lớp mục tiêu dự đoán sau đó trùng khớp với lớp mà nút lá đạt được đã được dán nhãn trong giai đoạn phát triển.

Bắt đầu từ một tập dữ liệu huấn luyện, xây dựng một số lượng lớn các cây phân loại riêng biệt. Có thể chỉ ra rằng vấn đề xác định cây tối ưu là NP-Khó. Kết quả là, các phương pháp để phát triển cây phân loại là heuristic.

* **Quy tắc chia tách**: có thể được chia thành cây nhị phân và cây tổng quát dựa trên số lượng con cháu tối đa mà mỗi nút được phép tạo cùng với phân chia đơn biến và đa biến. Một cây được gọi là nhị phân nếu mỗi nút có nhiều nhất hai nhánh. Một cây được gọi là tổng quát nếu mỗi nút có số lượng nhánh là tùy ý.

No

Yes

Hình 2.2: Phân chia nhị phân

Right

Center

Left

Hình 2.3: Phân chia tổng quát

* **Tiêu chí chọn thuộc tính chia tách:** sự chia tách được thực hiện trên các nút theo thuộc tính giải thích nào hiệu quả nhất dựa trên tiêu chí phân tách đặt ra (các hàm đánh giá, cũng cấp thước đo về sự không đồng nhất của các giá trị lớp tại mỗi nút). Trong số các chỉ số không đồng nhất của một nút thì phổ biến nhất là chỉ số entropy, chỉ số gini,…
* Chỉ số Entropy: là xác suất của một dữ liệu tùy ý trong nút D thuộc lớp đối tượng i, chỉ số entropy tại một nút đại diện cho độ hỗn loạn thông tin tại nút đó: , tiêu chí lựa chọn thuộc tính chia tách ở đây được tính theo mức giảm entropy hay còn gọi là mức tăng thông tin thu được: (A là thuộc tính chia tách, v là số phân vùng sau khi chia tách). Mức giảm entropy càng lớn càng tốt.
* Chỉ số gini: cũng như entropy, chỉ số gini đại diện cho mức độ pha tạp thông tin trong dữ liệu: với là tần số tương đối của lớp i trong D. Nếu tập dữ liệu D được chia tách thành hai tập con , là chỉ số gini khi chia tách D dựa trên thuộc tính A. Độ giảm sự pha tạp thông tin theo thuộc tính A: . Thuộc tính cung cấp nhỏ nhất (hoặc mức giảm sự pha tạp thông tin lớn nhất) được chọn để phân chia nút.
* Ví dụ về chọn thuộc tính phân tách:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| age | income | student | credit\_rating | buys |
| <=30 | high | no | fair | no |
| <=30 | high | no | excellent | no |
| 30…40 | high | no | fair | yes |
| >40 | medium | no | fair | yes |
| >40 | low | yes | fair | yes |
| >40 | low | yes | excellent | no |
| 30…40 | low | yes | excellent | yes |
| <=30 | medium | no | fair | no |
| <=30 | low | yes | fair | yes |
| >40 | medium | yes | fair | yes |
| <=30 | medium | yes | excellent | yes |
| 30…40 | medium | no | excellent | yes |
| 30…40 | high | yes | fair | yes |
| >40 | medium | no | excellent | no |

Với entropy, mức tăng thông tin: Gain(age) = 0.246, Gain(income) = 0.029, Gain(student) = 0.151, Gain(credit\_rating) = 0.048, như vậy ta sẽ chọn thuộc tính tuổi làm thuộc tính chia tách tại nút gốc.

Với gini, mức giảm sự pha tạp: = 0.116, = 0.019, = 0.092, = 0.03, như vậy thuộc tính được chọn để chia tách vẫn là tuổi.

