

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM   
KHOA CÔNG CÔNG THÔNG TIN**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN 3**

**Data Fitting**

**Chủ đề: Toán ứng dụng – thống kê**

**Lớp: 22CLC01**

**Sinh viên: Trương Thuận Kiệt – 22127224**

**TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2024**

Mục lục

[**1.** **Giới thiệu về đồ án** 4](#_Toc174365044)

[**a.** **Linear Regression** 4](#_Toc174365045)

[**b.** **MAE (Mean absolute error)** 4](#_Toc174365046)

[**c.** **K-Fold Cross Validation** 5](#_Toc174365047)

[**d.** **Ý tưởng chung cho việc tìm ra mô hình tốt nhất** 6](#_Toc174365048)

[**2.** **Các thư viện đã sử dụng và mục đích sử dụng** 6](#_Toc174365049)

[**a.** **NumPy** 6](#_Toc174365050)

[**b.** **Pandas** 6](#_Toc174365051)

[**c.** **Maplotlib** 6](#_Toc174365052)

[**d.** **Seaborn** 6](#_Toc174365053)

[**3.** **Ý nghĩa của các hàm/class tự cài đặt và từ thư viện có sẵn đã sử dụng** 6](#_Toc174365054)

[**a.** **Class OLSLinearRegression** 6](#_Toc174365055)

[- **Hàm fit(self, X, y):** 6](#_Toc174365056)

[- **Hàm get\_params(self):** 7](#_Toc174365057)

[- **Hàm predict(self, X):** 7](#_Toc174365058)

[**b.** **Hàm mae(y, y\_hat)** 7](#_Toc174365059)

[**c.** **Hàm preprocess(X)** 8](#_Toc174365060)

[**d.** **Hàm k\_fold\_cross\_validation(X, k=5):** 8](#_Toc174365061)

[**e.** **Model1(train), Model2(train), Model3(train), Model4(train):** 9](#_Toc174365062)

[**4.** **Kết quả và nhận xét** 14](#_Toc174365063)

[**4.1** **Yêu cầu 1** 14](#_Toc174365064)

[**a.** **Thông tin cơ bản của data** 14](#_Toc174365065)

[**b.** **Thông tin chi tiết của data** 14](#_Toc174365066)

[**c.** **Phân tích các feature riêng biệt** 18](#_Toc174365067)

[**4.2** **Yêu cầu 2a** 22](#_Toc174365068)

[**a.** **Bước thực hiện:** 22](#_Toc174365069)

[**b.** **Kết quả từ mô hình:** 22](#_Toc174365070)

[**c.** **Nhận xét kết quả:** 22](#_Toc174365071)

[**4.3** **Yêu cầu 2b** 23](#_Toc174365072)

[**a.** **Bước thực hiện:** 23](#_Toc174365073)

[**b.** **Kết quả:** 23](#_Toc174365074)

[**c.** **Nhận xét:** 24](#_Toc174365075)

[**4.4** **Yêu cầu 2c** 24](#_Toc174365076)

[**a.** **Bước thực hiện:** 24](#_Toc174365077)

[**b.** **Kết quả:** 27](#_Toc174365078)

[**c.** **Nhận xét** 29](#_Toc174365079)

[**5.** **Tài liệu tham khảo** 30](#_Toc174365080)

[- **Linear Regression** 30](#_Toc174365081)

[- **K-Fold-Cross-Validation** 30](#_Toc174365082)

1. **Giới thiệu về đồ án**
2. **Linear Regression**

* Đây là một loại thuật toán machine learning để tính toán quan hệ tuyến tính giữa các biến phụ thuộc lẫn nhau và 1 hoặc nhiều tính năng độc lập bằng cách fit vào linear equation với dữ liệu từ tập training
* Khi có 1 feature thì được gọi là Simple Linear Regression và khi có nhiều hơn 1 features thì được gọi là Multiple Linear Regression
* Trong đó, Simple Linear Regression có dạng phương trình như sau:
* Y = a + bx
* Y: là giá trị cần dự đoán và là biến phụ thuộc
* a: là intercept (Hệ số chặn)
* b: là hệ số của x
* x: biến độc lập
* Ví dụ về đồ thị:

A graph with lines and dots

Description automatically generated

* Kế đến, Multiple Linear Regression có dạng phương trình như sau:
* Y = b0 + b1 \* x1 + b2 \* x2 + b3 \* x3 + …… bn \* xn
* Y: là giá trị cần dự đoán và là biến phụ thuộc
* a: là intercept (Hệ số chặn)
* bi: là các hệ số của xi
* xi: là các biến độc lập
* Ví dụ về đồ thị:

A graph with numbers and a line graph

Description automatically generated with medium confidence

1. **MAE (Mean absolute error)**

* Là sai số tuyệt đối trung bình để đánh giá độ chính xác của mô hình giữa giá trị dự đoán và thực tế
* Công thức:
* N: số lần quan sát (Ở trong project này thì n sẽ tương ứng với k fold mà sẽ nói ở dưới và k ở đây sẽ mặc định là 5)
* : giá trị thực tế của y
* : giá trị được dự đoán của y


