|  |
| --- |
|  |
| **BỘ CÔNG THƯƠNG**  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**  **---------------------------------------** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN |
|  |
| **PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU WALMART BẰNG NGÔN NGỮ PYTHON, CÔNG CỤ POWER BI**  **CBHD :** ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền |
| **Sinh viên :** Trịnh Thu Phương  **Mã số sinh viên :** 2021600948 |
|  |
|  |
|  |
| **Hà Nội – 2025** |

# **LỜI CẢM ƠN**

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội đã tận tình giảng dạy và truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình học tập. Đây là hành trang quan trọng giúp em hoàn thành tốt chương trình học và thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Em đặc biệt gửi lời cảm ơn đến cô **ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền** – người đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ và góp ý cho em trong suốt quá trình làm đồ án. Những đóng góp và định hướng của cô đã giúp em nâng cao tư duy, kỹ năng làm việc và hoàn thành đề tài một cách hiệu quả.

Em cũng xin ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ từ Nhà trường cùng các phòng ban chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi về môi trường học tập, cơ sở vật chất và các hoạt động liên quan, giúp em có cơ hội tiếp cận và ứng dụng kiến thức vào thực tế.

Quãng thời gian bốn năm đại học đã mang lại cho em nhiều trải nghiệm giá trị, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng làm việc và những mối quan hệ tích cực. Đây sẽ là nền tảng để em tiếp tục phát triển bản thân trong chặng đường sắp tới.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô sức khỏe, luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết với nghề. Chúc các bạn cùng khóa hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp và đạt được những mục tiêu mà mình đặt ra trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

**MỤC LỤC**

[**LỜI CẢM ƠN** i](#_Toc198786135)

[**THUẬT NGỮ VIẾT TẮT** iv](#_Toc198786136)

[**DANH MỤC HÌNH ẢNH** v](#_Toc198786137)

[**DANH MỤC BẢNG BIỂU** vii](#_Toc198786138)

[**MỞ ĐẦU** 1](#_Toc198786139)

[**CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH** 4](#_Toc198786140)

[**1.1.** **Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình Python** 4](#_Toc198786141)

[**1.2.** **Ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python** 6](#_Toc198786142)

[**1.3.** **Ưu nhược điểm của ngôn ngữ lập trình Python** 7](#_Toc198786143)

[**CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU** 9](#_Toc198786144)

[**2.1. Quy trình thực hiện** 9](#_Toc198786145)

[**2.2. Tiền xử lý dữ liệu** 10](#_Toc198786146)

[**2.2.1. Thu thập dữ liệu** 10](#_Toc198786147)

[**2.2.2. Làm sạch dữ liệu** 11](#_Toc198786148)

[**2.3. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng Python** 13](#_Toc198786149)

[**2.3.1. Phân tích dữ liệu kinh doanh** 13](#_Toc198786150)

[**2.3.2. Phân tích giá cổ phiếu** 17](#_Toc198786151)

[**2.4. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI** 22](#_Toc198786152)

[**2.4.1. Mô hình hóa dữ liệu** 23](#_Toc198786153)

[**2.4.2. Các thành phần chính trong Dashboard** 24](#_Toc198786154)

[**2.4.2.1. Giới thiệu tổng quan** 24](#_Toc198786155)

[**2.4.2.2. Phân tích doanh số bán hàng** 24](#_Toc198786156)

[**2.4.2.3. Phân tích giá trị cổ phiếu** 26](#_Toc198786157)

[**2.5. Đánh giá nhận xét** 26](#_Toc198786158)

[**CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ CÀI ĐẶT BÀI TOÁN** 28](#_Toc198786159)

[**3.1. Bài toán** 28](#_Toc198786160)

[**3.2. Các mô hình dự báo** 28](#_Toc198786161)

[**3.2.1. Mô hình dự báo Moving Average** 28](#_Toc198786162)

[**3.2.1.1. Ý tưởng thuật toán** 28](#_Toc198786163)

[**3.2.1.2. Vấn đề giải pháp** 29](#_Toc198786164)

[**3.2.1.3. Triển khai thuật toán** 29](#_Toc198786165)

[**3.2.1.4. Ưu, nhược điểm** 32](#_Toc198786166)

[**3.2.2. Mô hình dự báo Simple Exponential Smoothing** 33](#_Toc198786167)

[**3.2.2.1. Ý tưởng thuật toán** 33](#_Toc198786168)

[**3.2.2.2. Vấn đề giải pháp** 33](#_Toc198786169)

[**3.2.2.3. Triển khai thuật toán** 34](#_Toc198786170)

[**3.2.2.4. Ưu, nhược điểm** 36](#_Toc198786171)

