|  |
| --- |
| Trường Đại học Khoa học tự nhiên – Khoa Công nghệ thông tin. |
| Đồ án thực hành cuối kỳ. |
| Programming for Data Science – Lập trình cho Khoa học dữ liệu. |

|  |
| --- |
| Nhóm 3TT  Tháng 12, 2024. |

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**📖👨‍💻📖**

**A blue and white logo

Description automatically generated**

**ĐỒ ÁN THỰC HÀNH CUỐI KÌ**

**Bộ môn:** Lập trình cho khoa học dữ liệu.

**Tên đề tài:**

*“Phân tích, đánh giá các yếu tố gây bệnh đau tim”.*

**Tên nhóm:** 3TT.

**Thành viên:**

1. 22120384 – Nguyễn Đình Trí.
2. 22120398 – Vũ Hoàng Nhật Trường.
3. 22120412 – Nguyễn Anh Tường.

# **Thông tin chung:**

1. **Bộ môn:** Lập trình cho khoa học dữ liệu.
2. **Giảng viên lý thuyết:** Thầy Phạm Trọng Nghĩa.
3. **Giảng viên thực hành:** Thầy Lê Nhựt Nam.
4. **Mã lớp:** 22\_21.
5. **Tên nhóm:** 3TT.
6. **Danh sách thành viên:**
   1. 22120384 – Nguyễn Đình Trí.
   2. 22120398 – Vũ Hoàng Nhật Trường.
   3. 22120412 – Nguyễn Anh Tường.
7. **Link github repository:** [“Click here to go to our github repository.”](https://github.com/richardnguyen0715/Pro4DS-FinalProject-HandleKaggleDatasetProblems)

Contents

[**ĐỒ ÁN THỰC HÀNH CUỐI KÌ** 2](#_Toc185067394)

[**Thông tin chung:** 3](#_Toc185067395)

[**Section 0:** *Bảng phân công công việc.* 6](#_Toc185067396)

[**I.** **Bảng phân công công việc:** 7](#_Toc185067397)

[**Section 1:** *Data Collection.* 8](#_Toc185067398)

[**I.** **Giới thiệu về tập dữ liệu:** 9](#_Toc185067399)

[**II.** **Một số thông tin khác:** 9](#_Toc185067400)

[**Section 2:** *Data Preprocessing.* 10](#_Toc185067401)

[**I.** **Ý nghĩa các cột trong tập dữ liệu:** 11](#_Toc185067402)

[**II.** **Xét các dòng trùng lặp:** 13](#_Toc185067403)

[**III.** **Kiểu dữ liệu của các cột trong tập dữ liệu:** 14](#_Toc185067404)

[**IV.** **Kiểm tra các giá trị thiếu khuyết của các cột:** 14](#_Toc185067405)

[**V.** **Các kết quả chỉ số liên quan đến thống kê:** 15](#_Toc185067406)

[**VI.** **Kiểm tra điều kiện tồn tại của các giá trị:** 15](#_Toc185067407)

[**VII.** **Xét các phân bố của các giá trị trong cột:** 16](#_Toc185067408)

[**Section 3:** *Data Exploration.* 19](#_Toc185067409)

[**I.** **Góc nhìn sức khỏe cá nhân** 20](#_Toc185067410)

[**1.1** **Chỉ số BMI có liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh tim không?** 20](#_Toc185067411)

[**1.2** **Số giờ ngủ có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe tổng quát như thế nào?** 21](#_Toc185067412)

[**1.3** **Mối liên hệ giữa BMI, thói quen hút thuốc và bệnh tim?** 23](#_Toc185067413)

[**1.4** **Số giờ ngủ và sức khỏe tinh thần có quan hệ gì đối với bệnh tiểu đường không?** 25](#_Toc185067414)

[**1.5** **Mối quan hệ giữa vận động thể chất và bệnh tim?** 27](#_Toc185067415)

[**1.6** **Tình trạng sức khỏe tổng quát có ảnh hưởng đến khó khăn khi đi lại không?** 28](#_Toc185067416)

[**1.7** **So sánh số ngày sức khỏe tinh thần không tốt giữa người uống và không uống rượu** 29](#_Toc185067417)

[**1.8** **Mối quan hệ giữa thời gian ngủ và người hút thuốc?** 31](#_Toc185067418)

[**1.9** **Mối quan hệ giữa chỉ số BMI và tình trạng ung thư da?** 32](#_Toc185067419)

[**1.10** **So sánh tỉ lệ mắc bệnh tim của những người có tiền sử bị và không bị đột quỵ?** 33](#_Toc185067420)

[**II. Góc nhìn cộng đồng và yếu tố nhân khẩu học** 34](#_Toc185067421)

[**2.1** **Nam và nữ có nguy cơ mắc bệnh tim như thế nào?** 34](#_Toc185067422)

[**2.2** **Liệu tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần?** 35](#_Toc185067423)

[**2.3** **Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các chủng tộc khác nhau như thế nào?** 37](#_Toc185067424)

[**2.4** **Tỷ lệ mắc bệnh tim ở các chủng tộc khác nhau như thế nào?** 38](#_Toc185067425)

[**2.5** **Việc sử dụng đồ uống có cồn có ảnh hưởng tới thận ở các nhóm tuổi khác nhau không?** 39](#_Toc185067426)

[**2.6** **So sánh khả năng bị hen suyễn giữa nam và nữ?** 40](#_Toc185067427)

[**2.7** **Tuổi tác có phải là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim không?** 41](#_Toc185067428)

[**2.8** **Thời lượng ngủ trung bình thay đổi như thế nào giữa các nhóm tuổi khác nhau?** 42](#_Toc185067429)

[**2.9** **Sức khỏe tổng quan giữa các chủng tộc có sự khác biệt gì nổi bật?** 43](#_Toc185067430)

[**2.10** **Có mối liên hệ nào giữa giới tính và tỷ lệ đột quỵ không?** 44](#_Toc185067431)

[**III.** **Góc nhìn về các yếu tố hành vi và thói quen sống** 45](#_Toc185067432)

[**3.1** **Mối liên hệ giữa thói quen hút thuốc và bệnh tim?** 45](#_Toc185067433)

[**3.2** **Tác động của việc vận động thể chất đến tình trạng sức khỏe tổng quát** 46](#_Toc185067434)

[**3.3** **Mối quan hệ giữa giấc ngủ, sức khỏe tâm lý và bệnh tim là gì?** 47](#_Toc185067435)

[**3.4** **Tác động của rượu bia đến thời lượng ngủ hàng ngày?** 48](#_Toc185067436)

[**3.5** **Thời lượng ngủ có liên quan như thế nào tới đột quỵ?** 49](#_Toc185067437)

[**3.6** **Liệu những người hút thuốc có thói quen uống rượu bia không?** 50](#_Toc185067438)

# **Section 0:***A blue line drawing of a server Description automatically generated**Bảng phân công công việc.*

1. **Bảng phân công công việc:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Công việc** | **Người thực hiện** | **Tiến độ** | **Đóng góp** | **Note** |
| Data Collection | Nguyễn Anh Tường | 100% | 100% |  |
|  | | | | |
| Data Preprocessing | Nguyễn Anh Tường | 100% | 90% | Trí thêm phần ý nghĩa của các cột. |
| Nguyễn Đình Trí | 10% |
|  | | | | |
| Data Exploration | Nguyễn Đình Trí | 100% | 50% |  |
| Vũ Hoàng Nhật Trường | 50% |

**100%**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **Section 1:** *Data Collection.*

***A blue line drawing of a server

Description automatically generated***

1. **Giới thiệu về tập dữ liệu:**
2. **Nguồn:** Kaggle.
3. **Lĩnh vực:** Y học – sức khỏe.
4. **Bản quyền:** CC0: Public Domain ( Được toàn quyền sử dụng tập dữ liệu. )
5. **Một số thông tin khác:**

**Chủ đề của tập dữ liệu là gì?**

Theo CDC, bệnh tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho hầu hết các chủng tộc ở Hoa Kỳ (người Mỹ gốc Phi, người Mỹ bản địa, người Alaska bản địa và người da trắng). Khoảng một nửa người Mỹ (47%) có ít nhất 1 trong 3 yếu tố nguy cơ chính đối với bệnh tim: huyết áp cao, cholesterol cao, và hút thuốc lá. Các chỉ số quan trọng khác bao gồm tình trạng tiểu đường, béo phì (BMI cao), không vận động đủ, hoặc uống rượu quá nhiều. Việc xác định và ngăn chặn các yếu tố có tác động lớn nhất đến bệnh tim rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, sự phát triển trong lĩnh vực tính toán cho phép áp dụng các phương pháp học máy để phát hiện "mẫu" trong dữ liệu, giúp dự đoán tình trạng của bệnh nhân.