1. **K-Fold Cross Validation**

* Trong đó, chúng ta sẽ chia ra làm 2 phần **K-Fold** và **Cross Validation**
* **K-Fold** dùng để chia data training thành k số tập nhỏ hơn để xác thực model. Sau đó model sẽ được train lại trên k-1 folds của data training, còn phần còn lại được dùng như tập validation để đánh giá model
* **Cross validation** dùng để train model trên tập train và evaluate nó trên tập test và lần lượt như vậy cho hết k fold, mỗi lần như vậy sẽ chọn fold riêng biệt cho test data, cuối cùng lấy sum MAE và chia trung bình
* **Mô hình hoạt động:**

A diagram of a model

Description automatically generated

* Vâỵ từ đó, chúng ta có thể thấy được K-Fold-Cross-Validation giúp khái quát hóa model từ đó có thể đưa ra dự đoán tốt hơn về data
* **Mô hình hoạt động:**



1. **Ý tưởng chung cho việc tìm ra mô hình tốt nhất**

* Đầu tiên ta sẽ shuffle training data
* Sau đó chia training data thành k nhóm nhỏ với các X\_train và y\_Train
* Với bộ dữ liệu X\_train và y\_Train với mô hình Mi ta sẽ đi tìm giá trị x trong phương trình ma trận X\_train \* x *≈* y\_train
* Sau khi tìm ra x thì dùng x tính MAE bằng X\_test và y\_test của mô hình Mi
* Sau khi tính toán thì so sánh độ lỗi MAE của các mô hình để tìm ra mô hình có MAE thấp nhất nghĩa là mô hình đó có độ tối ưu nhất

1. **Các thư viện đã sử dụng và mục đích sử dụng**
2. **NumPy**

* Dùng để xử lý các tính toán liên quan đến ma trận

1. **Pandas**

* Dùng để đọc dữ liệu từ file và biểu thị bảng so sánh MAE giữa các mô hình

1. **Maplotlib**

* Dùng để xậy dựng và hiển thị đồ thị

1. **Seaborn**

* Dùng để vẽ biểu đồ thể hiện mối quan hệ giữa các features

1. **Ý nghĩa của các hàm/class tự cài đặt và từ thư viện có sẵn đã sử dụng**
2. **Class OLSLinearRegression**

* **Hàm fit(self, X, y):**
* **Ý nghĩa**

Dùng để tìm nghiệm thông qua việc huấn luyện model linear regression theo cách OLS (Ordinary Least Squares)

* **Input:**

X: Là ma trận đặc trưng (feature matrix), trong đó mỗi hàng là một mẫu (sample) và mỗi cột là một đặc trưng (feature).

y: Là vector mục tiêu (target vector), chứa các giá trị đầu ra tương ứng với các mẫu trong X.

* **Output:**

Mô hình đã huấn luyện (self), với trọng số w được lưu trữ trong đối tượng.

* **Các bước thực hiện:**

**X.T @ X**: Tính tích vô hướng của ma trận X với chính nó (transpose). Đây là một phần của công thức OLS để tìm trọng số w.

**np.linalg.inv(X.T @ X)**: Tính nghịch đảo của ma trận này. Lưu ý rằng ma trận này phải không suy biến (invertible).

**X\_pinv**: Tính nghịch đảo Moore-Penrose của X để tìm trọng số w

**self.w = X\_pinv @ y**: Tính trọng số w bằng cách nhân nghịch đảo với y. Đây là trọng số của mô hình sau khi huấn luyện.

* **Hàm get\_params(self):**
* **Ý nghĩa:**

Trả về trọng số w đã được tính trong hàm fit

* **Output:**

Trọng số w

* **Hàm predict(self, X):**
* **Ý nghĩa:**

Dùng để dự đoán đầu ra **y\_hat** từ ma trận đặc trưng **X** dựa trên trọng số **w** đã tính

* **Input:**

X: ma trận đặc trưng

* **Output:**

Y\_hat: giá trị dự đoán

* **Các bước thực hiện:**

**X @ self.w:** Tính tích vô hướng của ma trận X với trọng số w để dự đoán giá trị y\_hat

1. **Hàm mae(y, y\_hat)**

* **Ý nghĩa:**

Dùng để tính sai số tuyệt đối trung bình (MAE) giữa giá trị thực tế y và giá trị dự đoán y\_hat.