* **Tiêu chí dừng và quy tắc cắt tỉa:** là một bộ quy tắc được sử dụng tại mỗi nút trong quá trình phát triển cây để xác định xem nó có phù hợp để tạo ra nhiều nhánh hơn không, hay nút hiện tại sẽ là nút lá. Một số tiêu chí dừng như kích thước nút (nút chứa số lượng dữ liệu đặt một ngưỡng nào đó), độ tinh khiết (tỷ lệ dữ liệu thuộc cùng một lớp), cải thiện (mức giảm độ hỗn loạn hay pha tạp của dữ liệu), độ sâu tối đa của cây. Một cây có quá nhiều phân nhánh thường đạt được sự quá phù hợp với tập dữ liệu huấn luyện nhưng gây ra lỗi nhiều hơn với bộ dữ liệu kiểm tra và dữ liệu dự đoán trong tương lai. Hiện tượng này thường được gọi là quá mức, một cây có quá nhiều phân nhánh tạo ra nhiều quy tắc, từ đó giảm lỗi ở tập huấn luyện, tuy nhiên chúng cũng làm tăng lỗi tổng quát hóa. Các tiêu chí dừng có thể giúp ngăn chặn vấn đề này bằng cách đưa ra một số ngưỡng cho các tiêu chí dừng được gọi là quy tắc cắt tỉa trước, nó tỉa một cây bằng cách hạn chế sự phát triển của nó và thường được dùng, tuy nhiên việc chọn được ngưỡng phù hợp là khó và cần nhiều thử nghiệm. Có những kỹ thuật được cắt tỉa sau, được áp dụng sau khi đã xây dựng hoàn chỉnh một cây để giảm số lượng phân nhánh và hy vọng cải thiện kết quả mô hình, phương pháp này sử dụng bộ dữ liệu độc lập với tập huấn luyện để xác định cây được cắt tỉa tốt nhất.
  + 1. Phương pháp Bayes

Phương pháp Bayes thuộc họ mô hình phân loại xác suất. Họ tính toán rõ ràng xác suất P(y | x) rằng một quan sát đã cho thuộc về một lớp mục tiêu cụ thể bằng định lý Bayes, dựa trên một xác suất P (y) và xác suất có điều kiện P (x | y) đã biết.

Không giống những phương pháp khác không dựa trên các giả định về xác suất, phân loại Bayes yêu cầu người dùng ước tính xác suất P(x | y) mà một quan sát cụ thể có thể xảy ra, miễn là nó thuộc về một lớp cụ thể. Do đó, giai đoạn học tập của phân loại Bayes có thể được xác định bằng phân tích sơ bộ các dữ liệu trong tập huấn luyện, rút ra ước tính xác giá trị xác suất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ phân loại.

Chúng ta hãy xem xét một quan sát chung x của tập huấn luyện, có biến mục tiêu y có thể lấy các giá trị riêng biệt H được ký hiệu là . Định lý Bayes được sử dụng để tính xác suất P (y | x), nghĩa là xác suất nhận lớp mục tiêu y đã cho của dữ liệu x:

Để phân loại một dữ liệu mới x, trình phân loại Bayes áp dụng một nguyên tắc được gọi là ước lượng hậu nghiệm cực đại (maximum a posteriori) bao gồm tính toán xác suất P(y | x) và gán dữ liệu x cho lớp mang lại giá trị P(y | x) tối đa:

Do mẫu số P(x) độc lập với y, như vậy để tối đa hóa xác suất, ta chỉ cần tối đa hóa tử số. Do đó dữ liệu x được gán cho lớp khi và chỉ khi

.

Xác suất P(y) có thể được ước tính bằng cách sử dụng tần suất mà mỗi giá trị của lớp mục tiêu xuất hiện trong tập dữ liệu D, nghĩa là

Với một mẫu đủ lớn, các ước tính xác suất này sẽ khá chính xác.