**Nguồn gốc và xử lý của tập dữ liệu?**

Tập dữ liệu ban đầu đến từ CDC và là một phần quan trọng của Hệ thống Giám sát Yếu tố Nguy cơ Hành vi (BRFSS), thực hiện các cuộc khảo sát qua điện thoại hàng năm để thu thập dữ liệu về tình trạng sức khỏe của cư dân Hoa Kỳ. Theo CDC: "Được thành lập vào năm 1984 với 15 tiểu bang, BRFSS hiện thu thập dữ liệu ở tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia, và ba vùng lãnh thổ Hoa Kỳ. BRFSS hoàn thành hơn 400.000 cuộc phỏng vấn người lớn mỗi năm, khiến đây trở thành hệ thống khảo sát sức khỏe liên tục lớn nhất thế giới. Tập dữ liệu gần đây nhất bao gồm dữ liệu từ năm 2023.

# **Section 2:** *Data Preprocessing.*

***A blue line drawing of a server

Description automatically generated***

1. **Ý nghĩa các cột trong tập dữ liệu:**

- **HeartDisease:** Biến mục tiêu chỉ ra tình trạng mắc bệnh tim của cá nhân. Giá trị:

- Yes: Có mắc bệnh tim.

- No: Không mắc bệnh tim.

- **BMI:** Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index), là thước đo dựa trên chiều cao và cân nặng để đánh giá tình trạng cơ thể (dư cân, bình thường, hoặc thiếu cân).

- **Smoking:** Thói quen hút thuốc lá.

- Yes: Có hút thuốc.

- No: Không hút thuốc.

- **AlcoholDrinking:** Thói quen uống rượu bia.

- Yes: Có uống rượu bia.

- No: Không uống rượu bia.

- **Stroke:** Tiền sử đột quỵ.

- Yes: Có từng bị đột quỵ.

- No: Không có tiền sử đột quỵ.

- **PhysicalHealth:** Số ngày trong 30 ngày gần nhất mà sức khỏe thể chất không tốt (đau ốm, mệt mỏi).

- **MentalHealth:** Số ngày trong 30 ngày gần nhất mà sức khỏe tinh thần không tốt (lo âu, trầm cảm, căng thẳng).

- **DiffWalking:** Khó khăn trong việc đi lại.

- Yes: Có khó khăn khi đi lại.

- No: Không có khó khăn khi đi lại.

- **Sex:** Giới tính của cá nhân.

- Male: Nam.

- Female: Nữ.

- **AgeCategory:** Nhóm tuổi của cá nhân (theo từng khoảng 5 năm, ví dụ: 40-44, 75-79).

- **Race:** Chủng tộc của cá nhân (ví dụ: White, Black).

- **Diabetic:** Tình trạng mắc bệnh tiểu đường.

- Yes: Có mắc bệnh tiểu đường.

- No: Không mắc bệnh tiểu đường.

- Yes (during pregnancy): Người bị tiểu đường trong thời kỳ mang thai, còn gọi là tiểu đường thai kỳ (gestational diabetes).

- No, Borderline diabetes:

- Người này có kết quả xét nghiệm đường huyết gần ranh giới chẩn đoán tiểu đường (tiền tiểu đường).

- Tiền tiểu đường là tình trạng đường huyết cao hơn mức bình thường nhưng chưa đủ để được coi là tiểu đường type 2.

- Đây là giai đoạn cảnh báo, nếu không thay đổi lối sống hoặc chế độ ăn, có thể tiến triển thành tiểu đường type 2.

- **PhysicalActivity:** Hoạt động thể chất thường xuyên.

- Yes: Có tham gia hoạt động thể chất.

- No: Không tham gia hoạt động thể chất.

- **GenHealth:** Đánh giá chung về sức khỏe của cá nhân.

- Excellent, Very good, Good, Fair, hoặc Poor.

- **SleepTime:** Số giờ ngủ trung bình mỗi ngày.

- **Asthma:** Tiền sử mắc bệnh hen suyễn.

- Yes: Có mắc bệnh hen suyễn.

- No: Không mắc bệnh hen suyễn.

- **KidneyDisease:** Tiền sử mắc bệnh thận.

- Yes: Có mắc bệnh thận.

- No: Không mắc bệnh thận.

- **SkinCancer:** Tiền sử mắc bệnh ung thư da.

- Yes: Có mắc bệnh ung thư da.

- No: Không mắc bệnh ung thư da.

1. **Xét các dòng trùng lặp:**

**A screenshot of a computer program

Description automatically generated**

Tập dữ liệu trước khi xử lý:



Sau khi thực hiện loại bỏ các dòng trùng lặp:



1. **Kiểu dữ liệu của các cột trong tập dữ liệu:**

A screen shot of a computer

Description automatically generated

1. **Kiểm tra các giá trị thiếu khuyết của các cột:**

A screenshot of a computer

Description automatically generated


1. **Các kết quả chỉ số liên quan đến thống kê:**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

1. **Kiểm tra điều kiện tồn tại của các giá trị:**

* Các cột như: `HeartDisease`, `Smoking`, `AlcoholDrinking`, `Stroke`, `DriffWalking`, `PhysicalActivity`, `Asthma`, `KidneyDisease`, `SkinCancer` có ý nghĩa là `có/không` ( có mắc hoặc không mắc hay có sử dụng hoặc không sử dụng,... ) vì thế các giá trị phải thuộc Yes/No. Ta cần kiểm tra xem trong các cột này có dòng nào tồn tại giá trị nằm ngoài giá trị `Yes` hoặc `No` hay không.



* **Kết luận**: không dòng nào vi phạm.
* Cột `Sex` thể hiện giới tính của bệnh nhân, giá trị có thể có là `Male` hoặc `Female`.

A screen shot of a computer

Description automatically generated

* **Kết luận:** chỉ có hai giá trị và đúng với thực tế.
* Các cột như `BMI`, `PhysicalHealth`, `MentalHealth`, `SleepTime` là những cột chỉ số xác định tình trạng sức khỏe của con người. Vì thế sẽ biến thiên tùy thuộc vào từng người. Nhưng điều kiện tiên quyết là giá trị của chúng phải lớn hơn hoặc bằng 0.



* **Kết luận:** không dòng nào vi phạm.

1. **Xét các phân bố của các giá trị trong cột:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# **Section 3:** *Data Exploration.*

***A blue line drawing of a server

Description automatically generated***

Ở tập dữ liệu này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc gây ra bệnh tim. Chúng ta cùng đi qua 3 góc nhìn dưới đây để hiểu rõ thêm và có được các thông tin cần thiết để từ đó rút ra và đúc kết kinh nghiệm cho bản thân trong việc phòng tránh bệnh về tim cũng như các bệnh lý đi kèm.