* **Input**:

Y: giá trị thực tế (Y\_test)

* **Output:**

Gía trị mae

* **Các bước thực hiện:**

**np.abs(y.ravel() - y\_hat.ravel())**: Tính sai số tuyệt đối giữa y và y\_hat, đồng thời chuyển y và y\_hat thành vector một chiều bằng ravel()

**np.mean(...)**: Tính giá trị trung bình của sai số tuyệt đối

1. **Hàm preprocess(X)**

* **Ý nghĩa:**

Chuẩn bị dữ liệu đầu vào bằng cách thêm một cột 1 vào ma trận đặc trưng X. Điều này cần thiết cho mô hình hồi quy tuyến tính, vì cột 1 đại diện cho hệ số chặn (bias) trong phương trình tuyến tính

* **Ví dụ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Trước khi thêm cột bias | Sau khi thêm cột bias |
| [[79]  [65] [60]  ...  [44]  [98]  [92]] | [[ 1. 79.] [ 1. 65.]  [ 1. 60.]  ...  [ 1. 44.]  [ 1. 98.]  [ 1. 92.]] |

* **Input:**

X: ma trận đặc trưng

* **Output:**

X: ma trận X ban đầu nhưng đã thêm cột 1

* **Các bước thực hiện:**

**np.hstack((np.ones((X.shape[0], 1)), X))**: Ghép thêm một cột 1 vào trước ma trận X

1. **Hàm k\_fold\_cross\_validation(X, k=5):**

* **Ý nghĩa:**

Dùng để chia tập data thành k phần bằng nhau và sau đó thực hiện quy trình training và test k lần

* **Input:**

X : np.ndarray:

Ma trận dữ liệu đầu vào, mỗi hàng là một mẫu và mỗi cột là một đặc trưng.

k : int, optional:

Số lượng fold để chia dữ liệu (mặc định là 5).

* **Output:**

List[Tuple[np.ndarray, np.ndarray]]:

Danh sách chứa k phần tử, mỗi phần tử là một tuple (train\_indices, test\_indices) với:

+ train\_indices: Mảng chứa các chỉ số của các mẫu dữ liệu được dùng để huấn luyện mô hình.

+ test\_indices: Mảng chứa các chỉ số của các mẫu dữ liệu được dùng để kiểm tra mô hình.

* **Các bước thực hiện:**

**indices = np.arange(n):** Tạo một mảng indices chứa các chỉ số từ 0 đến n-1, tương ứng với các mẫu trong tập dữ liệu.

**train\_indices = np.concatenate([indices[:i \* fold\_size], indices[(i + 1) \* fold\_size:]]):** Phần còn lại của dữ liệu (tất cả các chỉ số không nằm trong test\_indices) được chọn làm tập huấn luyện (train\_indices). Các chỉ số này được ghép lại với nhau bằng np.concatenate

1. **Model1(train), Model2(train), Model3(train), Model4(train):**

* **Ý nghĩa:**

Dùng để tạo mô hình mới thông qua tạo ra các tập dữ liệu huấn luyện khác nhau bằng cách lựa chọn và chuyển đổi các đặc trưng từ tập dữ liệu gốc

* **Input:**

train (pd.DataFrame): DataFrame chứa dữ liệu đầu vào, với mỗi hàng là một mẫu và các cột đại diện cho các đặc trưng và mục tiêu

* **Output:**

X (np.ndarray): Ma trận numpy chứa đặc trưng đã được chọn và chuyển đổi.

1. **Hàm pd.read\_csv (Hàm từ thư viện numPy):**

* **Ý nghĩa:**

Dùng để đọc nội dung từ tập tin dạng .csv

* **Input:**

Link của tập

* **Output:**

Nội dung của tập tin

1. **Hàm sns.heatmap (Hàm từ thư viện seaborn):**

* **Ý nghĩa:**

Dùng để vẽ ra biểu thị mối quan hệ giữa các features, Các ô vuông trên heatmap sẽ có màu sắc tương ứng với giá trị tương quan:

+ Màu sắc càng đậm hoặc sáng thể hiện mối tương quan càng mạnh (dương hoặc âm).

+ Màu sắc nhạt hoặc trung tính thể hiện mối tương quan yếu hoặc không tồn tại.

* **Input:**

Train.corr(): Tương quan là một thước đo thống kê thể hiện mối quan hệ giữa hai biến số, thường có giá trị trong khoảng từ -1 đến 1.

+ Giá trị +1 thể hiện mối tương quan dương hoàn hảo (khi một biến tăng, biến kia cũng tăng).

+ Giá trị -1 thể hiện mối tương quan âm hoàn hảo (khi một biến tăng, biến kia giảm).

+ Giá trị 0 thể hiện rằng không có mối tương quan giữa hai biến.

* **Output:**

Biểu đồ nhiệt

1. **Hàm sns.pairplot (Hàm từ thư viện seaborn):**

* **Ý nghĩa:**

Tạo ra một lưới các biểu đồ, trong đó:

**+ Trên đường chéo chính**: Mỗi ô sẽ hiển thị biểu đồ phân phối (histogram hoặc KDE) của từng biến số trong DataFrame train.