Thật không may, một ước tính mẫu tương tự của các xác suất có điều kiện P (x | y) không thể có được trong thực tế do độ phức tạp tính toán và số lượng lớn các quan sát mẫu mà nó sẽ yêu cầu. Để thấy điều này, hãy xem xét tình huống giả định sau: nếu tập dữ liệu bao gồm 50 thuộc tính phân loại nhị phân, sẽ có ≈ kết hợp các giá trị thuộc tính. Để có được ước tính đáng tin cậy, cần phải có ít nhất 10 quan sát cho mỗi kết hợp. Do đó, tập dữ liệu D phải chứa ít nhất 1016 quan sát. Để khắc phục khó khăn tính toán được mô tả, có thể đưa ra giả thuyết đơn giản hóa dẫn đến phân loại Naïve Bayes.

**Naïve Bayes**: các trình phân loại Naïve Bayes dựa trên giả định rằng các biến giải thích là độc lập có điều kiện với lớp mục tiêu. Giả thuyết này cho phép chúng ta biểu diễn xác suất P(x | y):

Các xác suất , j ∈ N, có thể được ước tính bằng cách sử dụng các dữ liệu từ tập huấn luyện, tùy thuộc vào bản chất của thuộc tính được xem xét.

Thuộc tính số rời rạc hoặc phân loại: với thuộc tính có thể lấy các giá trị , xác suất được đánh giá là tỷ lệ giữa số của các trường hợp của lớp mà thuộc tính lấy giá trị và tổng số các trường hợp của lớp trong tập dữ liệu D, đó là

Thuộc tính số: Đối với thuộc tính số , xác suất được ước tính giả sử rằng các dữ liệu tuân theo phân phối đã cho. Ví dụ, người ta có thể xem xét hàm mật độ Gaussian, trong đó

Trong đó và lần lượt biểu thị độ lệch trung bình và độ lệch chuẩn của biến cho các dữ liệu của lớp và có thể được ước tính trên cơ sở các dữ liệu có trong D. Giả định đơn giản hóa tính độc lập có điều kiện của các thuộc tính, giúp dễ dàng tính toán xác suất có điều kiện, bằng chứng thực nghiệm cho thấy các trình phân loại Bayes thường có thể đạt được các mức chính xác không thấp hơn các trình phân loại được cung cấp bởi các phương pháp khác như cây quyết định, thậm chí bằng các phương pháp phân loại phức tạp hơn.

Mô tả việc sử dụng trình phân loại Naïve Bayes, ta xem xét lại ví dụ trong mục 2.2.3 liên quan tới việc mua máy tính. Ta tính được:

Age:

P (age <=30 | buys = ‘yes’) = , P (age <=30 | buys = ‘no’) =

P (30< age <= 40 | buys = ‘yes’) = , P (30< age <= 40 | buys = ‘no’) =

P (age > 40 | buys = ‘yes’) = , P (age > 40 | buys = ‘no’) =

Income:

P (income = ‘low’ | buys = ‘yes’) = , P (income = ‘low’ | buys = ‘no’) =

P (income=‘medium’|buys =‘yes’) = , P (income =‘medium’|buys=‘no’) =

P (income = ‘high’ | buys = ‘yes’) =, P(income = ‘high’ | buys = ‘no’) =

Student:

P (student = ‘yes’ | buys = ‘yes’) = , P (student = ‘yes’ | buys = ‘no’) =

P (student = ‘no’ | buys = ‘yes’) = , P (student = ‘no’ | buys = ‘no’) =

Credit\_rating:

P (credit\_rating = ‘excellent’ | buys = ‘yes’) = ,

P (credit\_rating = ‘fair’ | buys = ‘yes’) =,

P (credit\_rating = ‘excellent’ | buys = ‘no’) =,

P (credit\_rating = ‘fair’ | buys = ‘no’) =

Khi xác suất có điều kiện của từng thuộc tính được cung cấp cho lớp mục tiêu đã được ước tính, giả sử rằng ta muốn dự đoán một quan sát mới được biểu thị bằng vectơ x = ( <=30, ‘low’, ‘no’, ‘fair’)

Tần số tương đối của hai lớp được cho

P(buys = ‘yes’) = , P(buys = ‘no’) = .