[**3.2.3. Mô hình dự báo Holt** 37](#_Toc198786172)

[**3.2.3.1. Ý tưởng thuật toán** 37](#_Toc198786173)

[**3.2.3.2. Vấn đề giải pháp** 37](#_Toc198786174)

[**3.2.3.3. Triển khai thuật toán** 37](#_Toc198786175)

[**3.2.3.4. Ưu, nhược điểm** 40](#_Toc198786176)

[**3.2.4. Mô hình dự báo Holt-Winters** 40](#_Toc198786177)

[**3.2.4.1. Ý tưởng thuật toán** 40](#_Toc198786178)

[**3.2.4.2. Vấn đề giải pháp** 41](#_Toc198786179)

[**3.2.4.3. Triển khai thuật toán** 41](#_Toc198786180)

[**3.2.4.4. Ưu, nhược điểm** 43](#_Toc198786181)

[**3.3. Đánh giá các mô hình** 44](#_Toc198786182)

[**3.4. Phân tích thiết kế hệ thống** 45](#_Toc198786183)

[**3.4.1. Biểu đồ use case hệ thống** 45](#_Toc198786184)

[**3.4.2. Mô tả chi tiết use case** 45](#_Toc198786185)

[**3.4.2.1. Mô tả use case Xem trang chủ** 45](#_Toc198786186)

[**3.4.2.2. Mô tả use case Thống kê mô tả** 46](#_Toc198786187)

[**3.4.2.3. Mô tả use case Dự báo** 47](#_Toc198786188)

[**3.4.3. Phân tích use case** 48](#_Toc198786189)

[**3.4.3.1. Phân tích use case Xem trang chủ** 48](#_Toc198786190)

[**3.4.3.2. Phân tích use case Thống kê mô tả** 50](#_Toc198786191)

[**3.4.3.3. Phân tích use case Dự báo** 52](#_Toc198786192)

[**3.4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu** 54](#_Toc198786193)

[**3.5. Cài đặt chương trình** 55](#_Toc198786194)

[**3.5.1. Yêu cầu phần cứng, phần mềm** 55](#_Toc198786195)

[**3.5.2. Giới thiệu ứng dụng** 56](#_Toc198786196)

[**3.6. Kiểm thử** 58](#_Toc198786197)

[**KẾT LUẬN** 61](#_Toc198786198)

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO** 62](#_Toc198786199)

# **THUẬT NGỮ VIẾT TẮT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chữ viết tắt** | **Chữ đầy đủ** | **Diễn giải** |
| MA | Moving Average | Phương pháp trung bình trượt để làm mượt chuỗi thời gian và phát hiện xu hướng. |
| MAE | Mean Absolute Error | Sai số tuyệt đối trung bình |
| MAPE | Mean Absolute Percentage Error | Sai số phần trăm tuyệt đối trung bình |
| MSE | Mean Squared Error | Sai số bình phương trung bình |
| RMSE | Root Mean Squared Error | Căn bậc hai của MSE |
| SES | Simple Exponential Smoothing | Phương pháp làm mượt số liệu chuỗi thời gian bằng cách áp dụng hệ số mũ giảm dần theo thời gian. |

# **DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1.1. Quy trình thực hiện 9](#_Toc198785738)

[Hình 2.1. Cài đặt các thư viện cần thiết 10](#_Toc198785739)

[Hình 2.2. Tổng quan về bộ dữ liệu 11](#_Toc198785740)

[Hình 2.3. Kiểm tra dữ liệu 12](#_Toc198785741)

[Hình 2.4. Thông tin toàn bộ hai bảng dữ liệu 12](#_Toc198785742)

[Hình 2.5. Chuyển đổi dữ liệu cột ‘Date’ 13](#_Toc198785743)

[Hình 2.6. Biểu đồ xu hướng doanh số hàng tháng theo từng năm 13](#_Toc198785744)

[Hình 2.7. Top 5 cửa hàng bán chạy nhất 14](#_Toc198785745)

[Hình 2.8. Top 5 cửa hàng bán chậm nhất 15](#_Toc198785746)

[Hình 2.9. Doanh số trung bình vào tuần lễ và tuần bình thường 16](#_Toc198785747)

[Hình 2.10. Biểu đồ tương quan 17](#_Toc198785748)

[Hình 2.11. Giá cổ phiếu Walmart theo thời gian 18](#_Toc198785749)

[Hình 2.12. Giá đóng cửa trung bình theo năm 19](#_Toc198785750)

[Hình 2.13. Lượng cổ phiếu giao dịch theo thời gian 19](#_Toc198785751)

[Hình 2.14. Biểu đồ tỷ suất lợi nhuận 20](#_Toc198785752)