**+ Ngoài đường chéo chính**: Mỗi ô sẽ là một biểu đồ phân tán (scatter plot) giữa hai biến số khác nhau trong DataFrame

* **Input**:

Train: dataset

* **Output**:

Biểu đồ

1. **Hàm sns.barplot (Hàm từ thư viện seaborn):**

* **Ý nghĩa:**

Tạo ra đồ thị cột, ngoài ra nhằm só sánh giá trị của các feature có sự giao động mạnh và nhiều

* **Input:**

X, y: features muốn biểu thị

Data: dataset

* **Output:**

Đồ thị dạng cột

1. **Hàm sns.countplot (Hàm từ thư viện seaborn):**

* **Ý nghĩa:**

Nhàm cho thấy sự phân phối tần suất của các giá trị của một feature nhất định **(Dùng cho feature Previous Scores, Hours Studied và Sleep Hours)**

* **Input:**

X: feature muốn thể hiện

* **Output:**

Đồ thị dạng cột

A graph of blue bars

Description automatically generated

A graph of blue bars

Description automatically generated

A graph of blue bars

Description automatically generated with medium confidence

1. **Hàm plt.pie (Hàm từ thư viện mathplotlib):**

* **Ý nghĩa:**

Dùng để vẽ biểu đồ tròn, hiển thị tý lệ phần trăm của các giá trị khác nhau, ngoài ra dùng trực quan hóa tỷ lệ các phần khác nhau trong tổng thể **(Dùng cho feature Extracurricular Activities và Sleep Hours)**

* **Input:**

Số lượng giá trị của một feature

* **Output:**

Biểu đồ tròn

A blue and orange pie chart

Description automatically generated

A colorful pie chart with numbers

Description automatically generated

1. **Hàm sns.boxplot (Hàm từ thư viện seaborn):**

* **Ý nghĩa:**

Vẽ một biểu đồ hộp, trong đó:

+ Mỗi hộp biểu diễn phân phối của 1 feature cho một giá trị cụ thể của 1 feature khác.

+ Hộp biểu diễn khoảng từ phần tư thứ nhất (Q1) đến phần tư thứ ba (Q3) của dữ liệu, với một đường nằm ngang bên trong hộp biểu diễn giá trị trung vị (median).

+ Các "râu" (whiskers) của hộp kéo dài từ Q1 - 1.5 \* IQR (interquartile range) đến Q3 + 1.5 \* IQR, biểu diễn phạm vi dữ liệu mà không có các giá trị ngoại lai.

+ Các điểm nằm ngoài các "râu" là các giá trị ngoại lai (outliers).

* **Input**:

X,y: Các features muốn hiển thị

* **Output**:

Biểu đồ hộp

1. **Kết quả và nhận xét**
   1. **Yêu cầu 1**
2. **Thông tin cơ bản của data**

* Đầu tiên, chúng ta sẽ cần biết sơ lược thông tin về data:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Ở đây, ta có thể thấy được rằng data có tổng cộng **6 cột, 9000 dòng** và **không có bất kì giá trị null nào**, trong đó tên của các cột sẽ là **Hours Studied Previous Scores, Extracurricular Activities, Sleep Hours, Sample Question Papers Practiced, Performance Index**

1. **Thông tin chi tiết của data**

* Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về giá trị của từng feature:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

* **Hours Studied:**

Trung bình (mean): 4.98 giờ.

Độ lệch chuẩn (std): 2.59, cho thấy mức độ biến động vừa phải trong số giờ học giữa các học sinh.

Phạm vi giá trị: Từ 1 đến 9 giờ.

Phân vị 50% (median): 5 giờ, tức là 50% học sinh học dưới 5 giờ và 50% học sinh học trên 5 giờ.

**=> Nhận xét: Số giờ học của học sinh phân bố khá đều, với mức trung bình gần 5 giờ. Đa số học sinh học từ 3 đến 7 giờ (từ phân vị 25% đến 75%).**

* **Previous Scores:**

Trung bình: 69.4 điểm.

Độ lệch chuẩn: 17.37, cho thấy sự biến động khá lớn trong điểm số của học sinh.

Phạm vi giá trị: Từ 40 đến 99 điểm.

Phân vị 50% (median): 69 điểm.

**=> Nhận xét: Điểm số trước đó của học sinh tập trung chủ yếu quanh mức 69, nhưng có sự phân tán khá rộng, với một số học sinh có điểm rất thấp hoặc rất cao.**

* **Extracurricular Activities:**

Trung bình: 0.49, gần bằng 0.5, cho thấy số lượng học sinh tham gia và không tham gia hoạt động ngoại khóa gần như bằng nhau.

Phân vị 50%: 0, tức là ít nhất 50% học sinh không tham gia hoạt động ngoại khóa.

Phạm vi giá trị: Giá trị tối thiểu là 0 và tối đa là 1, thể hiện chỉ có hai giá trị cho biến này (có hoặc không tham gia).