Như vậy chúng ta có


P(buys = ‘yes’| x) = P(x | yes).P(buys = ‘yes’) =

P(buys = ‘no’| x) = P(x | no).P(buys = ‘no’) =

Quan sát mới x sẽ được gắn với giá trị lớp ‘no’, vì lấy xác suất tối đa.

* + 1. Máy vectơ hỗ trợ (SVM)


Máy vectơ hỗ trợ là một họ các phương pháp phân tách để phân loại và hồi quy được phát triển trong lý thuyết học thống kê. Chúng đã được chứng minh là đạt được hiệu suất tốt hơn về độ chính xác so với các phân loại khác trong một số lĩnh vực ứng dụng và có thể mở rộng hiệu quả cho các vấn đề lớn. Một đặc trưng quan trọng hơn nữa liên quan đến việc hiểu rõ các quy tắc phân loại được tạo ra. Các máy vectơ hỗ trợ xác định một tập hợp các dữ liệu, được gọi là vectơ hỗ trợ, là các quan sát đại diện nhất cho mỗi lớp mục tiêu. Theo một cách nào đó, chúng đóng vai trò quan trọng hơn các dữ liệu khác, vì chúng xác định vị trí của bề mặt phân tách được tạo bởi bộ phân loại trong không gian thuộc tính.




Hình 2.4: Hai lớp dữ liệu vuông và tròn là tách biệt tuyến tính

Giả sử có hai lớp dữ liệu được mô tả bởi các vectơ đặc trưng trong không gian nhiều chiều, hơn nữa hai lớp dữ liệu này là tách biệt tuyến tính tức là tồn tại một siêu phẳng phân chia chính xác hai lớp đó. Việc cần làm là tìm một siêu phằng sao cho tất cả các điểm thuộc một lớp nằm về cùng một phía của siêu phẳng đó và ngược phía với toàn bộ các điểm thuộc lớp còn lại. Như vậy sẽ có vô số nghiệm thỏa mãn như hình 2.4. Câu hỏi đặt ra là trong vô số các mặt phân chia đó, đâu là mặt tốt nhất.

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tìm một tiêu chuẩn để đo sự lệch về mỗi lớp của đường phân chia. Gọi khoảng cách nhỏ nhất từ một điểm thuộc một lớp tới đường phân chia là *lề* (margin). Ta cần tìm một đường phân chia sao cho lề của hai lớp là như nhau đối với đường phân chia đó. Hơn nữa, độ rộng của lề càng lớn thì khả năng xảy ra phân loại lỗi càng thấp. Bài toán tối ưu trong SVM chính là bài toán đi tìm đường phân chia sao cho lề rộng nhất.



Hình 2.5: Ý tưởng SVM. Lề của hai lớp phải bằng nhau và lớn nhất có thể



Hình 2.6: Giả sử mặt phân chia có phương trình . Không mất tính tổng quát, bằng cách nhân các hệ số w và b với các hằng số phù hợp, ta có thể giả sử rằng điểm gần nhất của lớp vuông tới mặt này thoả mãn . Khi đó, điểm gần nhất của lớp tròn thoả mãn .

Giả sử các điểm vuông có nhãn là 1, các điểm tròn có nhãn là -1 và siêu phẳng là mặt phân chia hai lớp (Hình 2.6). Ngoài ra, lớp hình vuông nằm về phía dương, lớp hình tròn nằm về phía âm của mặt phân chia. Nếu xảy ra điều ngược lại, ta chỉ cần đổi dấu của w và b. Bài toán tối ưu trong SVM sẽ là bài toán đi tìm các tham số mô hình w và b.

Với cặp dữ liệu bất kỳ, khoảng cách từ tới mặt phân chia là . Điều này xảy ra do ta có cùng dấu với phía của . Từ đó suy ra cùng dấu với và tử số luôn là một đại lượng không âm. Với mặt phân chia này, lề được tính là khoảng cách gần nhất từ một điểm (trong cả hai lớp, vì cuối cùng lề của hai lớp bằng nhau) tới mặt phân chia.