- Góc nhìn sức khỏe cá nhân

- Góc nhìn cộng đồng và yếu tố nhân khẩu học


- Góc nhìn về các yếu tố hành vi và thói quen sống

1. **Góc nhìn sức khỏe cá nhân**

*Mục tiêu:* Hiểu rõ hơn về các yếu tố sức khỏe cá nhân và lối sống ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, đặc biệt là bệnh tim.

* 1. **Chỉ số BMI có liên quan đến tỉ lệ mắc bệnh tim không?**

Chúng ta cùng quan sát biểu đồ boxplot sau đây:



***Nhận xét:***

* Phân bố BMI giữa hai nhóm (Yes/No)

- Nhóm "No" (không mắc bệnh tim):

- Giá trị trung vị (median) BMI của nhóm này nằm ở mức trung bình, khoảng từ 20-30.

- Phân phối có sự hiện diện của nhiều outliers (các điểm ngoài phạm vi thông thường), đặc biệt ở phía trên (BMI > 40).

- Nhóm "Yes" (mắc bệnh tim):

- Trung vị BMI của nhóm này cũng nằm ở mức tương tự như nhóm "No" (khoảng 20-30).

- Phân phối cũng có outliers tương tự, nhưng mức độ outliers (điểm trên cao) có vẻ ít hơn nhóm "No".

* Sự khác biệt giữa hai nhóm:


- Hai nhóm "Yes" và "No" có phân phối BMI tương đối giống nhau, với khoảng giá trị gần như tương đồng. Tuy nhiên:

- Nhóm "Yes" có xu hướng ít outliers hơn ở các mức BMI cao so với nhóm "No".

- Phạm vi BMI của hai nhóm khá tương đồng, điều này cho thấy BMI có thể không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tim trong tập dữ liệu này.

***Khả năng liên hệ giữa BMI và nguy cơ mắc bệnh tim:***

* Dựa trên biểu đồ, khó có thể khẳng định BMI có tác động lớn đến nguy cơ mắc bệnh tim, vì không có sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhóm.
* Có thể cần kết hợp thêm các yếu tố khác (như huyết áp, cholesterol, lối sống, ...) để đánh giá toàn diện hơn về nguy cơ mắc bệnh tim.
  1. **Số giờ ngủ có ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe tổng quát như thế nào?**



***Nhận xét:***

* Phân phối số giờ ngủ theo từng mức độ sức khỏe:

- Very good, Fair, Good, Poor, Excellent:

- Trung vị (median):

+ Số giờ ngủ trung vị của các nhóm nằm trong khoảng từ 6 đến 8 giờ, đây là mức ngủ phổ biến.

- Độ trải rộng (IQR - Interquartile Range):

+ Các nhóm có mức độ phân tán số giờ ngủ tương tự nhau, với hầu hết số giờ ngủ nằm trong khoảng 5-9 giờ.

- Outliers:

+ Tất cả các nhóm đều có các outliers (những người ngủ ít hơn 4 giờ hoặc nhiều hơn 10 giờ), đặc biệt có một số trường hợp ngủ rất nhiều (hơn 20 giờ).

* Sự khác biệt giữa các mức độ sức khỏe:

- Nhóm "Poor" (sức khỏe kém):


- Nhóm này có độ trải rộng số giờ ngủ lớn hơn một chút, cho thấy những người trong nhóm này có thể có giấc ngủ không ổn định, cả ở mức ngủ ít và ngủ nhiều.

- Nhóm "Excellent" (sức khỏe rất tốt):

- Trung vị của số giờ ngủ ở nhóm này dường như thấp hơn một chút (gần 6 giờ), điều này có thể gợi ý rằng những người có sức khỏe rất tốt không nhất thiết ngủ nhiều, mà có thể do chất lượng giấc ngủ cao.

***Xu hướng liên quan giữa sức khỏe và số giờ ngủ:***

* Không có sự khác biệt rõ ràng về số giờ ngủ giữa các nhóm sức khỏe tổng quát, nhưng có một vài quan sát:
* Sức khỏe tốt không chỉ phụ thuộc vào số giờ ngủ mà còn phụ thuộc vào chất lượng giấc ngủ hoặc các yếu tố khác như lối sống, chế độ ăn uống, và vận động.
* Nhóm "Poor" có xu hướng bao gồm nhiều người với số giờ ngủ nằm ở cả hai thái cực (ngủ quá ít hoặc quá nhiều), điều này có thể phản ánh tình trạng sức khỏe kém liên quan đến rối loạn giấc ngủ.
  1. **Mối liên hệ giữa BMI, thói quen hút thuốc và bệnh tim?**

***Nhận xét:***

* Phân phối BMI theo nhóm bệnh tim và thói quen hút thuốc:

- Nhóm không mắc bệnh tim ("No"):

- Người hút thuốc (Yes):

+ Trung vị BMI của nhóm này nằm trong khoảng 20-30.

+ Phân bố BMI của nhóm hút thuốc có vẻ tương tự với nhóm không hút thuốc, nhưng có thể xuất hiện một số giá trị outliers (BMI cao) ở phía trên.

- Người không hút thuốc (No):

+ Trung vị BMI cũng tương tự, không khác biệt đáng kể so với nhóm hút thuốc.

+ Số lượng outliers (BMI rất cao) ở nhóm này có vẻ hơi nhiều hơn so với nhóm hút thuốc.

- Nhóm mắc bệnh tim ("Yes"):

- Người hút thuốc (Yes):

+ Trung vị BMI tương đương nhóm "No" (không mắc bệnh tim), nằm trong khoảng 20-30.

+ Nhóm này có outliers ở phía BMI cao, nhưng không đáng kể hơn nhóm không hút thuốc.

- Người không hút thuốc (No):

+Trung vị BMI cũng tương tự nhóm hút thuốc, không có sự khác biệt lớn.

+ Phân phối BMI không thay đổi nhiều so với nhóm không mắc bệnh tim.

* Sự khác biệt giữa các nhóm:

- BMI giữa nhóm "No" và "Yes" (bệnh tim):

- Không có sự khác biệt lớn về trung vị BMI giữa người mắc và không mắc bệnh tim. Nghĩa là BMI không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến nguy cơ bệnh tim.

- Ảnh hưởng của hút thuốc:

- Sự khác biệt giữa nhóm hút thuốc và không hút thuốc là rất nhỏ trong cả hai nhóm bệnh tim và không bệnh tim. Điều này cho thấy, thói quen hút thuốc không tạo ra sự chênh lệch lớn về BMI.


* Outliers và phân phối:

- Outliers xuất hiện ở cả hai nhóm (mắc bệnh tim và không mắc bệnh tim), đặc biệt là ở các giá trị BMI rất cao (>40).

- Nhóm "Yes" (mắc bệnh tim) có vẻ có ít outliers hơn một chút so với nhóm "No", điều này có thể do số lượng mẫu hoặc đặc điểm của tập dữ liệu.

***Kết luận:***

* BMI: Không có sự khác biệt lớn về BMI giữa nhóm mắc và không mắc bệnh tim, cũng như giữa nhóm hút thuốc và không hút thuốc.
* Hút thuốc: Trong biểu đồ này, hút thuốc dường như không có tác động đáng kể đến chỉ số BMI hoặc sự khác biệt giữa các nhóm bệnh tim.
  1. **Số giờ ngủ và sức khỏe tinh thần có quan hệ gì đối với bệnh tiểu đường không?**

***Nhận xét:***

* Phân bố số giờ ngủ và sức khỏe tinh thần:

- Số giờ ngủ:

- Phân bố trải dài từ 0 đến khoảng 24 giờ, nhưng tập trung chủ yếu trong khoảng 5-10 giờ, điều này phản ánh khoảng ngủ phổ biến trong dân số.