[Hình 2.15. Biểu đồ tương quan 21](#_Toc198785753)

[Hình 2.16. Biểu đồ dự báo chuỗi thời gian 22](#_Toc198785754)

[Hình 2.17. Mô hình hóa dữ liệu trên Power BI 23](#_Toc198785755)

[Hình 2.18. Trang giới thiệu tổng quan trên Power BI 24](#_Toc198785756)

[Hình 2.19. Trang phân tích doanh số bán hàng trên Power BI 25](#_Toc198785757)

[Hình 2.20. Trang phân tích giá trị cổ phiếu trên Power BI 26](#_Toc198785758)

[Hình 3.1. Biểu đồ mô hình MA với khoảng trượt bằng 1 30](#_Toc198785759)

[Hình 3.2. Biểu đồ mô hình MA với khoảng trượt bằng 5 31](#_Toc198785760)

[Hình 3.3. Biểu đồ mô hình MA với khoảng trượt bằng 10 32](#_Toc198785761)

[Hình 3.4. Biểu đồ mô hình SES với hệ số alpha bằng 0.1 35](#_Toc198785762)

[Hình 3.5. Biểu đồ mô hình SES với hệ số alpha tối ưu 36](#_Toc198785763)

[Hình 3.6. Biểu đồ mô hình Holt với hệ số tiêu chuẩn 38](#_Toc198785764)

[Hình 3.7. Biểu đồ mô hình Holt với hệ số tối ưu 40](#_Toc198785765)

[Hình 3.8. Biểu đồ mô hình Holt-Winters với hệ số tiêu chuẩn 42](#_Toc198785766)

[Hình 3.9. Biểu đồ mô hình Holt-Winters với hệ số tối ưu 43](#_Toc198785767)

[Hình 3.10. Thống kê các chỉ số đo độ lệch 44](#_Toc198785768)

[Hình 3.11. Biểu đồ use case hệ thống 45](#_Toc198785769)

[Hình 3.12. Biểu đồ trình tự use case Xem trang chủ 49](#_Toc198785770)

[Hình 3.13. Biểu đồ lớp phân tích use case Xem trang chủ 50](#_Toc198785771)

[Hình 3.14. Biểu đồ trình tự use case Thống kê mô tả 51](#_Toc198785772)

[Hình 3.15. Biểu đồ lớp phân tích use case Thống kê mô tả 52](#_Toc198785773)

[Hình 3.16. Biểu đồ trình tự use case Dự báo 53](#_Toc198785774)

[Hình 3.17. Biểu đồ lớp phân tích use case Dự báo 54](#_Toc198785775)

[Hình 3.18. Cấu trúc bảng dữ liệu COPHIEU 54](#_Toc198785776)

[Hình 3.19. Cấu trúc bảng dữ liệu KETQUA 55](#_Toc198785777)

[Hình 3.20. Giao diện Trang chủ 57](#_Toc198785778)

[Hình 3.21. Giao diện trang Thống kê mô tả 58](#_Toc198785779)

[Hình 3.22. Giao diện trang Dự báo cổ phiếu 58](#_Toc198785780)

# **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

[Bảng 1.1. Các thư viện Python phổ biến 5](#_Toc198785790)

[Bảng 3.1. Kiểm thử hệ thống 59](#_Toc198785791)

# **MỞ ĐẦU**

1. **Lý do chọn đề tài**

Trong bối cảnh công nghệ phát triển vượt bậc, việc khai thác và phân tích dữ liệu trong lĩnh vực kinh doanh – tài chính ngày càng trở nên quan trọng trong việc ra quyết định chiến lược và đầu tư. Đề tài “Phân tích dữ liệu kinh doanh và giá cổ phiếu Walmart” nhằm đưa ra cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời áp dụng các mô hình học máy để dự đoán xu hướng cổ phiếu trong tương lai.

Đề tài này sử dụng ngôn ngữ Python là ngôn ngữ chính để thực hiện các bước từ xử lý, phân tích dữ liệu, trực quan hóa và xây dựng mô hình dự báo. Qua đó, em mong muốn xây dựng một hệ thống phân tích toàn diện, giúp hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh và biến động cổ phiếu, đồng thời đưa ra được mô hình dự báo hỗ trợ đề xuất xu hướng giá trị cổ phiếu đầu tư.

Đề tài không chỉ có ý nghĩa học thuật mà còn mang tính thực tiễn cao. Đây cũng là cơ hội để em áp dụng kiến thức đã học vào bài toán thực tế, giúp rèn luyện kỹ năng làm việc với dữ liệu lớn, nâng cao khả năng phân tích, trực quan hóa và tư duy hệ thống. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc cho những định hướng nghề nghiệp sau này.