Bài toán tối ưu của SVM đi tìm w và b sao cho lề đạt giá trị lớn nhất:

Với mọi n ta luôn có

Bài toán tối ưu (\*) được đưa về bài toán tối ưu có ràng buộc dạng:


thỏa mãn:

Bằng một biến đổi đơn giản, ta có thể tiếp tục đưa bài toán này về dạng

thỏa mãn:


Sau khi giải bài toán, ta tìm được mặt phẳng phân chia , nhãn của một điểm bất kỳ sẽ được xác định đơn giản bằng

Tuy nhiên nhiều khả năng là các điểm của bộ dữ liệu không tách biệt tuyến tính mà chỉ gần tách biệt tuyến tính, như hình 2.7. Trong trường hợp này, dễ nhận thấy SVM thậm chí không làm việc, tuy nhiên nếu ta chịu hy sinh một số điểm, ta vẫn có thể tạo được một đường phân chia khá tốt như trong hình, các đường hỗ trợ nét đứt mảnh vẫn giúp tạo được một lề đủ lớn và phân lớp chính xác hầu hết các điểm dữ liệu.



Hình 2.7: Dữ liệu gần tách biệt tuyến tính

Như đã đề cập ở trên, để có được đường phân chia như hình, chúng ta cần phải hy sinh một vài điểm dữ liệu, tất nhiên chúng ta phải hạn chế sự hy sinh này. Vậy hàm mục tiêu là một sự kết hợp để tối đa lề và tối thiểu sự hy sinh.



Hình 2.8: Các Slack Variable

Với mỗi điểm trong tập toàn bộ dữ liệu huấn luyện, ta giới thiệu thêm một biến đo sự hy sinh  tương ứng. Biến này còn được gọi là slack variable. Với những điểm  nằm trong vùng an toàn,  . Với mỗi điểm nằm trong vùng không an toàn như , ta có . Nhận thấy rằng là nhãn của trong vùng không an toàn thì

Hàm mục tiêu của bài toán tối ưu sẽ thêm một số hạng nữa giúp tối thiểu sự hi sinh với C là một hằng số dùng để điểu chỉnh tầm quan trọng giữa lề và sự hy sinh. Điều kiện ràng buộc cũng thay đổi một chút, ta sẽ có ràng buộc và ràng buộc phụ

Tóm lại bài toán tối ưu cho trường hợp này là:

thỏa mãn:

Bài toán có thể được giải quyết thông qua tính đối ngẫu Lagrangian.

Hàm Lagrangian cho bài toán là:

Với là các biến đối ngẫu Lagrange. Để tìm giải pháp tối ưu, (w, b, ) thỏa mãn các đạo hàm của Lagrangian bằng 0.

Thay các biểu thức này vào Lagrangian ta sẽ thu được hàm đối ngẫu:

Hàm này không phụ thuộc vào , tuy nhiên cần lưu ý ràng buộc

Ta giải được , từ đó quay lại tìm nghiệm (w, b, ) của bài toán gốc, để làm điều này, ta xét hệ điều kiện KKT

Ta có một vài quan sát như sau:

* Nếu thì suy ra , suy ra , như vậy không có sự hy sinh nào xảy ra, như vậy nằm trong vùng an toàn.
* Nếu , ta có:
* Nếu , suy ra , như vậy , và , những điểm nằm chính xác trên biên.
* Nếu , suy ra , như vậy có thể nhận bất kỳ giá trị nào không âm, nếu , sẽ được phân lớp đúng, và ngược lại.
* không thể lớn hơn C vì khi đó, mâu thuẫn.

Ngoài ra, những điểm tương ứng sẽ là các vectơ hỗ trợ, mặc dù những điểm này có thể không nằm trên biên, chúng vẫn là các vectơ hỗ trợ vì có đóng góp trong việc tính toán w thông qua .

