|  |
| --- |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\logo dai hoc_khong nen.png  **TIỂU LUẬN MÔN HỌC**  **PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN HÀNH VI MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG**  **Giảng viên hướng dẫn: ThS. SỬ NHẬT HẠ**  **Sinh viên thực hiện: CHU DOÃN ĐỨC**  **MSSV: 2000003917**  **Chuyên ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU**  **Môn học: CÔNG NGHỆ KHOA HỌC DỮ**  **Khóa: 2020**  **Tp.HCM, tháng 08 năm 2023** |
| **BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH**  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**  Description: C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\logo dai hoc_khong nen.png  **TIỂU LUẬN MÔN HỌC**  **PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN HÀNH VI MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG**  **Giảng viên hướng dẫn: ThS. SỬ NHẬT HẠ**  **Sinh viên thực hiện: CHU DOÃN ĐỨC**  **MSSV: 2000003917**  **Chuyên ngành: KHOA HỌC DỮ LIỆU**  **Môn học: CÔNG NGHỆ KHOA HỌC DỮ**  **Khóa: 2020**  **Tp.HCM, tháng 08 năm 2023** |

**LỜI CẢM ƠN**

Em xin bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn các giảng viên ở bộ môn khoa công nghệ thông tin đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng em học hỏi nhiều điều mới trong hướng đi chuyên ngành mình đã chọn trong ngành khoa học dữ liệu. Nhờ sự cố gắng của các thầy, cô mà sinh viên chúng em có thể tự tin trang bị những kiến thức cần có để chuẩn bị cho kì thực tập của mình sắp tới.

Cảm ơn Thầy ThS. Sử Nhật Hạ đã tận tình hướng dạy trong môn Công nghệ Khoa Học Dữ Liệu để cho tụi em có cái nhìn tốt hơn về môn học này, cùng với nhiều bài tập và ví dụ thực tế cho ứng dụng của môn này trong cuộc sống. Nhờ đó mà em biết áp dụng môn học này có thể giải quyết một số bài toán thực tế bên ngoài như nào sau khi đi làm.

Ngoài ra cảm ơn các bạn nhóm khác đã cùng hỗ trợ mình khi gặp một số vấn đề khó giải quyết. Sản phẩm mình hoàn thành cũng có sự giúp đỡ của các bạn.

**Sinh viên thực hiện**  
Chu Doãn Đức

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

**TRUNG TÂM KHẢO THÍ** **HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023**

**PHIẾU CHẤM THI TIỂU LUẬN / ĐỒ ÁN**

Môn thi: Công nghệ Khoa Học Dữ Liệu Lớp: 20DTH1D

Nhóm sinh viên thực hiện: 4

1. Nguyễn Hoàng Hiếu Tham gia đóng góp : 100%
2. Chu Doãn Đức Tham gia đóng góp : 100%
3. Trần Quốc Minh Tham gia đóng góp : 100%
4. Lê Đức Duy Tham gia đóng góp : 100%
5. Nguyễn Tiến Lợi Tham gia đóng góp : 100%

Ngày thi: 30/08/2023 Phòng thi: L.401

Đề tài tiểu luận / báo cáo của sinh viên: **Phân tích và Dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng**

Phần đánh giá của giảng viên (căn cứ trên thang rubrics của môn học):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tiêu chí ( theo CĐR HP)** | **Đánh giá của GV** | **Điểm tối đa** | **Điểm đạt được** |
| Cấu trúc báo cáo |  |  |  |
| Nội dung |  |  |  |
| Các nội dung thành phần |  |  |  |
| Lập luận |  |  |  |
| Kết luận |  |  |  |
| Trình bày |  |  |  |
| **TỔNG ĐIỂM** |  |  |  |

**Giảng viên chấm thi**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*

**NHẬN XÉT GIÁO VIÊN**

*TPHCM, Ngày …… tháng …… năm*

**Giáo viên nhận xét**

*(Ký, ghi rõ họ và tên)*

**MỤC LỤC**

[LỜI MỞ ĐẦU 1](#_Toc142851336)

[CHƯƠNG I : TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 2](#_Toc142851337)

[1. Giới thiệu 2](#_Toc142851338)

[2. Lý thuyết và nghiên cứu liên quan 2](#_Toc142851339)

[3. Vấn đề cần giải quyết và giải pháp đề xuất 3](#_Toc142851340)

[CHƯƠNG II : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4](#_Toc142851341)

[1. Hồi quy Logistic (Logistic Regression) 4](#_Toc142851342)

[1.1. Hồi quy Logistic là gì ? 4](#_Toc142851343)

[1.2. Sự quan trọng của hồi quy Logistic 4](#_Toc142851344)

[2. Cây quyết định (Decision Tree) 5](#_Toc142851345)

[2.1. Cây quyết định (Decision Tree) là gì ? 5](#_Toc142851346)

[2.2. Xây dựng một cây quyết định 5](#_Toc142851347)

[2.3. Ưu/Nhược điểm của cây quyết định Decision Tree 6](#_Toc142851348)

[3. Rừng ngẫu nhiên (Random Forest) 7](#_Toc142851349)

[3.1. Rừng ngẫu nhiên là gì ? 7](#_Toc142851350)

[3.2. Xây dựng thuật toán Rừng ngẫu nhiên 7](#_Toc142851351)

[3.3. Tại sao thuật toán Rừng ngẫu nhiên lại tốt ? 8](#_Toc142851352)

[CHƯƠNG III : MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM 9](#_Toc142851353)

[1. Tổng quan bộ dữ liệu 9](#_Toc142851354)

[2. Thực nghiệm 10](#_Toc142851355)

[2.1. Môi trường thực thi 10](#_Toc142851356)

[2.2. Import thư viện và Load dữ liệu 11](#_Toc142851357)

[2.3. Phân tích dữ liệu khám phá ( Exploratory Data Analysis ) 16](#_Toc142851358)

[2.4. Tiền xử lý dữ liệu ( Data Preprocessing ) 23](#_Toc142851359)

[2.5. Dự đoán mô hình học máy ( Predict Machine Learning ) 26](#_Toc142851360)

[2.5.1. Hồi quy Logistic ( Logistic Regression ) 26](#_Toc142851361)

[2.5.2. Cây quyết định ( Decision Tree ) 29](#_Toc142851362)