**=> Nhận xét: Có sự cân bằng giữa số lượng học sinh tham gia và không tham gia hoạt động ngoại khóa.**

* **Sleep Hours:**

Trung bình: 6.54 giờ.

Độ lệch chuẩn: 1.70, cho thấy có sự biến động vừa phải về số giờ ngủ.

Phân vị 50%: 7 giờ, tức là hầu hết học sinh ngủ từ 5 đến 8 giờ.

Phạm vi giá trị: Từ 4 đến 9 giờ.

**=>** **Nhận xét: Phần lớn học sinh ngủ từ 5 đến 8 giờ mỗi ngày, với mức trung bình là 6.54 giờ.**

* **Sample Question Papers Practiced:**

Trung bình: 4.59 đề mẫu.

Độ lệch chuẩn: 2.86, cho thấy sự biến động khá lớn về số lượng đề mẫu mà học sinh đã luyện tập.

Phân vị 50%: 5 đề mẫu, tức là đa số học sinh luyện tập từ 2 đến 7 đề mẫu.

Phạm vi giá trị: Từ 0 đến 9 đề mẫu.

**=> Nhận xét: Số lượng đề mẫu mà học sinh đã luyện tập khá đa dạng, với một số học sinh không luyện tập đề mẫu nào và một số khác đã luyện tập tối đa 9 đề mẫu.**

* **Performance Index:**

Trung bình: 55.14 điểm.

Độ lệch chuẩn: 19.19, cho thấy sự biến động khá lớn về chỉ số hiệu suất.

Phân vị 50%: 55 điểm, tức là 50% học sinh có chỉ số hiệu suất dưới 55 điểm và 50% có chỉ số hiệu suất trên 55 điểm.

Phạm vi giá trị: Từ 10 đến 100 điểm.

**=> Nhận xét: Chỉ số hiệu suất của học sinh phân bố rộng, từ 10 đến 100 điểm, với mức trung bình là 55.14 điểm. Độ lệch chuẩn cao cho thấy sự khác biệt đáng kể trong hiệu suất của học sinh.**

* **Tổng quan:**

Các biến trong tập dữ liệu đều có sự phân bố rõ ràng, với một số biến như **Hours Studied, Previous Scores, Sample Question Papers Practiced và Sleep Hours** có sự phân tán đáng kể, cho thấy rằng có sự khác biệt lớn giữa các học sinh trong các khía cạnh này. Điều này có thể ảnh hưởng đến mô hình dự đoán và cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình phân tích dữ liệu.

* Kế đến, chúng ta sẽ dùng các đồ thị để có cái nhìn tổng quát hơn về correlation giữa các feature:

A graph of a number of times

Description automatically generated with medium confidence

* **Mức độ tương quan giữa các biến:**

Previous Scores và Performance Index có mức độ tương quan rất cao, với hệ số tương quan lên đến 0.91.

* **Điều này cho thấy rằng điểm số trước đó có ảnh hưởng rất lớn đến Performance Index, và có thể dự đoán chỉ số hiệu suất khá chính xác chỉ dựa trên điểm số trước đó.**

Hours Studied cũng có mức độ tương quan đáng kể với Performance Index, với hệ số tương quan 0.37.

* **Điều này chỉ ra rằng số giờ học cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất học tập, mặc dù không mạnh bằng điểm số trước đó.**
* **Mối tương quan thấp hoặc không đáng kể:**

Các biến như Extracurricular Activities, Sleep Hours và Sample Question Papers Practiced đều có mối tương quan rất thấp với Performance Index, với các hệ số tương quan lần lượt là 0.026, 0.044, và 0.041.

* **Điều này cho thấy những yếu tố này không đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán chỉ số hiệu suất của học sinh.**

Mức độ tương quan giữa các biến khác (ví dụ: giữa Hours Studied và Previous Scores) cũng rất thấp, với hệ số tương quan gần bằng 0, cho thấy các biến này hoạt động khá độc lập với nhau.

* **Tính đa cộng tuyến:**

Không có dấu hiệu rõ ràng của tính đa cộng tuyến giữa các biến, ngoại trừ mối quan hệ giữa Previous Scores và Performance Index. Điều này gợi ý rằng các biến còn lại có thể không ảnh hưởng quá mạnh mẽ lẫn nhau, ngoại trừ trường hợp trên.

* **Tổng kết:**

Previous Scores là yếu tố dự đoán mạnh nhất đối với Performance Index, theo sau đó là Hours Studied.

Các yếu tố khác như hoạt động ngoại khóa, số giờ ngủ, và số lượng đề mẫu luyện tập có tác động rất nhỏ đến chỉ số hiệu suất và có thể ít quan trọng hơn trong việc xây dựng mô hình dự đoán hiệu suất học tập.