Đặt . Tức M là tập hợp các chỉ số của các điểm nằm chính xác trên biên – hỗ trợ cho việc tính b, S là tập hợp các chỉ số của các vectơ hỗ trợ trực tiếp cho việc tính w. Các hệ số w, b có thế được xác định bởi:

Mục đích cuối cũng là xác định nhãn cho một điểm dữ liệu liệu mới, nên ta quan tâm hơn tới cách xác định giá trị của biểu thức sau với điểm dữ liệu x bất kỳ:

Với dữ liệu thực tế, rất khó để có dữ liệu gần phân biệt tuyến tính, vì vậy các hàm phân tách tuyến tính khó có thể thực hiện phân loại chính xác. Trong trường hợp này, ý tưởng cơ bản là tìm một phép biến đổi sao cho dữ liệu ban đầu là không phân biệt tuyến tính được ánh xạ sang không gian mới, ở không gian mới, dữ liệu trở nên phân biệt tuyến tính.

Giả sử rằng có thể tìm được hàm số ɸ(x) sao cho sau khi được biến đổi sang không gian mới, mỗi điểm dữ liệu x trở thành ɸ(x) và trong không gian mới này, dữ liệu trở nên gần phân biệt tuyến tính, lúc này hy vọng nghiệm của bài toán giới thiệu trước đó sẽ cho chúng ta một bộ phân lớp tốt.

Trong không gian mới, bài toán đối ngầu lề mềm sẽ trở thành:

Thỏa mãn:

Và nhãn của một điểm dữ liệu mới được xác định bởi dấu của biểu thức:

Tuy nhiên, việc tính toán trực tiếp ɸ(x) cho mỗi điểm dữ liệu có thể sẽ tốn rất nhiều bộ nhớ và thời gian vì số chiều của ɸ(x) thường là rất lớn, có thể là vô hạn. Thêm nữa để tìm nhãn của một điểm dữ liệu mới x, ta lại phải tìm biến đổi của nó ɸ(x) trong không gian rồi mới lấy tích vô hướng của nó với tất cả các . Để tránh điều này xảy ra ta sử dụng một kỹ thuật gọi là kernel trick. Chúng ta chỉ cần tính được dựa trên hai điểm x và z, thay vì trực tiếp tính tọa độ một điểm trong không gian mới, ta đi tính tích vô hướng giữa hai điểm trong không gian mới. Những phương pháp dựa trên kỹ thuật này được gọi chung là kernel method.

Lúc này, bằng các định nghĩa hàm kernel , ta có thể viết bài toán trên lại như sau:

Thỏa mãn:

Và

Một số hàm kernel thông dụng:

* Linear:
* Polynomial: với d là một số dương để chỉ bậc của đa thức
* Radial basic funtion:
* Sigmoid: (hàm tanh có thể được biểu diễn bằng hàm sigmoid như sau tanh(x)=2σ(2x) − 1)

# **Chương 3: Cài đặt thử nghiệm mô hình hồi quy Logistic**

* 1. Xây dựng mô hình hồi quy logistic

Như đã giới thiệu ở chương 2, mô hình hồi quy logistic thường được sử dụng trong phân loại nhị phân, sử dụng hàm sigmoid để đưa ra xác suất. Bằng cách học từ một tập huấn luyện một vectơ trọng số và một hệ số bias.

Hàm mất mát cross-entropy:

Việc học tập các trọng số thực hiện bằng cách tối ưu hàm mất mát với Gradient Descent.

có và

Mã nguồn cho mô hình hồi quy logistic được xây dựng với ngôn ngữ lập trình python:

import numpy as np

#hàm sigmoid

def sigmoid(z):

s = 1 / (1 + np.exp(-z))

return s

# khởi tạo vectơ trọng số và hệ số bias

def initialize\_with\_zeros(dim):

w = np.zeros(dim)

b = 0

return w, b

# Tính toán hàm mất mát và Gradient

def propagate(w, b, x, y):

# số bản ghi dữ liệu

m = x.shape[0]

# Tính toán hàm kích hoạt sigmoid

A = sigmoid(np.dot(x, w) + b)

# Tính toán hàm mất mát

loss = (-1 / m) \* (np.dot(y, np.log(A).T) + np.dot((1 - y), np.log(1 - A).T))

loss = np.squeeze(loss)