[2.5.3. Rừng ngẫu nhiên ( Random Forest ) 32](#_Toc142851363)

[2.6. So Sánh và lựa chọn mô hình dự đoán tốt nhất 35](#_Toc142851364)

[CHƯƠNG IV : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38](#_Toc142851365)

[1. Kết luận chung và kết quả đạt được 38](#_Toc142851366)

[2. Kiến nghị và hướng phát triển 38](#_Toc142851367)

[3. Tổng kết 39](#_Toc142851368)

[LINK TIỂU LUẬN ( CODE + BÁO CÁO ) 40](#_Toc142851369)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 41](#_Toc142851370)

**DANH MỤC HÌNH**

[Hình 1 : Phân bố giá trị của biên Revenue ( Dùng để dự đoán ) 17](#_Toc142851371)

[Hình 2 : Kết quả dự đoán ( Ma trận hỗn loạn ) trên tập test của Mô hình Logistic Regression 29](#_Toc142851372)

[Hình 3 : Kết quả dự đoán ( Ma trận hỗn loạn ) trên tập test của Mô hình Decision Tree 31](#_Toc142851373)

[Hình 4 : Kết quả dự đoán ( Ma trận hỗn loạn ) trên tập test của Mô hình Random Forest 35](#_Toc142851374)

[Hình 5 : Biểu đồ so sánh hiệu suất của 3 mô hình 37](#_Toc142851375)

LỜI MỞ ĐẦU

Bài tiểu luận này tập trung vào việc khai thác tiềm năng của bộ dữ liệu chứa hành vi mua sắm của khách hàng có tên là “Online Shoppers Intention” để dự đoán và phân tích hành vi mua sắm của khách hàng. Đặc biệt, chúng tôi quyết định sử dụng ba trong những thuật toán phân loại phổ biến nhất, bao gồm Decision Tree, Logistic Regression và Random Forest. Điều này giúp chúng tôi tạo ra một cái nhìn sâu hơn về cách mô hình hóa và dự đoán hành vi mua sắm có thể cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Với sự kết hợp giữa sự mạnh mẽ của học máy và quy trình phân tích dữ liệu, chúng ta có cơ hội tiếp cận những thông tin ẩn sau mỗi tương tác trực tuyến. Việc hiểu rõ yếu tố nào đang thúc đẩy hoặc ngăn cản sự hoàn thành của giao dịch có thể cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin chiến lược cần thiết để cải thiện trải nghiệm mua sắm, tối ưu hóa quy trình bán hàng tăng cường sự tương tác.

Dự án này mở ra cơ hội tìm hiểu về cách áp dụng ba thuật toán quan trọng để dự đoán và phân tích hành vi mua sắm của khách hàng. Với 3 thuật toán trên là những công cụ mạnh mẽ trong việc phân loại và dự đoán dựa trên bộ dữ liệu. Bằng cách thực hiện sự kết hợp này, ta hy vọng có thể tìm ra các mô hình dự đoán chính xác nhất.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. Giới thiệu

Trong thời kỳ mà thương mại điện tử đang trỗi dậy mạnh mẽ, việc hiểu rõ hành vi mua sắm của khách hàng trực tuyến không chỉ là chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp, mà còn mang tính chất toàn cầu về việc cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt nhất. Hành vi mua sắm phản ánh sự phức tạp của quyết định, ảnh hưởng cá nhân và yếu tố tâm lý trong quá trinhg khách hàng tham gia vào việc mua sắm qua nền tảng trực tuyến. Để khám phá những khía cạnh này, việc áp dụng các phương pháp dự đoán và phân tích trở nên vô cùng quan trọng.

1. Lý thuyết và nghiên cứu liên quan

Trong lĩnh vực này, nhiều nghiên cứu đã tập trung vào việc phân tích hành vi mua sắm và áp dụng các phương pháp dự đoán. Các tài liệu và nghiên cứu trước đây cung cấp một nền tảng quan trọng để tiếp cận đề tài này.

Trong một nghiên cứu của **Nguyen et al.(2019)**, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ một trang web thương mại điện tử để dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng, Họ đã áp dụng các thuật toán học máy như Random Forest v à SVM để xây dựng mô hình dự đoán. Kết quả cho thấy khả năng dự đoán tương đối cao, đồng thời chỉ ra mối tương quan giữa các biến đầu vào và việc hoàn thành mua sắm.

Nghiên cứu **Li et al.(2020)** tập trung vào việc ứng dụng thuật toán Decision Tree để phân loại hành vi mua sắm của khách hàng. Họ đã xem xét tác động của yếu tố như thời gian truy cập, số lượng sản phẩm xem và loại trình duyệt. Kết quả cho thấy việc áp dụng Decision Tree có thể giúp phân loại hành vi mua sắm một cách chính xác.

Cũng trong cùng hướng nghiên cứu **Smith et al.(2021)** đã áp dụng Logistic Regression để dự đoán xác suất khách hàng thực hiện giao dịch. Họ đã phân tích cả yếu tố kỹ thuật (như trình duyệt và hệ điều hành) và yếu tố hành vi (như thời gian dành trong trang web) để xây dựng mô hình dự đoán.

1. Vấn đề cần giải quyết và giải pháp đề xuất

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về hành vi mua sắm trực tuyến và áp dụng học máy trong lĩnh vực này, việc hiểu rõ hơn về cách áp dụng các thuật toán như Decision Treem Random Forest và Logistic Regression để dự đoán hành vi mua sắm vẫn còn nhiều thách thức. Chúng ta cần xác định cách tối ưu hóa việc chọn các biến đầu vào, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình dự đoán chính xác hơn. Đồng thời, v việc phân tích và giải thích mô hình cũng là một phần quan trọng để có thể áp dụng thông tin từ mô hình vào quyết định kinh doanh.

Với mục tiêu giải quyết những thách thức, chúng tôi đề xuất sử dụng bộ dữ liệu “online\_shoppers\_intention.csv” để thực hiện phân tích hành vi mua sắm của khách hàng. Chúng tôi sẽ áp dụng ba thuật toán Decision Tree, Random Forest và Logistic Regression để dự đoán khả năng hoàn thành mua sắm dựa trên các yếu tố liên quan. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phân tích mô hình để hiểu rõ hơn về sự tương quan giữa các biến và giải thích quyết định của mô hình.