- Sức khỏe tinh thần:

- Giá trị sức khỏe tinh thần (MentalHealth) dao động từ 0 (tinh thần tốt) đến 30 (sức khỏe tinh thần rất kém). Phân phối rải đều, nhưng có nhiều điểm tập trung ở mức dưới 10.

* Mối quan hệ giữa sức khỏe tinh thần và bệnh tiểu đường:

- Nhóm "No" (không mắc tiểu đường):

- Đây là nhóm chiếm đa số (màu cam). Hầu hết phân bố của nhóm này tập trung trong khoảng 5-10 giờ ngủ và sức khỏe tinh thần khá tốt (MentalHealth < 10).

- Nhóm "Yes" (mắc tiểu đường):

- Nhóm này (màu xanh dương) xuất hiện ở nhiều khoảng sức khỏe tinh thần (từ 0 đến 30). Tuy nhiên, họ có vẻ phân bố tương tự về số giờ ngủ với nhóm "No".

- Nhóm "No, borderline diabetes" (tiền tiểu đường):

- Nhóm này (màu xanh lá) có phân bố tương đối ít và tập trung vào vùng sức khỏe tinh thần tốt hơn (thấp hơn 15), điều này có thể phản ánh mức độ ảnh hưởng thấp hơn so với người mắc bệnh tiểu đường hoàn toàn.

- Nhóm "Yes (during pregnancy)" (mắc tiểu đường trong thai kỳ):

- Nhóm này (màu đỏ) có số lượng rất ít, khó nhận xét chung. Tuy nhiên, một số điểm xuất hiện ở mức sức khỏe tinh thần cao (MentalHealth > 15).

* Tác động tiềm năng:

- Số giờ ngủ và sức khỏe tinh thần:

- Có một số điểm bất thường, ví dụ: những người ngủ quá ít (0-2 giờ) hoặc quá nhiều (20-24 giờ) thường có sức khỏe tinh thần kém hơn (MentalHealth cao).


- Bệnh tiểu đường:

- Không có sự khác biệt rõ ràng về số giờ ngủ giữa các nhóm bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, những người mắc tiểu đường hoặc tiền tiểu đường có xu hướng xuất hiện ở các giá trị sức khỏe tinh thần cao hơn (kém hơn).

- Tiểu đường trong thai kỳ (Yes during pregnancy) dường như không bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi số giờ ngủ, nhưng sức khỏe tinh thần có thể chịu ảnh hưởng.

***Kết luận:***

* Số giờ ngủ: Ngủ quá ít hoặc quá nhiều có thể liên quan đến sức khỏe tinh thần kém, bất kể trạng thái bệnh tiểu đường.
* Sức khỏe tinh thần: Những người mắc tiểu đường có vẻ dễ có sức khỏe tinh thần kém hơn so với người không mắc.
  1. **Mối quan hệ giữa vận động thể chất và bệnh tim?**

***Nhận xét:***

* So sánh tỷ lệ mắc bệnh tim giữa hai nhóm:

- Nhóm có vận động thể chất ("Yes"):

- Tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn đáng kể so với nhóm không vận động.

- Điều này cho thấy vận động thể chất có thể là một yếu tố quan trọng trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

- Nhóm không vận động thể chất ("No"):

- Tỷ lệ mắc bệnh tim cao hơn đáng kể so với nhóm vận động.

- Sự khác biệt này có thể là do lối sống ít vận động làm gia tăng các yếu tố nguy cơ, chẳng hạn như béo phì, huyết áp cao, hoặc mức cholesterol không lành mạnh.

* Mối quan hệ giữa vận động và bệnh tim:

- Biểu đồ thể hiện một xu hướng rõ ràng rằng việc vận động thể chất thường xuyên có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn.


- Mặc dù đây là một mối quan hệ tổng quan, cần lưu ý rằng:

- Vận động thể chất có thể chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng (bao gồm chế độ ăn uống, di truyền, mức độ căng thẳng, v.v.).

- Có thể cần phân tích thêm để kiểm tra các yếu tố liên quan khác.

***Ý nghĩa của kết quả:***

* Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu khoa học cho rằng vận động thể chất có lợi ích lớn trong việc duy trì sức khỏe tim mạch.
* Đối với các chương trình sức khỏe cộng đồng, việc khuyến khích người dân tăng cường vận động thể chất có thể là một chiến lược hiệu quả để giảm tỷ lệ mắc bệnh tim.
  1. **Tình trạng sức khỏe tổng quát có ảnh hưởng đến khó khăn khi đi lại không?**

***Nhận xét:***

* Tỷ lệ khó khăn khi đi lại trong từng nhóm sức khỏe tổng quát:

- Nhóm "Excellent" (xuất sắc):

- Gần như toàn bộ (gần 100%) không gặp khó khăn khi đi lại (màu tím).

- Điều này phản ánh rằng những người có sức khỏe tổng quát tốt rất ít khả năng gặp vấn đề về đi lại.

- Nhóm "Very good" và "Good":

- Đa số vẫn không gặp khó khăn khi đi lại (màu tím), nhưng tỷ lệ những người gặp khó khăn (màu vàng) tăng nhẹ so với nhóm "Excellent".

- Điều này có thể cho thấy một mối liên hệ giữa sức khỏe tổng quát kém hơn một chút và khả năng di chuyển bị ảnh hưởng.

- Nhóm "Fair" (trung bình):

- Có sự gia tăng đáng kể về tỷ lệ những người gặp khó khăn khi đi lại (màu vàng), khoảng hơn 50%.

- Nhóm này cho thấy sự suy giảm sức khỏe tổng quát có liên quan rõ ràng đến vấn đề đi lại.

- Nhóm "Poor" (kém):

- Hầu hết (khoảng 80-90%) gặp khó khăn khi đi lại (màu vàng).

- Đây là nhóm có tỷ lệ khó khăn khi đi lại cao nhất, phù hợp với việc sức khỏe tổng quát yếu ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng di chuyển.

* Xu hướng tổng thể:

- Khi tình trạng sức khỏe tổng quát giảm từ "Excellent" xuống "Poor," tỷ lệ người gặp khó khăn khi đi lại tăng rõ rệt.

- Nhóm có sức khỏe tổng quát tốt ("Excellent" và "Very good") gần như không gặp khó khăn khi đi lại, trong khi nhóm có sức khỏe kém hơn ("Fair" và "Poor") chịu ảnh hưởng nặng nề hơn về khả năng di chuyển.

***Ý nghĩa:***


* Tác động của sức khỏe tổng quát:

- Tình trạng sức khỏe tổng quát là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng vận động. Những người có sức khỏe kém dễ gặp khó khăn khi di chuyển, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và khả năng tham gia các hoạt động hàng ngày.

* Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe:

- Nhóm có sức khỏe kém cần được hỗ trợ đặc biệt, chẳng hạn như vật lý trị liệu, thiết bị hỗ trợ di chuyển, hoặc các chương trình cải thiện sức khỏe tổng quát.

* 1. **So sánh số ngày sức khỏe tinh thần không tốt giữa người uống và không uống rượu**



***Nhận xét:***

* Ảnh hưởng lên sức khỏe tinh thần (MentalHealth):

- Nhóm không uống rượu bia ("No"):

- Trung vị (median) của số ngày sức khỏe tinh thần không tốt khá thấp, khoảng 2- 3 ngày.

- Khoảng phân bố dữ liệu (IQR) cũng tương đối hẹp, đa số rơi vào khoảng 0-5 ngày.

- Có một số outliers (các điểm nằm ngoài khoảng thông thường), nhưng không phổ biến.