# Tính toán Gradident

dw = (1 / m) \* np.dot((A - y).T, x)

db = (1 / m) \* np.sum(A - y)

grad = {'dw': dw, 'db': db}

return grad, loss

# Hàm cập nhật tham số, tối ưu hóa bắng cách chạy thuật toán Gradient Descent

def optimize(w, b, x, y, number\_of\_iterations, learning\_rate, print\_loss = False):

# danh sách lưu trữ lịch sử hàm mất mát

loss\_history = []

# lặp lại và tối ưu hóa các tham số

for i in range(number\_of\_iterations):

# tính hàm mất mát và gradient

grad, loss = propagate(w, b, x, y)

# lấy giá trị

dw = grad['dw']

db = grad['db']

#khi tham số không thay đổi quá nhiều thì ta dừng vòng lặp

if (np.linalg.norm(dw)\*\*2 + np.linalg.norm(db)\*\*2) < 1e-6:

break;

# cập nhật tham số

w -= learning\_rate \* dw

b -= learning\_rate \* db

# mất mát sau mỗi 500 lần lặp

if i % 500 == 0:

loss\_history.append(loss)

# in ra mất mát sau mỗi 500 lần lặp

if print\_loss and i % 500 == 0:

print('Loss after {0}: {1}'.format(i, loss))

# lưu lại tham số đã cập nhật và gradient

params = {'w': w, 'b': b}

grad = {'dw': dw, 'db': db}

return params, grad, loss\_history

# hàm dự đoán

def predict(w, b, x):

# Lấy số bản ghi dữ liệu đầu vào

m = x.shape[0]

# tạo vectơ lưu kết quả

y\_prediction = np.zeros(m)

w = w.reshape(x.shape[1], 1)

# Tính toán xác suất

A = sigmoid(np.dot(x, w) + b)

# Chuyển xác suất sang 0 và 1

for i in range(A.shape[0]):

if A[i, 0] >= 0.5:

y\_prediction[i] = 1

else:

y\_prediction[i] = 0

return y\_prediction

# Tạo mô hình

def model(x\_train, y\_train, x\_test, y\_test, number\_of\_iterations = 5000, learning\_rate = 0.05, print\_loss = False):

# khởi tạo tham số (trọng số w và hệ số bias b)

w, b = initialize\_with\_zeros(x\_train.shape[1])

# Tối ưu hóa với Gradient Descent

params, grad, loss\_history = optimize(w, b, x\_train, y\_train, number\_of\_iterations, learning\_rate, print\_loss)

# lấy trọng số đã tính

w = params['w']

b = params['b']

# dữ đoán cho tập train và test

y\_prediction\_train = predict(w, b, x\_train)

y\_prediction\_test = predict(w, b, x\_test)

#một số thông số mô hình

d = {'y\_prediction\_train' : y\_prediction\_train,

'y\_prediction\_test': y\_prediction\_test,

'w' : w,

'b' : b,

'learning\_rate' : learning\_rate,


'number\_of\_iterations': number\_of\_iterations}

return d

* 1. Bài toán thử nghiệm

Trong thực tế hoạt động, các công ty, hệ thống thường xảy ra tình trạng mất mát khách hàng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của khách hàng. Điều này khiến các nhà quản lí luôn phải tìm ra kế hoạch để giữ chân khách hàng . Nhưng vấn đề là có quá nhiều khách hàng, vậy làm sao để nhà quản lí biết cần quan tâm khách hàng nào hơn. Giải pháp: cần có một hệ thống có thể gợi ý cho nhà quản lí về số người cũng như khả năng họ sẽ rời khỏi hệ thống là bao nhiêu. Để làm được điều này, ta cần phải xây dựng được một mô hình giúp dự đoán khả năng rời đi của khách hàng.