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. Hồi quy Logistic (Logistic Regression)
   1. Hồi quy Logistic là gì ?

Hồi quy logistic là một kỹ thuật phân tích dữ liệu sử dụng toán học để tìm ra mối quan hệ giữa hai yếu tố dữ liệu. Sau đó, kỹ thuật này sử dụng mối quan hệ đã tìm được để dự đoán giá trị của những yếu tố đó dựa trên yếu tố còn lại. Dự đoán thường cho ra một số kết quả hữu hạn, như có hoặc không.

* 1. Sự quan trọng của hồi quy Logistic

Hồi quy logistic là một kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học (AI/ML). Mô hình ML là các chương trình phần mềm có thể được đào tạo để thực hiện các tác vụ xử lý dữ liệu phức tạp mà không cần sự can thiệp của con người. Mô hình ML được xây dựng bằng hồi quy logistic có thể giúp các tổ chức thu được thông tin chuyên sâu hữu ích từ dữ liệu kinh doanh của mình. Họ có thể sử dụng những thông tin chuyên sâu này để phân tích dự đoán nhằm giảm chi phí hoạt động, tăng độ hiệu quả và đổi chỉnh quy mô nhanh hơn.

Một số lợi ích của việc sử dụng hồi quy logistic so với các kỹ thuật ML khác :

* Tính đơn giản: Các mô hình hồi quy logistic ít phức tạp về mặt toán học hơn các phương pháp ML khác. Do đó, bạn có thể triển khai chúng ngay cả khi đội ngũ của bạn không ai có chuyên môn sâu về ML.
* Tốc độ: Các mô hình hồi quy logistic có thể xử lý khối lượng lớn dữ liệu ở tốc độ cao bởi chúng cần ít khả năng điện toán hơn, chẳng hạn như bộ nhớ và sức mạnh xử lý. Điều này khiến các mô hình hồi quy logistic trở nên lý tưởng đối với những tổ chức đang bắt đầu với các dự án ML để đạt được một số thành tựu nhanh chóng.
* Sự linh hoạt: Bạn có thể sử dụng hồi quy logistic để tìm đáp án cho các câu hỏi có hai hoặc nhiều kết quả hữu hạn. Bạn cũng có thể sử dụng phương pháp này để xử lý trước dữ liệu. Ví dụ: bạn có thể sắp xếp dữ liệu với một phạm vi giá trị lớn, chẳng hạn như giao dịch ngân hàng, thành một phạm vi giá trị hữu hạn, nhỏ hơn nhờ hồi quy logistic. Sau đó, bạn có thể xử lý tập dữ liệu nhỏ hơn này với các kỹ thuật ML khác để phân tích chính xác hơn.
* Khả năng hiển thị: Phân tích hồi quy logistic cung cấp cho nhà phát triển khả năng nhìn nhận các quy trình phần mềm nội bộ rõ hơn so với các kỹ thuật phân tích dữ liệu khác. Khắc phục sự cố và sửa lỗi cũng trở nên dễ dàng hơn do các phép toán ít phức tạp hơn.

1. Cây quyết định (Decision Tree)
   1. Cây quyết định (Decision Tree) là gì?

Cây quyết định (Decision Tree) là một cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào dãy các luật (series of rules). Khi cho dữ liệu về các đối tượng gồm các thuộc tính cùng với lớp (classes) của nó, cây quyết định sẽ sinh ra các luật để dự đoán lớp của các đối tượng chưa biết (unseen data).

Decision Trees gồm 3 phần chính: 1 node gốc (root node), những node lá (leaf nodes) và các nhánh của nó (branches). Node gốc là điểm bắt đầu của cây quyết định và cả hai node gốc và node chứa câu hỏi hoặc tiêu chí để được trả lời. Nhánh biểu diễn các kết quả của kiểm tra trên nút. Ví dụ câu hỏi ở node đầu tiên yêu cầu câu trả lời là “yes” hoặc là “no” thì sẽ có 1 node con chịu trách nhiệm cho phản hồi là “yes”, 1 node là “no”.

* 1. Xây dựng một cây quyết định

Có một vài thuật toán để tạo một cây quyết định, chúng ta sẽ nói về 2 trong số chúng:

1. CART (Classification and Regression Trees) → dùng Gini Index (Classification) để kiểm tra.
2. ID3 (Iterative Dichotomiser 3) → dùng Entropy function và Information gain để kiểm tra.
   1. Ưu/Nhược điểm của cây quyết định Decision Tree
3. **Ưu điểm**

Cây quyết định dễ hiểu. Người ta có thể hiểu mô hình cây quyết định sau khi được giải thích ngắn.

Việc chuẩn bị dữ liệu cho một cây quyết định là cơ bản hoặc không cần thiết. Các kỹ thuật khác thường đòi hỏi chuẩn hóa dữ liệu, cần tạo các biến phụ (dummy variable) và loại bỏ các giá trị rỗng.

Cây quyết định có thể xử lý cả dữ liệu có giá trị bằng số và dữ liệu có giá trị là tên thể loại. Các kỹ thuật khác thường chuyên để phân tích các bộ dữ liệu chỉ gồm một loại biến. Chẳng hạn, các luật quan hệ chỉ có thể dùng cho các biến tên, trong khi mạng nơ-ron chỉ có thể dùng cho các biến có giá trị bằng số.

Cây quyết định là một mô hình hộp trắng. Nếu có thể quan sát một tình huống cho trước trong một mô hình, thì có thể dễ dàng giải thích điều kiện đó bằng logic Boolean. Mạng nơ-ron là một ví dụ về mô hình hộp đen, do lời giải thích cho kết quả quá phức tạp để có thể hiểu được.

Có thể thẩm định một mô hình bằng các kiểm tra thống kê. Điều này làm cho ta có thể tin tưởng vào mô hình.

Cây quyết định có thể xử lý tốt một lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn. Có thể dùng máy tính cá nhân để phân tích các lượng dữ liệu lớn trong một thời gian đủ ngắn để cho phép các nhà chiến lược đưa ra quyết định dựa trên phân tích của cây quyết định.

1. **Nhược điểm**

Khó giải quyết được những vấn đề có dữ liệu phụ thuộc thời gian liên tục

Dễ xảy ra lỗi khi có quá nhiều lớp chi phí tính toán để xây dựng mô hình cây quyết định cao.

1. Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)
   1. Rừng ngẫu nhiên là gì?

Rừng ngẫu nhiên là một thuật toán học có giám sát. Như tên gọi của nó, Rừng ngẫu nhiên sử dụng các cây (tree) để làm nền tảng. Rừng ngẫu nhiên là một tập hợp của các Decision Tree, mà mỗi cây được chọn theo một thuật toán dựa vào ngẫu nhiên. Decision Tree là tên đại diện cho một nhóm thuật toán phát triển dựa trên Cây quyết định. Ở đó, mỗi Node của cây sẽ là các thuộc tính, và các nhánh là giá trị lựa chọn của thuộc tính đó. Bằng cách đi theo các giá trị thuộc tính trên cây, Cây quyết định sẽ cho ta biết giá trị dự đoán.Nhóm thuật toán cây quyết định có một điểm mạnh đó là có thể sử dụng cho cả bài toán Phân loại (Classification) và Hồi quy (Regression).

Random Forest algorithm có thể sử dụng cho cả bài toán Classification và RegressionRandom Forest làm việc được với dữ liệu thiếu giá trịKhi Forest có nhiều cây hơn, chúng ta có thể tránh được việc Overfitting với tập dữ liệuCó thể tạo mô hình cho các giá trị phân loại.

* 1. Xây dựng thuật toán Rừng ngẫu nhiên

Giả sử bộ dữ liệu của mình có n dữ liệu (sample) và mỗi dữ liệu có d thuộc tính (feature).

Để xây dựng mỗi cây quyết định mình sẽ làm như sau:

1. Lấy ngẫu nhiên n dữ liệu từ bộ dữ liệu với kĩ thuật Bootstrapping, hay còn gọi là random sampling with replacement. Tức khi mình sample được 1 dữ liệu thì mình không bỏ dữ liệu đấy ra mà vẫn giữ lại trong tập dữ liệu ban đầu, rồi tiếp tục sample cho tới khi sample đủ n dữ liệu. Khi dùng kĩ thuật này thì tập n dữ liệu mới của mình có thể có những dữ liệu bị trùng nhau.
2. Sau khi sample được n dữ liệu từ bước 1 thì mình chọn ngẫu nhiên ở k thuộc tính (k < n). Giờ mình được bộ dữ liệu mới gồm n dữ liệu và mỗi dữ liệu có k thuộc tính.
3. Dùng thuật toán Decision Tree để xây dựng cây quyết định với bộ dữ liệu ở bước 2.

Do quá trính xây dựng mỗi cây quyết định đều có yếu tố ngẫu nhiên (random) nên kết quả là các cây quyết định trong thuật toán Random Forest có thể khác nhau.

Thuật toán Random Forest sẽ bao gồm nhiều cây quyết định, mỗi cây được xây dựng dùng thuật toán Decision Tree trên tập dữ liệu khác nhau và dùng tập thuộc tính khác nhau. Sau đó kết quả dự đoán của thuật toán Random Forest sẽ được tổng hợp từ các cây quyết định.

Khi dùng thuật toán Random Forest, mình hay để ý các thuộc tính như: số lượng cây quyết định sẽ xây dựng, số lượng thuộc tính dùng để xây dựng cây. Ngoài ra, vẫn có các thuộc tính của thuật toán Decision Tree để xây dựng cây như độ sâu tối đa, số phần tử tối thiểu trong 1 node để có thể tách.

* 1. Tại sao thuật toán Rừng ngẫu nhiên lại tốt?

Trong thuật toán Decision Tree, khi xây dựng cây quyết định nếu để độ sâu tùy ý thì cây sẽ phân loại đúng hết các dữ liệu trong tập training dẫn đến mô hình có thể dự đoán tệ trên tập validation/test, khi đó mô hình bị overfitting, hay nói cách khác là mô hình có high variance.

Thuật toán Random Forest gồm nhiều cây quyết định, mỗi cây quyết định đều có những yếu tố ngẫu nhiên:

* Lấy ngẫu nhiên dữ liệu để xây dựng cây quyết định.
* Lấy ngẫu nhiên các thuộc tính để xây dựng cây quyết định.

Do mỗi cây quyết định trong thuật toán Random Forest không dùng tất cả dữ liệu training, cũng như không dùng tất cả các thuộc tính của dữ liệu để xây dựng cây nên mỗi cây có thể sẽ dự đoán không tốt, khi đó mỗi mô hình cây quyết định không bị overfitting mà có thế bị underfitting, hay nói cách khác là mô hình có high bias. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng của thuật toán Random Forest lại tổng hợp từ nhiều cây quyết định, thế nên thông tin từ các cây sẽ bổ sung thông tin cho nhau, dẫn đến mô hình có low bias và low variance, hay mô hình có kết quả dự đoán tốt.

CHƯƠNG III: MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

1. Tổng quan bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu “online\_shoppers\_intention.csv” là một tập hợp dữ liệu về hành vi mua sắm trực tuyến của khách hàng trên một trang web thương mại điện tử. Bộ dữ liệu này chứa thông tin chi tiết về việc tương tác của khách hàng với trang web, cũng như các thông tin liên quan đến hành vi mua sắm.


Dữ liệu bào gồm nhiều biến quan trọng như:

1. Administrative: Số lượng trang quản trị viên (administrative) được truy cập bởi người dùng trước khi thực hiện mua hàng.
2. Administrative\_Duration: Thời gian trung bình mà người dùng đã truy cập vào các trang quản trị viên trước khi thực hiện mua hàng.
3. Informational: Số lượng trang thông tin (informational) được truy cập bởi người dùng trước khi thực hiện mua hàng.
4. Informational\_Duration: Thời gian trung bình mà người dùng đã truy cập vào các trang thông tin trước khi thực hiện mua hàng.
5. ProductRelated: Số lượng trang liên quan đến sản phẩm (product-related) được truy cập bởi người dùng trước khi thực hiện mua hàng.
6. ProductRelated\_Duration: Thời gian trung bình mà người dùng đã truy cập vào các trang liên quan đến sản phẩm trước khi thực hiện mua hàng.
7. BounceRates: Tỷ lệ người dùng rời khỏi trang web sau khi chỉ xem một trang duy nhất (không tương tác thêm).
8. ExitRates: Tỷ lệ người dùng rời khỏi trang web sau khi xem trang hiện tại (bao gồm cả trang hiện tại và các trang trước đó).
9. PageValues: Giá trị trung bình của các trang được truy cập bởi người dùng, tính theo giá trị cuối cùng (giá trị mục tiêu) của trang.
10. SpecialDay: Chỉ số ngày đặc biệt gần ngày mua hàng (ví dụ: ngày lễ, sự kiện đặc biệt).
11. Month: Tháng trong năm khi người dùng thực hiện mua hàng.
12. OperatingSystems: Hệ điều hành được sử dụng bởi người dùng.
13. Browser: Trình duyệt web được sử dụng bởi người dùng.
14. Region: Vùng địa lý của người dùng.
15. TrafficType: Loại lưu lượng truy cập (traffic type) được sử dụng bởi người dùng.
16. VisitorType: Loại khách truy cập (visitor type) của người dùng (New Visitor, Returning Visitor, Other).
17. Weekend: Biến nhị phân (0 hoặc 1) cho biết liệu ngày mua hàng có rơi vào cuối tuần hay không.
18. Revenue: Biến nhị phân (0 hoặc 1) cho biết liệu người dùng đã thực hiện mua hàng hay không (0: Không mua hàng, 1: Mua hàng).

Bộ dữ liệu có thể được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng một trong những nguồn phổ biến và đáng tin cậy là từ các kho lưu trữ dữ liệu trực tuyến và các trang web chia sẻ dữ liệu liên quan đến học máy và phân tích dữ liệu. Các trang web như Kaggle, UCI Machine Learning Repository và Data.gov cung cấp nhiều bộ dữ liệu cho cộng đồng nghiên cứu sử dụng.

1. Thực nghiệm
   1. Môi trường thực thi

Môi trường thực thi Google Colab, là một nền tảng học máy và phân tích đữ liệu trực tuyến được cung cấp bởi Google. Được xây dựng trên nền tảng Google Drive, Google Colab cung cấp môi trường phát triển học máy mạnh mẽ và tiện lợi cho các nhà nghiên cứu, khoa học đữ liệu và những người quan tâm đến việc làm việc với dữ liệu lớn và thuật toán học máy phức tạp.



Một trong những ưu điểm nổi bật của Google Colab là tích hợp sẵn với Jupyter Notebook, cho phép tạo và chia sẻ các tệp notebook có chứa mã, văn bản, biểu đồ và hình ảnh. Có thể viết mã và chạy mã Python trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào trên máy tính cá nhân. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và loại bỏ rào cản trong việc trải nghiệm và học tập về học máy.

Môi trường Google Colab cung cấp môi trường phát triển Python hoàn chỉnh, tích hợp sẵn các thư viện phổ biến như Numpy, Pandas, Matplotlib, Sklearn,…. Có thể sử dụng các thư viện này để thực hiện phân tích dữ liệu, xây dựng và đào tạo mô hình học máy một cách hiệu quả.


* 1. Import thư viện và Load dữ liệu

Nhập các thư viện và module cần thiết cho quá trình thực hiện dự đoán và phân tích

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Thực hiện đọc dữ liệu từ Google Drive và in ra 5 dòng đầu tiên của bộ dữ liệu :




Kiểm tra thông tin tập dữ liệu tổng quan gồm những cột gì và kiểu dữ liệu tương ứng từng cột. Trong đó có 4 kiểu dữ liệu bao gồm: int64, float64, bool, object.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Xem chi tiết trong mỗi cột có giá trị null (thiếu) hay không:



Xem các thống kê mô tả của các cột có kiểu dữ liệu là int và float:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Tiếp tục xem thống kê mô tả của 2 kiểu dữ liệu còn lại:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Đếm giá trị duy nhất trong mỗi cột. Trong đó cột dự đoán ( Revenue ) có 2 giá trị duy nhất là True và False,tương ứng với True là mua hàng còn 0 là không mua hàng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* 1. Phân tích dữ liệu khám phá ( Exploratory Data Analysis )

Biểu đồ Histogram thể hiện phân phối giữa hai biến ‘Doanh Thu’ (Revenue), trong đó số lượng người không mua hàng (No Revenue = False) cao gấp 9 lần số lượng người mua hàng ( Revenue = True ).

A graph with a bar and a number of columns

Description automatically generated with medium confidence

Hình 1 : Phân bố giá trị của biên Revenue ( Dùng để dự đoán )

Biểu đồ Pie Chart thể hiện tỉ lệ phân phối của biến ‘operating\_system’. Tỷ lệ người dùng sử dụng hệ điều hành 2 (HĐH 2) chiếm đa số với tỷ lệ 53.34%. Tiếp theo là hệ điều hành 1 (HĐH 1) và hệ điều hành 3 (HĐH 3), lần lượt chiếm 20.97% và 20.72%. Các hệ điều hành khách chiếm một phần rất nhỏ với tỷ lệ 4.78%.

A pie chart with numbers and a few different colored circles

Description automatically generated with medium confidence

Biểu đồ Donut Chart thể hiện tỉ lệ phân phối của ‘Month’ trong bộ dữ liệu. Biểu đồ cho thấy rằng tháng 5 và tháng 11 là hai tháng có tỉ lệ cao nhất, lần lượt là 27.78% và 24.31%. Tháng 3 và tháng 12 là hai tháng tiếp theo có tỉ lệ cao, với lần lượt 15.37% và 14.01%. Các tháng còn lại có tỉ lệ thấp hơn

A colorful circle with numbers and a number

Description automatically generated

Bar Chart thể hiện số lượng phân phối của biến ‘Loại khách’ (VistorType). Có thể dễ dàng thấy rằng, số lượng vị khách trở lại (Return\_visitor) chiếm đa số với hơn 10.000 người, xếp sau đó là vị khách mới (New\_visitor) và vị khách khác (Other) với số lượng phân phối rất thấp dưới 2.000 người.