* Cuối cùng, để có thể củng cố những thông tin mà chúng ta có được chúng ta tiếp tục sử dụng pairplot để có cái nhìn chi tiết hơn về quan hệ của từng cặp feature

A diagram of a graph

Description automatically generated with medium confidence

1. **Phân tích các feature riêng biệt**

* **Feature Hours Studied**A graph of blue bars

  Description automatically generated
* Từ biểu đồ ta có thể thấy được sự phân bố khá đều giữa các Hours Studied và Performance Index, tuy nhiên một điều dễ nhận ra chính là Hours Studied càng cao thì đồng nghĩa đến việc Performance Index cũng cao
* **Feature Previous Scores**

A graph of blue vertical lines

Description automatically generated with medium confidence

* Từ biểu đồ ta có thể cũng có thể thấy được sự phân bố khá đều giữa Previous Scores và Performance Index, và đồng thời Previous Scores thì Performance Index càng cao theo
* **Feature Extracurricular Activities**

A diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence

* Từ biểu đồ ta có thể thấy được không có quá nhiều sự chuyển biến giữa việc có hay không có tham gia Extracurricular Activities và chỉ đóng góp rất nhỏ đến Performance Index
* **Feature Sleep Hours**

**A line graph with numbers and symbols

Description automatically generated**

* Từ đồ thị trên, ta có thể thấy được việc ngủ càng nhiều thì Performance Index cũng sẽ tăng theo
* **Feature Sample Question Papers Practiced**

**A graph of colored rectangular shapes

Description automatically generated with medium confidence**

* Từ đồ thị trên, ta có thể thấy được sự phân bố giữa số lượng Sample Question Papers Practiced khá đồng đều, không có quá nhiều sự khác biệt giữa các số lượng
  1. **Yêu cầu 2a**

1. **Bước thực hiện:**

* **B1**: Đầu tiên, chúng ta cần phải tiền xử lý X\_train và X\_test bằng cách dùng hàm preprocess cho cả 2 để thêm cột 1 vào ma trận
* **B2:** Huấn luyện mô hình trên tập train bằng hàm fit và sau đó lấy ra hệ số hồi quy (coefficient) và hệ số chặn (intercept) bằng hàm get\_params(), trong đó công thức hồi quy:



* **B3**: Sử dụng hàm predict để dự đoán mô hình trên X\_test và hàm mae để tính độ lỗi trên tập test, và kết quả như sau  
  A screen shot of a computer program

  Description automatically generated

1. **Kết quả từ mô hình:**

* **Student Performance = 2.852\* Hours Studied + 1.018\* Previous Scores + 0.604\* Extracurricular Activities + 0.474\* Sleep Hours + 0.192\* Sample Question Papers Practiced -33.969**
* **MAE = 1.5956**

1. **Nhận xét kết quả:**

* **Hiệu suất mô hình:**

Giá trị MAE là 1.5956 cho biết rằng trung bình, mô hình dự đoán sai lệch khoảng 1.6 đơn vị so với giá trị thực tế trên thang đo của Performance Index. Với một bài toán hồi quy, MAE càng thấp thì mô hình càng tốt. Tuy nhiên, mức độ chấp nhận được của MAE phụ thuộc vào phạm vi giá trị của biến mục tiêu (ở đây là Performance Index).

* **Độ phù hợp của mô hình:**

Do Performance Index có giá trị dao động từ 10 đến 100 nên một MAE khoảng 1.6 là khá nhỏ và cho thấy mô hình đang dự đoán khá chính xác.

* **Với MAE 1.5956, mô hình sử dụng tất cả 5 đặc trưng (Hours Studied, Previous Scores, Extracurricular Activities, Sleep Hours, Sample Question Papers Practiced)** **đang hoạt động tốt rong phạm vi giá trị của Performance Index**
  1. **Yêu cầu 2b**

1. **Bước thực hiện:**

* **B1:** Đầu tiên, chúng ta cần shuffle data training 1 lần
* **B2:** Sau đó với mỗi đặc trưng, chúng ta sẽ huấn luyện cho đặc trưng đó k lần bằng K-Fold-Cross-Validation **(Ở đây chúng ta sẽ dùng mặc định k = 5)** trong đó, chúng ta sẽ chia tập train và tập test thông qua indices được lấy ra từK-Fold-Cross-Validation và preprocess cả 2 tập data
* **B3:** Tính giá trị trung bình MAE của đặc trưng đó
* **B4:** So sánh giá trị trung bình MAE của các đặc trưng nào nhỏ nhất nghĩa là tốt nhất
* **B5:** Huấn luyện lại mô hình trên tập train để lấy ra hệ số tự do và hệ số chặn
* **B6:** Cuối cùng tính MAE trên tập test

1. **Kết quả:**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screen shot of a black and white screen

Description automatically generated**

* Với k = 5, mô hình tốt nhất có đặc trưng là Previous Scores
* Công thức hồi quy:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