- Nhóm uống rượu bia ("Yes"):

- Trung vị số ngày sức khỏe tinh thần không tốt cao hơn so với nhóm "No", khoảng 4-5 ngày.

- Khoảng phân bố dữ liệu (IQR) rộng hơn, cho thấy nhiều người trong nhóm này gặp vấn đề sức khỏe tinh thần kéo dài hơn.

- Có nhiều outliers hơn, đặc biệt ở các giá trị số ngày không tốt rất cao (gần 30 ngày).

***Kết luận 1***

- Nhóm có thói quen uống rượu bia có sức khỏe tinh thần kém hơn rõ rệt so với nhóm không uống.

- Thói quen uống rượu bia có thể là một yếu tố góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tinh thần như căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm.

* Ảnh hưởng lên sức khỏe thể chất (PhysicalHealth):

- Nhóm không uống rượu bia ("No"):

- Trung vị số ngày sức khỏe thể chất không tốt khá thấp, khoảng 1-2 ngày.

- Khoảng phân bố dữ liệu (IQR) rất hẹp, đa số rơi vào khoảng 0-5 ngày.

- Có một số outliers, nhưng tương đối ít.

- Nhóm uống rượu bia ("Yes"):

- Trung vị số ngày sức khỏe thể chất không tốt tương đương hoặc thấp hơn một chút so với nhóm không uống (khoảng 1-2 ngày).

- Khoảng phân bố dữ liệu tương tự với nhóm không uống, cho thấy thói quen uống rượu bia không có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thể chất trong tập dữ liệu này.


***Kết luận 2:***

- Thói quen uống rượu bia không có ảnh hưởng rõ ràng đến sức khỏe thể chất, hoặc ít nhất không khác biệt đáng kể so với nhóm không uống.

- Điều này có thể phụ thuộc vào mức độ tiêu thụ rượu bia (nhẹ, vừa phải, hay lạm dụng) mà biểu đồ này không phản ánh được.

***Tổng quan và so sánh:***

* Sức khỏe tinh thần: Nhóm uống rượu bia bị ảnh hưởng tiêu cực hơn so với nhóm không uống. Thói quen uống rượu bia có thể liên quan đến các vấn đề tâm lý.
* Sức khỏe thể chất: Không có sự khác biệt rõ ràng giữa hai nhóm, cho thấy ảnh hưởng của rượu bia lên sức khỏe thể chất có thể không đáng kể trong tập dữ liệu này.
  1. **Mối quan hệ giữa thời gian ngủ và người hút thuốc?**

***Nhận xét:***

* Sự khác biệt về số giờ ngủ trung bình:

- Nhóm hút thuốc ("Yes"):

- Số giờ ngủ trung bình xấp xỉ 7 giờ.

- Nhóm không hút thuốc ("No"):

- Số giờ ngủ trung bình cũng xấp xỉ 7 giờ.

- So sánh:

- Số giờ ngủ trung bình giữa hai nhóm gần như không có sự khác biệt đáng kể.

* Nhận xét về ảnh hưởng của thói quen hút thuốc:

- Không có sự khác biệt lớn:


- Dữ liệu cho thấy thói quen hút thuốc dường như không ảnh hưởng nhiều đến thời lượng ngủ trung bình hàng ngày của một người.

- Chất lượng giấc ngủ (không được thể hiện):

- Mặc dù thời lượng ngủ không khác biệt, nhưng chất lượng giấc ngủ có thể khác nhau giữa hai nhóm. Những người hút thuốc có thể bị ảnh hưởng bởi các vấn đề như khó thở, gián đoạn giấc ngủ, hoặc chất lượng giấc ngủ kém hơn, điều này không được phản ánh trong dữ liệu.

***Kết luận:***

* Số giờ ngủ trung bình giữa người hút thuốc và không hút thuốc là tương đồng (~7 giờ).
* Chưa thể kết luận về tác động của hút thuốc đối với giấc ngủ chỉ dựa trên thời lượng ngủ; cần bổ sung thêm các phân tích về chất lượng giấc ngủ hoặc các yếu tố sức khỏe liên quan.
  1. **Mối quan hệ giữa chỉ số BMI và tình trạng ung thư da?**



***Nhận xét:***

* So sánh BMI trung bình giữa hai nhóm:

- Nhóm mắc bệnh ung thư da ("Yes"):

- BMI trung bình của nhóm này ở mức khoảng 25-26.

- Nhóm không mắc bệnh ung thư da ("No"):

- BMI trung bình của nhóm này tương tự, cũng ở mức 25-26.

- So sánh:

- Không có sự khác biệt đáng kể giữa BMI trung bình của hai nhóm. Điều này cho thấy BMI có thể không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến việc mắc bệnh ung thư da.

* Nhận xét về mối liên hệ giữa BMI và ung thư da:

- Không có sự khác biệt rõ rệt:

- Biểu đồ không chỉ ra mối liên hệ mạnh mẽ giữa BMI và nguy cơ mắc ung thư da.

- Yếu tố khác cần xem xét:

- Ung thư da thường liên quan đến các yếu tố khác như tiếp xúc với ánh nắng mặt trời (UV), di truyền, và lối sống, thay vì chỉ số BMI.

***Kết luận:***

* BMI trung bình của nhóm mắc bệnh và không mắc bệnh ung thư da là tương đồng.
* Cần thêm các phân tích sâu hơn với các yếu tố khác để hiểu rõ nguyên nhân và nguy cơ liên quan đến ung thư da.
  1. **So sánh tỉ lệ mắc bệnh tim của những người có tiền sử bị và không bị đột quỵ?**

***Nhận xét:***

* Tỷ lệ mắc bệnh tim trong nhóm không có tiền sử đột quỵ:

- Không mắc bệnh tim: Chiếm 92.5%, phần lớn trong nhóm này không bị bệnh tim.

- Mắc bệnh tim: Chỉ chiếm 7.5%, cho thấy tỷ lệ mắc bệnh tim ở nhóm này là rất thấp.

* Tỷ lệ mắc bệnh tim trong nhóm có tiền sử đột quỵ:

- Không mắc bệnh tim: Chiếm 63.6%, giảm đáng kể so với nhóm không có tiền sử đột quỵ.

- Mắc bệnh tim: Chiếm 36.4%, cao hơn nhiều so với nhóm không có tiền sử đột quỵ.

* So sánh giữa hai nhóm:

- Nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn rõ rệt ở nhóm có tiền sử đột quỵ:

- Tỷ lệ mắc bệnh tim ở nhóm có tiền sử đột quỵ (36.4%) cao gấp nhiều lần so với nhóm không có tiền sử đột quỵ (7.5%).

- Điều này cho thấy đột quỵ có thể là một yếu tố nguy cơ lớn đối với bệnh tim, hoặc cả hai bệnh lý này có thể liên quan đến các yếu tố nguy cơ chung như cao huyết áp, tiểu đường, hoặc lối sống không lành mạnh.

- Nhóm không có tiền sử đột quỵ:

- Tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn rất nhiều, điều này có thể do nhóm này ít tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ liên quan hoặc có sức khỏe tim mạch tốt hơn.

***Ý nghĩa và ứng dụng:***

* Nhóm có tiền sử đột quỵ cần được chú ý đặc biệt:

- Những người từng bị đột quỵ có nguy cơ cao mắc bệnh tim. Điều này gợi ý rằng cần có các biện pháp quản lý và điều trị phù hợp để giảm nguy cơ mắc thêm bệnh lý tim mạch.

* Tầm quan trọng của phòng ngừa:

- Việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ chung như huyết áp, cholesterol, cân nặng, và lối sống là rất quan trọng để giảm nguy cơ cả đột quỵ và bệnh tim.