A graph with blue rectangles

Description automatically generated

Biểu đồ Bar Chart thể hiện số lượng phân phối của biến ‘Loại truy cập’ (TrafficType). Dễ dàng nhận thây rằng, top 4 loại truy cập phổ biến là : Loại truy cập 2 với gần 4.000 người sau đó là Loại truy cập 1 và 3 với hơn 2.000 người và Loại truy cập 4 với trên 1.000 người. Các loại truy cập còn lại có phân phối thấp, dưới 1.000 người

A graph of orange bars

Description automatically generated

Biểu đồ Pie Chart thể hiện phần trăm của biến ‘Khu vực’ (Region). Được thể hiện rõ ràng rằng, khu vực 1 và 3 chiếm phần trăm cao nhất trong bộ dữ liệu. Trong khi đó, phần trăm thấp nhất được chia cho các khu vực 5, 8 và 9, mỗi khu vực chiếm ít hơn 5% tổng phần trăm.

A pie chart with numbers and a diagram

Description automatically generated

Vẽ biểu đồ Bar Chart thể hiện Trung bình doanh thu theo Ngày đặc biệt (Weekend). Có thể thấy rằng trong các ngày không đặc biệt (SpecialDay = 0.0) có giá trị trung bình của doanh thu là cao nhất (hơn 0.16). Tuy nhiên, trong các ngày đặc biệt (SpecialDay = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) giá trị trung bình doanh thu giảm xuống. Có thể giả định rằng các ngày đặc biệt như ngày lễ hoặc sự kiện đặc biệt có thể ảnh hưởng đến hành vi mua sắm khách hàng và doanh thu. Giá trị trung bình của doanh thu có thể giảm do sự tăng cường hoạt động mua sắm trong các ngày này hoặc sự giảm cấp của giá trị giao dịch trong các ngày quan trọng.

A graph with different colored squares

Description automatically generated

* 1. Tiền xử lý dữ liệu ( Data Preprocessing )

Trong tập dữ liệu, có những trường hợp xuất hiện giá trị trùng lặp, điều này có thể gây ảnh hưởng không mong muốn đến hiệu suất của mô hình máy học. Vì vậy, trước khi áp dụng mô hình máy học, việc tìm và loại bỏ các giá trị trùng lặp là cần thiết. Trong tập dữ liệu hiện tại, đã được xác định tồn tại 125 dòng dữ liệu có giá trị trùng lặp. Sau khi tiến hành quá trình loại bỏ, kích thước của tập dữ liệu đã được rút gọn từ 12,330 dòng ban đầu xuống còn 12,205 dòng, giúp tối ưu hóa chất lượng và độ chính xác của mô hình máy học.A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Đối với các biến có giá trị liên tục (continuous variables) như 'Administrative', 'Administrative\_Duration', 'Informational', 'Informational\_Duration', 'ProductRelated', 'BounceRates', 'ExitRates', 'PageValues', 'ProductRelated\_Duration', chúng ta cần áp dụng phương pháp chuẩn hóa Min-Max Scaler. Mục tiêu là đưa các giá trị dữ liệu liên tục về khoảng [0, 1], giúp mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn và học hiệu quả hơn từ dữ liệu.A screenshot of a computer

Description automatically generated

Sử dụng phương pháp mã hóa One-Hot Encoding cho cột ‘VistiorType’ để tạo ra các cột tương ứng với từng giá trị riêng biệt trong cột ban đầu. Trong cột mới này giá trị 1 sẽ được gán nếu giá trị tương ứng xuất hiện, ngược lại giá trị 0 sẽ được gán nếu không có giá trị đó.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Do sự mất cân bằng giữa hai lớp 0 và 1 trong biến dự đoán ‘Revenue’, nếu không thực hiện việc cân bằng dữ liệu, mô hình huấn luyện có khả năng học và dự đoán chủ yếu theo lớp 0 hơn là lớp 1. Hiệu quả dự đoán trên tập dữ liệu mới có thể bị ảnh hưởng bởi sự mất cân bằng này.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Trước khi đưa dữ liệu vào mô hình máy học, thực hiện cân bằng mẫu lớp thiểu số (lớp 1) bằng phương pháp Oversampling, cụ thể là sử dụng phương pháp SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique). Phương pháp này tạo ra các mẫu lớp thiểu số bằng cách tạo ra các điểm dữ liệu mới dựa trên việc kết hợp giữa các máu gần nhau trong lớp đó, SMOTE giúp tăng cường số lượng mẫu trong lớp thiểu số, làm cho mô hình học tốt hơn và dự đoán cân bằng hơn giữa các lớp trong mô hình máy học.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Dữ liệu được chia thành hai tập: tập huấn luyện (Training) chiếm 60% và tập kiểm tra (Testing) chiếm 40%. Tập huấn luyện được sử dụng để huấn luyện mô hình máy học, còn tập kiểm tra được sử dụng để đánh giá mô hình sau khi hoàn thành quá trình huấn luyện. Khi sử dụng hàm train\_test\_split với tham số ‘stratify = y\_resampled’, tham số này đảm bảo phân phối các lớp trong tập huấn luyện và tập thử nghiệm tương tự nhau, tránh tình trạng mất cân bằng lớp.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* 1. Dự đoán mô hình học máy ( Predict Machine Learning )
     1. **Hồi quy Logistic ( Logistic Regression** )

Mô hình được khởi tạo từ thư viện sklearn. Sau đó, mô hình được huấn luyện bằng tập dữ liệu (Training) và sau đó sử dụng phương thức ‘predict()’ để dự đoán trên tập kiểm tra. Kết quả cho thấy với 20 dữ liệu đầu tiên từ tập X\_test, mô hình đã dự đoán đúng 17 trên tổng số 20 điểm dữ liệu. Mô hình thể hiện khả năng dự đoán rất tốt với chỉ 3 điểm dữ liệu bị dự đoán sai.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

In ra bảng phân loại báo cáo (classification report) trên tập dữ liệu kiểm tra (Testing) ta có thể thấy rằng:

* Accuracy: mô hình có độ chính xác khoảng 82.99%. Điều này cho thấy mô hình đưa ra dự đoán chính xác hầu hết các trường hợp.
* Precision và Recall: Đối với lớp 0 (negative), độ chính xác (precision) là 0.81 và độ phủ (recall) là 0.87.Đối với lớp 1 (positive), độ chính xác (precision) là 0.85 và độ phủ (recall) là 0.79. Mô hình có khả năng tìm ra các trường hợp positive không quá tốt (recall thấp), nhưng khi đưa ra dự đoán positive thì khả năng chính xác khá tốt (precision cao )
* F1-score : F1-score cho lớp 0 là 0.84 và cho lớp 1 là 0.82. F1-score là một số liệu kết hợp giữa precision và recall, và trong trường hợp này, nó cho thấy mô hình có hiệu suất tương đối cân bằng giữa việc đưa ra dự đoán chính xác và việc tìm ra các trường hợp positive.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Mô hình Logistic Regression có hiệu suất tương đối tốt trong việc dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng trên tập dữ liệu kiểm tra. Tuy nhiên, việc tìm ra các trường hợp positive (khách hàng thực sự mua sắm) có thể được cải thiện để tăng cường khả năng dự đoán các hành vi mua sắm quan trọng.