**Student Performance = 1.010\* Previous Scores -14.989**

* MAE trên tập test = 6.5442772934525015

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

1. **Nhận xét:**

* Sự chênh lệch giữa MAE trên tập huấn luyện (6.620907) và tập kiểm tra (6.544277) là rất nhỏ. Điều này cho thấy mô hình không bị overfitting và có thể tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới.
* Các đặc trưng khác như Hours Studied, Extracurricular Activities, Sleep Hours, và Sample Question Papers Practiced đều có MAE lớn hơn (từ khoảng 15.45 đến 16.19). **Điều này chỉ ra rằng các đặc trưng này không có khả năng dự đoán tốt như Previous Scores. Tuy nhiên cũng có thể thấy được đặc trưng Hours Studied có MAE thấp thứ 2 trong các đặc trưng nên cũng có thể đáng cân nhắc được sử dụng cho câu sau**, gần như tương đồng với sự phân tích dữ liệu từ câu 1
  1. **Yêu cầu 2c**

1. **Bước thực hiện:**

* **B1:** Phân tích dữ liệu và quyết định số lượng đặc trưng sẽ chọn
* Từ yêu cầu 2b và yêu cầu 1, ta biết được rằng đặc trưng Hours Studied và Previous Scores là hai đặc trưng có ảnh hưởng lớn nhất đến Performance Index (Dựa trên MAE được tính ở yêu câu 2b)
* **Tất cả model sẽ có hai đặc trưng này**
* Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục thêm các đặc trưng khác dựa trên các phân tích dữ liệu có từ yêu cầu 1
* **Model1:**
  + **Đặc trưng sử dụng:**

Hours Studied

Previous Scores

Một đặc trưng kết hợp: ((Extracurricular Activities \* Sample Question Papers Practiced) / Sleep Hours) ^ (1/2)

* + **Lý do chọn đặc trưng:**

Kết hợp Extracurricular Activities và Sample Question Papers Practiced được chia bởi Sleep Hours tạo ra một đặc trưng mới nhằm thể hiện mức độ hiệu quả khi kết hợp giữa hoạt động ngoại khóa và luyện tập với số giờ ngủ. Đặc trưng này được chuyển đổi bằng căn bậc hai nhằm giảm sự ảnh hưởng của các giá trị quá lớn và tạo ra một phân phối đều hơn.

Ngoài ra bởi vì cả 3 đặc trưng này đều có MAE gần như tương đồng nhau và khá lớn nên để giảm thiểu độ sai thì chúng ta sẽ căn bậc 2 đặc trưng kết hợp

* + **Công thức:**
* **Model2:**
  + **Đặc trưng sử dụng:**

Hours Studied

Previous Scores

* + **Lý do chọn đặc trưng:**

Đây là hai đặc trưng cơ bản và quan trọng nhất đã được chứng minh là có tác động mạnh nhất đến kết quả học tập thông qua phân tích MAE. Mô hình này đơn giản nhưng tập trung vào các yếu tố cốt lõi nhất.

* + **Công thức:**
* **Model3:**
  + **Đặc trưng sử dụng:**

Hours Studied

Previous Scores

Một đặc trưng kết hợp: (Sample Question Papers Practiced / Sleep Hours)^(1/2)

* + **Lý do chọn đặc trưng:**

Hours Studied và Previous Scores vẫn là những đặc trưng quan trọng.

Đặc trưng mới (Sample Question Papers Practiced / Sleep Hours) tạo ra một chỉ số về hiệu quả luyện tập dựa trên số giờ ngủ và số lượng bài mẫu đã luyện. Việc lấy căn bậc hai nhằm giảm sự khác biệt giữa các giá trị và làm cho mô hình trở nên ổn định hơn.

Ngoài ra ở đây, chúng ta bỏ đi đặc trưng Extracurricular Activities vì đặc trưng này có MAE cao nhất

* + **Công thức:**
* **Model4:**
  + **Đặc trưng sử dụng:**

Hours Studied

Previous Scores

Sleep Hours

Sample Question Papers Practiced

* + **Lý do chọn đặc trưng:**

Mô hình này bao gồm tất cả các đặc trưng chính, nhưng không tạo ra các đặc trưng kết hợp hay biến đổi phức tạp. Nó cho phép kiểm tra tác động của từng đặc trưng một cách trực tiếp mà không cần kết hợp hoặc biến đổi.