**II. Góc nhìn cộng đồng và yếu tố nhân khẩu học**

*Mục tiêu:* Tìm hiểu sự khác biệt về sức khỏe giữa các nhóm dân số và xác định những yếu tố nguy cơ đặc trưng.

* 1. **Nam và nữ có nguy cơ mắc bệnh tim như thế nào?**

**A green and red pie chart

Description automatically generated**

***Nhận xét:***

**Tổng quan**

- Tỉ lệ nam giới mắc bệnh tim là 10.6%, trong khi nữ giới là 6.7%. Điều này cho thấy nam giới có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn so với nữ giới.

- Phần lớn diện tích của cả hai biểu đồ đều thuộc về nhóm "Không mắc bệnh", cho thấy bệnh tim không phải là một căn bệnh phổ biến ở cả hai giới. Tuy nhiên, sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh giữa hai giới vẫn đáng lưu ý.

**Một số suy đoán có thể rút ra từ biểu đồ**

- Các yếu tố nguy cơ: Có thể có những yếu tố nguy cơ khác nhau liên quan đến giới tính làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim ở nam giới, chẳng hạn như thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống, hoặc yếu tố di truyền.

- Cần nghiên cứu sâu hơn: Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt này, cần tiến hành các nghiên cứu sâu hơn để xác định các yếu tố nguy cơ cụ thể và tìm ra giải pháp phòng ngừa và điều trị bệnh tim hiệu quả cho cả nam và nữ.

* 1. **Liệu tuổi tác ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tinh thần?**

A graph with blue and white stripes

Description automatically generated

***Nhận xét:***

**Tổng quan**

- Biểu đồ cột trên cho thấy một xu hướng khá rõ ràng: Số ngày trung bình cảm thấy sức khỏe tinh thần không tốt giảm dần theo tuổi tác. Điều này nghĩa là, nhìn chung, người trẻ tuổi (18-24) thường cảm thấy sức khỏe tinh thần không tốt hơn so với người cao tuổi (80 tuổi trở lên).

**Phân tích chi tiết**

- Nhóm tuổi 18-24: Nhóm này có số ngày trung bình cảm thấy sức khỏe tinh thần không tốt cao nhất. Điều này có thể giải thích do áp lực học tập, thi cử, các mối quan hệ xã hội phức tạp ở độ tuổi này.

- Nhóm tuổi từ 30-64: Các nhóm tuổi này có số ngày trung bình cảm thấy sức khỏe tinh thần không tốt giảm dần đều. Điều này cho thấy sức khỏe tinh thần có xu hướng cải thiện khi con người bước vào giai đoạn trưởng thành và ổn định cuộc sống.

- Nhóm tuổi 65 trở lên: Nhóm này có số ngày trung bình cảm thấy sức khỏe tinh thần không tốt thấp nhất. Có thể do người cao tuổi đã nghỉ hưu, có nhiều thời gian rảnh rỗi, hệ thống hỗ trợ xã hội vững chắc hơn, và đã trải qua nhiều kinh nghiệm sống nên có khả năng đối phó với stress tốt hơn.

**Nguyên nhân có thể**

- Áp lực cuộc sống: Người trẻ tuổi thường phải đối mặt với nhiều áp lực trong học tập, công việc, các mối quan hệ xã hội.

- Thay đổi sinh lý: Khi lớn tuổi, cơ thể trải qua nhiều thay đổi về hormone, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc.

- Kinh nghiệm sống: Người lớn tuổi thường có nhiều kinh nghiệm sống, giúp họ đối phó với khó khăn tốt hơn và có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống.

- Hệ thống hỗ trợ xã hội: Người cao tuổi thường có gia đình, bạn bè quan tâm, tạo cảm giác an toàn và được hỗ trợ.

* 1. **Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường ở các chủng tộc khác nhau như thế nào?**

**A green and red pie chart

Description automatically generated**

***Nhận xét:***

**Nhận xét chung**

- Biểu đồ cho thấy có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường giữa các chủng tộc.

- Người Mỹ bản địa và người da đen có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất (20.7% và 20.2%): Cả hai nhóm này đều có tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường cao hơn đáng kể so với các nhóm chủng tộc khác.

- Người châu Á và người da trắng có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất (10.9% và 12.7%): Hai nhóm này có tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường thấp hơn so với các nhóm còn lại.

- Người Hispanic và người thuộc nhóm khác (14.4% và 14.7%): Tỷ lệ mắc bệnh của hai nhóm này nằm ở mức trung bình, cao hơn người châu Á và người da trắng nhưng thấp hơn người Mỹ bản địa và người da đen.

**Các yếu tố có thể ảnh hưởng**

- Yếu tố di truyền: Một số nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về gen giữa các chủng tộc, có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

- Môi trường sống: Điều kiện sống, chế độ ăn uống, lối sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định nguy cơ mắc bệnh.

- Tiền sử gia đình: Nếu trong gia đình có người mắc bệnh tiểu đường, nguy cơ mắc bệnh của các thành viên khác sẽ cao hơn.

- Tiếp cận dịch vụ y tế: Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cũng ảnh hưởng đến việc phát hiện và điều trị bệnh tiểu đường.

* 1. **Tỷ lệ mắc bệnh tim ở các chủng tộc khác nhau như thế nào?**

**A group of green circles with red and green numbers

Description automatically generated**

***Nhận xét:***

**Nhận xét chung**

- Rõ ràng có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ mắc bệnh tim giữa các nhóm chủng tộc.

- Người Mỹ bản địa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: Nhóm này có tỷ lệ mắc bệnh tim cao nhất (10.4%), cho thấy họ đối mặt với rủi ro sức khỏe tim mạch lớn hơn so với các nhóm khác.

- Người châu Á có tỷ lệ mắc bệnh thấp nhất (3.3%), cho thấy họ có sức khỏe tim mạch tốt hơn.

- Người Hispanic, người thuộc nhóm khác, người da trắng và người da đen có tỷ lệ mắc bệnh nằm ở mức trung bình, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đáng kể so với người châu Á.

**Các yếu tố ảnh hưởng**

- Yếu tố di truyền: Một số nghiên cứu chỉ ra rằng gen di truyền có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định nguy cơ mắc bệnh tim.

- Môi trường sống: Điều kiện sống, chế độ ăn uống, mức độ ô nhiễm, và tiếp xúc với các chất độc hại đều có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

- Lối sống: Hút thuốc, ít vận động, căng thẳng, và chế độ ăn uống không lành mạnh là những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim.

- Tiếp cận dịch vụ y tế: Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao có thể ảnh hưởng đến việc phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị bệnh tim.

- Các yếu tố xã hội: Tình trạng kinh tế xã hội, giáo dục, và phân biệt đối xử cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

* 1. **Việc sử dụng đồ uống có cồn có ảnh hưởng tới thận ở các nhóm tuổi khác nhau không?**

**A graph of blue bars

Description automatically generated**

***Nhận xét:***

**Nhận xét chi tiết**

- Tỷ lệ người mắc bệnh thận do rượu bia tăng từ nhóm tuổi trẻ (18-24) lên đến nhóm tuổi cao nhất (80 tuổi trở lên). Điều này cho thấy nguy cơ mắc bệnh càng cao khi tuổi tác càng lớn.

- Ở nhóm tuổi 75-79 và 80 tuổi trở lên, tỷ lệ người mắc bệnh tăng rất nhanh so với các nhóm tuổi khác. Điều này cho thấy tác động của rượu bia đối với sức khỏe thận ở người cao tuổi là rất nghiêm trọng.

- Từ độ tuổi 40 trở đi, tỷ lệ người mắc bệnh bắt đầu tăng lên đáng kể, cho thấy nguy cơ mắc bệnh tăng cao từ độ tuổi trung niên.