Vẽ ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) trên tập dữ liệu kiểm tra (Testing) cho mô hình Logistic Regression : Trong đó, đối với lớp 0, mô hình đã dự đoán chính xác 3563 người thực sự thuộc lớp 0 và sai 556 người bằng cách dự đoán là lớp 1 nhưng thực tế thuộc lớp 0. Đối với lớp 1, mô hình dự đoán chính xác 3274 người thực sự thuộc lớp 1 và sai 845 người bằng cách dự đoán là lớp 0 nhưng thực tế thuộc lớp 1.

A red and blue squares with numbers

Description automatically generated

Hình 2 : Kết quả dự đoán ( Ma trận hỗn loạn ) trên tập test của Mô hình Logistic Regression

* + 1. Cây quyết định ( Decision Tree )

Sau khi khởi tạo mô hình từ thư viện sklearn, ta tiến hành huấn luyện mô hình bằng tập dữ liệu huấn luyện (Training). Sau đó, sử dụng phương thức ‘predict()’ để thực hiện dự đoán trên tập kiểm tra. Khi xem xét 20 dữ liệu đầu tiên từ tập X\_test, có thể thấy mô hình đã dự đoán chính xác 18 trên 20 điểm dữ liệu. Điều này cho thấy mô hình có khả năng dự đoán rất tốt, chỉ mắc sai sót trong 2 điểm dữ liệu.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Vẽ ma trận nhầm lẫn ( confusion matrix ) trên tập dữ liệu kiểm tra ( Testing ) cho mô hình Decision Tree : Trong đó, đối với lớp 0, mô hình đã dự đoán chính xác 3645 người thực sự thuộc lớp 0 và sai 474 người bằng cách dự đoán là lớp 1 nhưng thực tế thuộc lớp 0. Đối với lớp 1, mô hình dự đoán chính xác 3662 người thực sự thuộc lớp 1 và sai 457 người bằng cách dự đoán là lớp 0 nhưng thực tế thuộc lớp 1.

A diagram of a confusion matrix

Description automatically generated

Hình 3 : Kết quả dự đoán ( Ma trận hỗn loạn ) trên tập test của Mô hình Decision Tree

In ra bảng phân loại báo cáo (classification report) trên tập dữ liệu kiểm tra (Testing) ta có thể thấy rằng :

* Accuracy: mô hình có độ chính xác khoảng 88.70%. Điều này cho thấy mô hình đưa ra dự đoán chính xác cho hầu hết các trường hợp.
* Precision và Recall: đối với cả lớp 0 (negative) và lớp 1 (positive), độ chính xác (precision) và độ phủ (recall) đều ở mức rất cao, xấp xỉ 89%. Điều này cho thấy mô hình có khả năng đưa ra dự đoán chính xác và tìm ra các trường hợp positive một cách hiệu quả.
* F1-score: F1-score cho cả lớp 0 và lớp 1 đều ở mức rất cao, xấp xỉ 0.89%. Điều này cho thấy mô hình có hiệu suất tương đương cả về việc đưa ra dự đoán chính xác và việc tìm ra các trường hợp positive.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Mô hình Decision Tree có hiệu suất rất tốt trong việc dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng trên tập dữ liệu kiểm tra. Mô hình này có khả năng đưa ra dự đoán chính xác và tìm ra các trường hợp positive một cách hiệu quả. Nếu các số liệu đánh giá cao là ưu tiên của bạn, mô hình Decision Tree có thể là một lựa chọn tốt.

* + 1. Rừng ngẫu nhiên ( Random Forest )

Mô hình được khởi tạo từ thư viện sklearn. Sau đó, mô hình được huấn luyện bằng tập dữ liệu (Training), và sau đó sử dụng phương thức “predict()” để thực hiện dự đoán trên tập kiểm tra. Khi xem xét 20 dữ liệu đầu tiên từ tập X\_test, có thể thấy mô hình đã dự đoán đúng tất cả 20 điểm dữ liệu. Mô hình thể hiện khả năng dự đoán rất tốt, không mắc phải bất kỳ sai sót nào trong 20 điểm dữ liệu đầu tiên.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

In ra bảng phân loại báo cáo (classification report) trên tập dữ liệu kiểm tra (Testing) ta có thể thấy rằng :

* Accuracy: Mô hình có độ chính xác (accuracy) khoảng 92.62%. Điều này cho thấy mô hình đưa ra dự đoán chính xác cho hầu hết các trường hợp.
* Precision và Recall: Đối với cả lớp 0 (negative) và lớp 1 (positive), độ chính xác (precision) và độ phủ (recall) đều ở mức cao, lần lượt là 0.95 và 0.90 cho lớp 0, và 0.91 và 0.95 cho lớp 1. Điều này cho thấy mô hình có khả năng đưa ra dự đoán chính xác và tìm ra các trường hợp positive một cách hiệu quả.
* F1-score: F1-score cho cả lớp 0 và lớp 1 đều ở mức cao, xấp xỉ 0.92 và 0.93 tương ứng. Điều này cho thấy mô hình có hiệu suất tương đương cả về việc đưa ra dự đoán chính xác và việc tìm ra các trường hợp positive.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Mô hình Random Forest có hiệu suất rất tốt trong việc dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng trên tập dữ liệu kiểm tra. Mô hình này có khả năng đưa ra dự đoán chính xác và tìm ra các trường hợp positive một cách hiệu quả, vượt qua cả mô hình Decision Tree và Logistic Regression về độ chính xác. Nếu độ chính xác là ưu tiên của bạn, mô hình Random Forest có thể là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này.