* + **Công thức:**
* **B2:** Sau đó với mỗi model, chúng ta sẽ huấn luyện cho model đó k lần bằng K-Fold-Cross-Validation **(Ở đây chúng ta sẽ dùng mặc định k = 5)** trong đó, chúng ta sẽ chia tập train và tập test thông qua indices được lấy ra từK-Fold-Cross-Validation và preprocess cả 2 tập data
* **B3:** Tính giá trị trung bình MAE của model đó
* **B4:** So sánh giá trị trung bình MAE của các model nào nhỏ nhất nghĩa là tốt nhất
* **B5:** Huấn luyện lại model tốt nhất trên tập train để lấy ra hệ số tự do và hệ số chặn
* **B6:** Cuối cùng tính MAE trên tập test

1. **Kết quả:**

* **Model1:**

**A computer screen shot of a error

Description automatically generated**

* **Model2:**

**A computer screen with numbers and a black background

Description automatically generated**

* **Model3:**

**A computer screen with numbers and a black background

Description automatically generated**

* **Model4:**

**A computer screen with numbers and a black background

Description automatically generated**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mô hình** | | **MAE** |
| 1 | Sử dụng 5 đặc trưng (Hours Studied, Previous Scores, Sleep Hours, Extracurricular Activities, Sample Question Papers Practiced) | | 1.794676 |
| 2 | Sử dụng 2 đặc trưng (Hours Studied, Previous Scores) | | 1.816691 |
| 3 | Sử dụng 4 đặc trưng(Hours Studied, Previous Scores, Sleep Hours, Sample Question Papers Practiced) | Cộng thông thường | 1.641944 |
| Có sử dụng đặc trưng hỗn hợp từ 3 đặc trưng | 1.804980 |

* Với k = 5, thì mô hình 4 là tối ưu nhất
* Công thức hồi quy:

A screen shot of a computer

Description automatically generated

**Student Performance = 2.852\* Hours Studied + 1.018\* Previous Scores + 0.470\* Sleep Hours + 0.193\* Sample Question Papers Practiced -33.665**

* MAE trên tập test = 1.6136875904819854

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

1. **Nhận xét**

* **Phân tích kết quả:**
* **Model 1:**

MAE trên tập huấn luyện: 1.794676

Đây là một mô hình có hiệu suất khá tốt, tuy nhiên không phải là tốt nhất trong số các mô hình được thử nghiệm.

* **Model 2:**

MAE trên tập huấn luyện: 1.816691

Mô hình này chỉ sử dụng hai đặc trưng đơn giản (Hours Studied và Previous Scores), và cho thấy kết quả MAE gần với Model 1, chứng tỏ rằng hai đặc trưng này đã nắm bắt được phần lớn thông tin cần thiết cho việc dự đoán.

* **Model 3:**

MAE trên tập huấn luyện: 1.804980

Mô hình này sử dụng một biến chuyển đổi mới, nhưng không cải thiện nhiều so với Model 1 và 2.

* **Model 4:**

MAE trên tập huấn luyện: 1.641944

Đây là mô hình có hiệu suất tốt nhất cả trên tập huấn luyện và tập kiểm tra. mà không tạo ra các biến chuyển đổi phức tạp.

* **Nhận xét tổng quát:**
* **Hiệu suất của Model 4:**

Model 4 có MAE thấp nhất trên cả tập huấn luyện và tập kiểm tra, cho thấy rằng mô hình này tổng quát tốt hơn các mô hình khác. Nó có khả năng dự đoán ổn định và ít bị overfitting, đặc biệt là khi sử dụng tất cả các đặc trưng chính.

* **Sự ổn định giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra:**

Sự chênh lệch giữa MAE trên tập huấn luyện (1.641944) và tập kiểm tra (1.6136875904819854) của Model 4 là rất nhỏ, cho thấy mô hình này không bị overfitting và có khả năng dự đoán chính xác trên dữ liệu mới.

* **Vai trò của các đặc trưng:**

Việc sử dụng cả 4 đặc trưng (Hours Studied, Previous Scores, Sleep Hours, Sample Question Papers Practiced) mà không tạo ra các biến chuyển đổi phức tạp đã giúp Model 4 có được hiệu suất tốt nhất. Điều này cho thấy rằng các đặc trưng gốc đã chứa đủ thông tin quan trọng để dự đoán chính xác mà không cần phải biến đổi thêm.

* **Kết luận:**

Model 4 là lựa chọn tốt nhất dựa trên cả hiệu suất huấn luyện và kiểm tra. Nó tận dụng tối đa thông tin từ các đặc trưng gốc và đạt được kết quả MAE thấp nhất, cho thấy khả năng dự đoán chính xác và ổn định.

1. **Tài liệu tham khảo**

* **Linear Regression**

[https://www.ncl.ac.uk/webtemplate/ask-assets/external/maths-resources/statistics/regression-and-correlation/simple-linear-regression.html#:~:text=7%20See%20Also-,Definition,this%20is%20known%20as%20interpolation.](https://www.ncl.ac.uk/webtemplate/ask-assets/external/maths-resources/statistics/regression-and-correlation/simple-linear-regression.html%23:~:text=7%20See%20Also-,Definition,this%20is%20known%20as%20interpolation.)

<https://www.geeksforgeeks.org/simple-linear-regression-using-r/>

<https://www.geeksforgeeks.org/ml-multiple-linear-regression-using-python/>

* **K-Fold-Cross-Validation**

<https://www.kaggle.com/code/satishgunjal/tutorial-k-fold-cross-validation>