Dữ liệu thử nghiệm được lấy từ một nhà khai thác viễn thông không dây về sự rời đi của khác hàng sử dụng dịch vụ từ trang Kaggle (<https://www.kaggle.com/mahreen/sato2015>), bộ dữ liệu gồm 14 trường thuộc tính với hai nhãn mục tiêu đại diện cho sự rời bỏ và còn hoạt động của khách hàng.




Hình 3.1: dữ liệu thử nghiệm cho sự rời đi của khách hàng

Ta sẽ đi sử dụng mô hình hồi quy logistic để giải quyết bài toán phân loại nhị phân này.

* 1. Kết quả


Áp dụng mô hình hồi quy logistic đã xây dựng vào bài toán trên, ta được kết quả khi xây dựng mô hình như sau:



Hình 3.2: Kết quả khi sử dụng mô hình xây dựng ở mục 3.1

Mô hình đã xây dựng cho độ chính xác 70,79% và với các hệ số như trên, ta thử sử dụng thư viện có sẵn của python để kiểm tra.

Sử dụng mô hình hồi quy logistic trong thư viện sklearn của python ta được kết quả



Hình 3.3: Kết quả khi sử dụng mô hình trong thư viện sklearn có sẵn

Như đã thấy, mặc dù có một chút khác biệt trong hệ số và khả năng dự đoán của hai mô hình, tuy nhiên hai mô hình cho ra độ chính xác khá tương đồng với nhau. Mặc dù khi xây dựng mô hình giải quyết các bài toán người ta thường dùng thư viện có sẵn, tuy nhiên việc xây dựng lại mô hình giúp ta có cái nhìn chi tiết hơn, giúp ta hiểu rõ hơn mô hình ta xây dựng lên.

**Kết luận**

Trong đồ án này, em đã trình bày tổng quan về hệ hỗ trợ quyết định, về khái niệm, ra quyết định, quá trình ra quyết định cũng như mô hình trong hệ hỗ trợ ra quyết định. Em cũng đã trình bày về vấn đề phân loại và một số mô hình phân loại như hồi quy logistic, cây quyết định, phân loại Bayes, máy vectơ hỗ trợ, về xây dựng các mô hình dựa. Phần cuối, em có thực hiện cài đặt mô hình hồi quy logistic và sử dụng nó để thử nghiệm với bài toán đặt ra là xây dựng mô hình dự đoán khả năng rời đi của khách hàng viễn thông với bộ dữ liệu lấy trên Kaggle. Kết quả thử nghiệm cho thấy việc cài đặt lại mô hình và sử dụng mô hình có sẵn trong thư viện sklearn của python khá là tương đồng về độ chính xác mặc dù có chút khác biệt về trọng số tìm được. Hướng mở rộng nghiên cứu, phát triển: cài đặt các mô hình phân loại khác và áp dụng chúng vào các bài toán thực tế trong việc xây dựng hệ hỗ trợ quyết định cũng như các vấn đề khác liên quan.

**Tài liệu tham khảo**

[1] Vũ Hữu Tiệp, *Machine learning cơ bản*, Nhà xuất bản Khoa học và Kĩ thuật, Hà Nội, 2018.

[2] Carlo Vercellis, Business Intelligence: *Data Mining and Optimization for Decision Making*, John Wiley & Sons, 2009.

[3] [David Hosmer](https://libgen.is/search.php?req=David+Hosmer&column=author),[Stanley Lemeshow](https://libgen.is/search.php?req=+Stanley+Lemeshow&column=author),[Rodney Sturdivant](https://libgen.is/search.php?req=+Rodney+Sturdivant&column=author), *Applied Logistic Regression*, Wiley, 2013.

[4] Joseph M**.** Hilbe, *Logistic regression model*, CRC Press, 2009.

[5] Krzysztof Grąbczewski, *Meta-Learning in Decision Tree Induction*, Springer International Publishing, 2014.

[6] Ramesh Sharda • Dursun Delen • Efraim Turban, *Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support*, Pearson Education Limited, 2014.

[7] Suykens • Johan A.K., *Regularization, Optimization, Kernels, and Support Vector Machines*, CRC Press, 2014.