Vẽ ma trận nhầm lẫn ( confusion matrix ) trên tập dữ liệu kiểm tra ( Testing ) đối với mô hình Random Forest : trong đó, đối với lớp 0, mô hình dự đoán chính xác 3721 người thực sự thuộc lớp 0 và sai 398 người bằng cách dự đoán là lớp 1 nhưng thực tế thuộc lớp 0. Đối với lớp 1, mô hình dự đoán chính xác 3909 người thực sự thuộc lớp 1 và sai 210 người bằng cách dự đoán là lớp 0 nhưng thực tế thuộc lớp 1.

A graph with a number of squares

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4 : Kết quả dự đoán ( Ma trận hỗn loạn ) trên tập test của Mô hình Random Forest

* 1. So Sánh và lựa chọn mô hình dự đoán tốt nhất

Dựa trên bảng đánh giá hiệu suất của ba mô hình: Random Forest, Decision Tree và Logistic Regression, ta có thể thấy rõ sự khác biệt trong hiệu suất của chúng. Dưới đây là một số nhận xét và so sánh giữa ba mô hình:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Precision | Recall | F1-Score | Accuracy |
| Logistic Regression | 0.854830 | 0.794853 | 0.823751 | 0.829934 |
| Decision Tree | 0.885397 | 0.889051 | 0.887220 | 0.886987 |
| Random Forest | 0.907592 | 0.949017 | 0.927842 | 0.926196 |

- Accuracy: Random Forest có accuracy cao nhất (92.62%), Decision Tree đứng thứ hai (88.70%), và Logistic Regression có accuracy thấp nhất (82.99%).

- Precision và Recall: Random Forest có precision và recall đều rất cao, cho thấy mô hình này đồng thời đưa ra dự đoán chính xác và tìm ra các trường hợp positive một cách hiệu quả. Decision Tree cũng có precision và recall tương đối cân bằng, trong khi Logistic Regression có precision cao hơn nhưng recall thấp hơn.

- F1-score: Random Forest có F1-score cao nhất (92.78%), Decision Tree đứng thứ hai (88.72%), và Logistic Regression có F1-score thấp nhất (82.38%). F1-score thể hiện sự cân bằng giữa precision và recall, và cho thấy hiệu suất tổng thể của mô hình.

A graph of different colored bars

Description automatically generated

Hình 5 : Biểu đồ so sánh hiệu suất của 3 mô hình

Dựa trên các số liệu này, có thể kết luận rằng mô hình Random Forest có hiệu suất tốt nhất trong ba mô hình này, với accuracy, precision, recall và F1-score đều ở mức cao. Decision Tree cũng có hiệu suất tốt, nhưng thấp hơn so với Random Forest. Logistic Regression có hiệu suất thấp hơn cả hai mô hình còn lại.

CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận chung và kết quả đạt được

**Kết luận chung:**

Hiệu suất của các mô hình: Ba mô hình đã được đào tạo và đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra. Kết quả đạt được thể hiện qua các chỉ số như accuracy, precision, recall và F1-score. Random Forest đạt hiệu suất cao nhất với accuracy 92.62%, precision 90.76%, recall 94.90% và F1-score 92.78%. Decision Tree có hiệu suất ổn định với accuracy 88.70%, precision 88.54%, recall 88.91% và F1-score 88.72%. Logistic Regression có hiệu suất thấp hơn với accuracy 82.99%, precision 85.48%, recall 79.49% và F1-score 82.38%.

Tính diễn giải: Decision Tree là mô hình dễ diễn giải, cho phép ta hiểu rõ các quyết định dựa trên các đặc trưng. Điều này có ý nghĩa trong việc tìm hiểu tại sao mô hình đưa ra các dự đoán cụ thể.

**Đóng góp và Kết quả đạt được:**

Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã tìm hiểu và áp dụng các mô hình machine learning phổ biến để dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng. Kết quả thực nghiệm cho thấy Random Forest có hiệu suất tốt nhất trong bộ ba mô hình được thử nghiệm.

Tôi đã tiến hành phân tích sâu hơn về các chỉ số đánh giá mô hình, giúp hiểu rõ hơn về khả năng dự đoán và tìm ra các trường hợp positive của từng mô hình.

1. Kiến nghị và hướng phát triển

Trong tương lai, có thể thử nghiệm các mô hình machine learning khác, như Gradient Boosting và Support Vector Machines, để xem liệu có thể cải thiện hiệu suất so với các mô hình đã thử nghiệm.

Tăng cường xử lý dữ liệu trước khi đưa vào mô hình, bao gồm việc loại bỏ nhiễu và chuẩn hóa đặc trưng.

Nghiên cứu thêm về tối ưu hóa siêu tham số của các mô hình, giúp tăng cường hiệu suất dự đoán.

Mở rộng phạm vi nghiên cứu để xem xét các yếu tố bổ sung như thông tin địa lý, sự kiện đặc biệt, và thuộc tính khác để cải thiện dự đoán hành vi mua sắm.

1. Tổng kết

Nghiên cứu này đã giúp hiểu rõ hơn về việc ứng dụng các mô hình machine learning để dự đoán hành vi mua sắm của khách hàng. Kết quả cho thấy Random Forest là lựa chọn hiệu suất tốt nhất trong số các mô hình thử nghiệm. Tuy nhiên, việc lựa chọn mô hình cần dựa trên mục tiêu cụ thể và yếu tố thực tiễn của từng dự án. Công trình này cũng mở ra những cơ hội phát triển trong tương lai để cải thiện hiệu suất dự đoán và khám phá sâu hơn về hành vi mua sắm của khách hàng.

LINK TIỂU LUẬN (CODE + BÁO CÁO)

Google Drive: <https://drive.google.com/drive/folders/1DN3FWYx7gxyduSiT55t4iQBMMu-EJxfC?usp=sharing>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://core.ac.uk/download/pdf/328025049.pdf

[2] https://haralick.org/DV/Handbook\_of\_Data\_Visualization.pdf

[3] https://www.javatpoint.com/logistic-regression-in-machine-learning

[4] https://machinelearningcoban.com/tabml\_book/ch\_model/decision\_tree.html

[5] https://machinelearningcoban.com/tabml\_book/ch\_model/random\_forest.html