**Nguyên nhân có thể**

- Sự suy giảm chức năng thận theo tuổi: Khi lớn tuổi, chức năng thận tự nhiên giảm sút, làm giảm khả năng lọc chất độc, bao gồm cả rượu bia.

- Sử dụng thuốc lâu dài: Người cao tuổi thường sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau, một số loại thuốc này có thể tương tác với rượu bia, gây hại cho thận.

- Các bệnh lý kèm theo: Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh lý khác như tiểu đường, cao huyết áp, các bệnh về gan, làm tăng nguy cơ tổn thương thận khi sử dụng rượu bia.

- Lối sống không lành mạnh: Ngoài rượu bia, nhiều người cao tuổi còn có các thói quen không lành mạnh khác như hút thuốc, ít vận động, chế độ ăn uống không hợp lý, khiến cho tình trạng bệnh thận trở nên nghiêm trọng hơn.

* 1. **So sánh khả năng bị hen suyễn giữa nam và nữ?**

A close-up of a pie chart

Description automatically generated

***Nhận xét:***

**Kết quả chính**

- Phụ nữ có tỷ lệ mắc hen suyễn cao hơn nam giới: Cụ thể, 15.6% phụ nữ trong khảo sát mắc bệnh hen suyễn, trong khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 10.9%.

- Nam giới có tỷ lệ không mắc hen suyễn cao hơn: 89.1% nam giới trong khảo sát không mắc bệnh hen suyễn, so với 84.4% ở nữ giới.

**Nguyên nhân có thể**

- Yếu tố sinh học: Hormone, hệ miễn dịch và các yếu tố di truyền có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bệnh hen suyễn ở phụ nữ.

- Yếu tố môi trường: Tiếp xúc với các chất gây dị ứng, ô nhiễm không khí, và các yếu tố kích thích khác có thể khác nhau giữa nam và nữ, dẫn đến sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh.

- Yếu tố xã hội: Áp lực xã hội, lối sống, và các yếu tố tâm lý cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh hen suyễn ở cả nam và nữ.

* 1. **Tuổi tác có phải là yếu tố làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim không?**

A graph of blue and red bars

Description automatically generated

***Nhận xét:***

**Nhận xét chi tiết**

- Rõ ràng, số lượng người mắc bệnh tim tăng đáng kể khi bước vào độ tuổi trung niên và cao tuổi. Điều này cho thấy tuổi tác là một yếu tố nguy cơ quan trọng đối với bệnh tim.

- Ở các nhóm tuổi từ 60 trở lên, số lượng người mắc bệnh tim tăng vọt so với các nhóm tuổi trẻ hơn. Điều này cho thấy nguy cơ mắc bệnh tim ở người cao tuổi là rất cao.

- Mặc dù tỷ lệ mắc bệnh tim ở nhóm tuổi trẻ thấp hơn so với các nhóm tuổi khác, nhưng vẫn có một số trường hợp mắc bệnh. Điều này cho thấy các yếu tố nguy cơ như lối sống không lành mạnh, di truyền có thể gây ra bệnh tim ở ngay cả những người trẻ tuổi.

**Nguyên nhân có thể**

- Sự lão hóa: Khi tuổi tác tăng lên, các cơ quan trong cơ thể, bao gồm cả tim, bắt đầu suy giảm chức năng, tăng nguy cơ mắc bệnh.

- Các yếu tố nguy cơ: Các yếu tố như huyết áp cao, cholesterol cao, tiểu đường, hút thuốc, béo phì, ít vận động tích lũy theo thời gian và tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

- Bệnh lý kèm theo: Nhiều bệnh lý khác như viêm khớp, suy thận, ung thư cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

* 1. **Thời lượng ngủ trung bình thay đổi như thế nào giữa các nhóm tuổi khác nhau?**

**A graph with a line

Description automatically generated**

***Nhận xét:***

**Nhận xét chi tiết**

- Từ nhóm tuổi 18-24, thời lượng ngủ trung bình giảm khá nhanh cho đến độ tuổi 30-34. Điều này có thể giải thích bởi áp lực học tập, công việc và các hoạt động xã hội ở độ tuổi này.

- Từ 35-49 tuổi, thời lượng ngủ có xu hướng ổn định ở mức tương đối thấp.

- Tăng dần ở người cao tuổi: Bắt đầu từ độ tuổi 50 trở lên, thời lượng ngủ trung bình lại tăng lên đáng kể. Điều này cho thấy nhu cầu ngủ của con người tăng lên khi về già.

**Giải thích các xu hướng**

- Tuổi trẻ: Ở độ tuổi trẻ, nhu cầu về năng lượng và hoạt động cao hơn, dẫn đến thời gian ngủ ít hơn. Áp lực học tập, công việc và các hoạt động xã hội cũng khiến nhiều người thức khuya.

- Tuổi trung niên: Giai đoạn này, nhiều người phải đối mặt với nhiều áp lực trong công việc và gia đình, dẫn đến căng thẳng và khó ngủ.

- Tuổi cao: Khi về già, các hoạt động thể chất giảm, nhu cầu năng lượng cũng giảm theo, dẫn đến nhu cầu ngủ tăng lên. Tuy nhiên, một số bệnh lý mãn tính cũng có thể gây khó ngủ ở người cao tuổi.

* 1. **Sức khỏe tổng quan giữa các chủng tộc có sự khác biệt gì nổi bật?**

**A group of pie charts

Description automatically generated**

***Nhận xét:***

**Nhận xét chung**

- Có sự khác biệt đáng kể về tình trạng sức khỏe giữa các nhóm chủng tộc.

- Người Hispanic có tình hình sức khỏe tốt nhất: Nhóm này có tỷ lệ đánh giá sức khỏe ở mức "fair" và "poor" thấp, trong khi tỷ lệ đánh giá ở mức "excellent", "very good" và "good" là khá cao.

- Người châu Á và người da trắng có tình hình sức khỏe kém nhất với tỷ lệ đánh giá ở mức "poor" là cao nhất (34.7% và 37.8%).

- Các nhóm khác có tình hình sức khỏe ở mức trung bình, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm.

**Nguyên nhân có thể**

- Yếu tố di truyền: Một số nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về gen giữa các chủng tộc, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Môi trường sống: Điều kiện sống, tiếp cận dịch vụ y tế, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, chế độ ăn uống, và lối sống khác nhau giữa các nhóm chủng tộc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Yếu tố xã hội: Tình trạng kinh tế xã hội, giáo dục, phân biệt đối xử cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Tiếp cận dịch vụ y tế: Khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao có thể khác nhau giữa các nhóm chủng tộc.

* 1. **Có mối liên hệ nào giữa giới tính và tỷ lệ đột quỵ không?**

A blue circle with yellow triangle

Description automatically generated

***Nhận xét:***

**Nhận xét chi tiết**

- Tỷ lệ đột quỵ thấp: Cả nam và nữ đều có tỷ lệ đột quỵ dưới 4%, cho thấy đây là một vấn đề sức khỏe không phổ biến.

- Sự khác biệt nhỏ: Sự khác biệt về tỷ lệ đột quỵ giữa nam và nữ là rất nhỏ, chỉ chênh lệch 0,1%. Điều này cho thấy giới tính không phải là yếu tố quyết định chính trong việc mắc bệnh đột quỵ.

**Ý nghĩa của biểu đồ**

- Biểu đồ cho thấy nguy cơ đột quỵ là tương đối đồng đều ở cả nam và nữ.


- Để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây đột quỵ, cần xem xét các yếu tố khác như tuổi tác, huyết áp, cholesterol, tiểu đường, hút thuốc, và lối sống.

- Mặc dù tỷ lệ đột quỵ không cao, nhưng việc phòng ngừa vẫn rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

1. **Góc nhìn về các yếu tố hành vi và thói quen sống**

*Mục tiêu:* Hiểu rõ hơn về cách các thói quen hàng ngày ảnh hưởng đến sức khỏe và các bệnh mãn tính.

* 1. **Mối liên hệ giữa thói quen hút thuốc và bệnh tim?**



***Nhận xét:***

* Sự phân bố BMI theo trạng thái hút thuốc và bệnh tim:

- Nhìn chung, chỉ số BMI trải dài từ thấp đến cao ở cả hai nhóm (hút thuốc và không hút thuốc).

- Ở cả hai trạng thái hút thuốc (Yes và No), những người mắc bệnh tim (màu cam) có xu hướng chỉ số BMI tập trung cao hơn một chút so với những người không mắc bệnh tim (màu xanh).


* Ảnh hưởng của thói quen hút thuốc:

- Đối với người không hút thuốc, hình dạng phân bố BMI cho thấy có phần tương tự với nhóm hút thuốc.

- Tuy nhiên, mức độ chênh lệch BMI giữa nhóm có bệnh tim và không có bệnh tim có vẻ rõ hơn ở nhóm không hút thuốc.

***Kết luận:***

* Thói quen hút thuốc dường như không làm thay đổi đáng kể phân bố BMI ở hai nhóm người có và không có bệnh tim.
* Chỉ số BMI cao có thể liên quan đến việc gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bất kể người đó có hút thuốc hay không.
  1. **Tác động của việc vận động thể chất đến tình trạng sức khỏe tổng quát**



***Nhận xét:***

* Sự khác biệt giữa nhóm có và không vận động thể chất:

- Nhóm có vận động thể chất (Yes):

- Những người không mắc bệnh tim (màu xanh) có mức sức khỏe tổng quát (PhysicalHealth) tốt hơn (chỉ số thấp hơn) so với những người mắc bệnh tim (màu cam).

- Nhóm không vận động thể chất (No):

- Những người không mắc bệnh tim vẫn có sức khỏe tổng quát tốt hơn so với nhóm mắc bệnh tim, nhưng chênh lệch giữa hai nhóm này lớn hơn nhiều so với nhóm có vận động.


* Tác động của vận động thể chất:

- Những người không vận động thể chất (No) có chỉ số sức khỏe tổng quát cao hơn đáng kể (thể hiện tình trạng sức khỏe kém hơn), đặc biệt ở nhóm mắc bệnh tim.

- Vận động thể chất có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tổng quát, ngay cả đối với những người mắc bệnh tim.

***Kết luận:***

* Vận động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng quát, đặc biệt là ở những người mắc bệnh tim.
* Người không vận động thể chất có xu hướng sức khỏe tổng quát kém hơn, bất kể họ có mắc bệnh tim hay không.
  1. **Mối quan hệ giữa giấc ngủ, sức khỏe tâm lý và bệnh tim là gì?**

***Nhận xét:***

* Biểu đồ bên trái:

- Mối quan hệ giữa Giấc ngủ và Sức khỏe Tâm lý: Có vẻ như có một xu hướng giảm giữa

số giờ ngủ và tình trạng sức khỏe tâm lý. Những điểm màu đỏ (No) cho thấy những người không có vấn đề về sức khỏe tâm lý thường có giờ ngủ nhiều hơn, trong khi những điểm màu xanh (Yes) cho thấy những người có vấn đề sức khỏe tâm lý thường ngủ ít hơn.

- Tính chất phân bố: Biểu đồ này cho thấy sự phân bố của các điểm dữ liệu, cho thấy rằng có sự khác biệt rõ rệt về giờ ngủ giữa hai nhóm.

* Biểu đồ bên phải:

- Tác động của Giấc ngủ đến Sức khỏe Tâm lý: Biểu đồ hộp cho thấy sự khác biệt giữa những người có và không có bệnh tim. Nhóm "Yes" có thể có mức độ giấc ngủ thấp hơn so với nhóm "No", cho thấy giấc ngủ không đủ có thể liên quan đến sức khỏe tâm lý kém.

- Sự phân bố giữa các nhóm: Các hộp cho thấy sự khác biệt trong mức độ giấc ngủ giữa các nhóm "Có bệnh tim" và "Không có bệnh tim", với sự chồng chéo tối thiểu, điều này cho thấy rằng giấc ngủ có thể là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý.

***Kết luận:***

* Cả hai biểu đồ đều chỉ ra rằng giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý, và có thể có mối liên hệ giữa giấc ngủ kém và các vấn đề sức khỏe như bệnh tim. Những phát hiện này có thể quan trọng trong việc phát triển các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tâm lý cho cộng đồng.
  1. **Tác động của rượu bia đến thời lượng ngủ hàng ngày?**

**A graph with multiple colored lines

Description automatically generated with medium confidence**

***Nhận xét:***

- Thời lượng ngủ trung bình của nhóm không sử dụng rượu bia và nhóm có sử dụng rượu bia tương đối giống nhau (thể hiện qua đường giữa của hộp).

- Phân bố thời lượng ngủ của hai nhóm không có sự khác biệt rõ rệt.

- Việc sử dụng rượu bia dường như không ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng ngủ trung bình hàng ngày.

* 1. **Thời lượng ngủ có liên quan như thế nào tới đột quỵ?**

A graph with blue lines and numbers

Description automatically generated

***Nhận xét:***

**Xu hướng chung**

- Tỉ lệ đột quỵ thấp nhất: Khi ngủ khoảng 7 giờ mỗi đêm. Đây có thể coi là khoảng thời gian ngủ lý tưởng để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

- Tỉ lệ đột quỵ tăng: Khi thời lượng ngủ quá ngắn hoặc quá dài, tỉ lệ đột quỵ có xu hướng tăng lên. Điều này cho thấy việc ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều không tốt cho sức khỏe và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh đột quỵ.

**Kết luận**

- Có một mối liên hệ rõ ràng giữa thời lượng ngủ và nguy cơ đột quỵ.

- Để giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, chúng ta nên cố gắng ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm.

- Tuy nhiên, đây chỉ là một yếu tố trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ đột quỵ. Các yếu tố khác như chế độ ăn uống, vận động, hút thuốc, huyết áp, cholesterol cũng đóng vai trò quan trọng.

* 1. **Liệu những người hút thuốc có thói quen uống rượu bia không?**

A blue circle with a yellow triangle

Description automatically generated

***Nhận xét:***

**Tổng quan**

- Nhóm không hút thuốc: Phần lớn (95.5%) không uống rượu bia, chỉ có một tỷ lệ nhỏ (4.5%) có thói quen này.

- Nhóm có hút thuốc: Tỷ lệ người uống rượu bia cao hơn so với nhóm không hút thuốc (10.2%). Điều này cho thấy có mối liên hệ giữa việc hút thuốc và việc uống rượu bia.

**Nhận xét chi tiết**

- Hút thuốc và uống rượu thường đi kèm: Việc một tỷ lệ đáng kể người hút thuốc cũng có thói quen uống rượu bia cho thấy hai hành vi này có thể có mối liên hệ. Có thể có nhiều yếu tố giải thích cho điều này, chẳng hạn như:

    + Ảnh hưởng xã hội: Trong một số nhóm xã hội, việc hút thuốc và uống rượu thường đi kèm với nhau.

    + Căng thẳng: Cả thuốc lá và rượu đều có thể được sử dụng để đối phó với căng thẳng, lo âu.

    + Các yếu tố tâm lý: Có thể có những yếu tố tâm lý chung khiến một người có xu hướng cả hút thuốc và uống rượu.

- Nguy cơ sức khỏe: Việc kết hợp cả hút thuốc và uống rượu làm tăng đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim mạch, gan, và các vấn đề sức khỏe khác.