1. **Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

* Đối tượng nghiên cứu: Tình hình kinh doanh và giá cổ phiếu của chuỗi siêu thị bán lẻ Walmart.
* Phạm vi nghiên cứu:
* Dữ liệu sử dụng: Đề tài này sử dụng kết hợp 2 bộ dataset về Walmart từ nguồn Kaggle.com, bao gồm:
* Dữ liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của 45 cửa hàng Walmart tại Hoa Kỳ từ tháng 2/2010 đến 10/2012, bao gồm doanh thu, chi phí, tỷ lệ thất nghiệp, giá nhiên liệu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI), và tác động của các ngày lễ đến doanh thu.
* Dữ liệu giá cổ phiếu Walmart trên thị trường chứng khoán (1972 - 2024), phản ánh sự biến động và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu.
* Ngôn ngữ và các công cụ sử dụng:
* Ngôn ngữ lập trình Python: Xử lý và phân tích dữ liệu, trực quan hóa và xây dựng mô hình dự báo.
* Công cụ Power BI: Trực quan hóa dữ liệu, tạo dashboard và báo cáo phân tích dữ liệu.
* Công cụ Google Colab: Viết và chạy code Python trực quan, kết hợp với biểu đồ.
* Phần mềm Pycharm Community: Soạn thảo, quản lý và chạy chương trình dự báo bằng ngôn ngữ Python.
* Kết quả mong đợi: Xây dựng báo cáo phân tích và trực quan hóa dữ liệu kinh doanh, đồng thời dự báo giá cổ phiếu Walmart thông qua các mô hình học máy.

1. **Mục tiêu nghiên cứu**

* Tìm hiểu và ứng dụng các công cụ, ngôn ngữ hỗ trợ phân tích dữ liệu như Python, Power BI, PyCharm Community, Google Colab.
* Xử lý và phân tích dữ liệu từ các bộ dữ liệu đầu vào liên quan đến doanh thu và giá cổ phiếu của Walmart.
* Tìm hiểu các thuật toán dự báo và xây dựng mô hình dự báo để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu.
* Vận dụng kiến thức để đưa ra nhận định, đề xuất chiến lược kinh doanh và đầu tư phù hợp.

1. **Kết quả dự kiến**

* Nắm vững kiến thức và sử dụng thành thạo ngôn ngữ và các công cụ phân tích dữ liệu.
* Xây dựng được bộ dữ liệu sạch, phân tích và trực quan hóa dữ liệu dưới dạng các biểu đồ về tình hình kinh doanh và biến động cổ phiếu.
* Ứng dụng các thuật toán dự báo để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu trong tương lai.
* Dựa trên kết quả phân tích và dự báo, đưa ra nhận định và đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp.

1. **Phương pháp nghiên cứu**

* Tìm hiểu, quan sát, tìm kiếm tài liệu.
* Phân tích, thiết kế hệ thống.
* Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong quá trình phân tích.
* Thống kê, đánh giá và viết báo cáo.

1. **Cấu trúc của báo cáo**

Đề tài gồm 3 chương:

* Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ lập trình (từ trang 4 đến trang 8), trình bày về lịch sử phát triển, ứng dụng và ưu nhược điểm của ngôn ngữ Python.
* Chương 2: Phân tích dữ liệu và các mô hình dự báo (từ trang 9 đến trang ), trình bày về quy trình thực hiện, phân tích, trực quan hóa dữ liệu bằng Python, tạo doashboard và báo cáo trên Power BI.
* Chương 3: Phân tích thiết kế và cài đặt bài toán (từ trang đến trang), trình bày về các mô hình dự báo, phân tích thiết kế hệ thống, cài đặt chương trình và kiểm thử.

# **CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH**

## **Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình Python**

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao, mã nguồn mở và đa nền tảng. Python được sử dụng rộng rãi để phát triển các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và học máy (Machine Learning).

Python được tạo ra bởi Guido van Rossum vào cuối những năm 1980, với phiên bản đầu tiên ra mắt vào năm 1991. Tính đến thời điểm hiện tại, Python đã được nâng cấp và phát triển nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng hoàn thiện hơn. Python đã có tổng cộng 6 phiên bản và luôn nằm trong top những ngôn ngữ lập trình phổ biến, được nhiều người sử dụng nhiều nhất.

* Python 2.0 được phát hành năm 2000 và có nhiều tính năng mới như hỗ trợ Unicode.
* Python 3.0 được phát hành năm 2008 không tương thích hoàn toàn với phiên bản 2.0 nhưng lại có công cụ hỗ trợ chuyển đổi từ phiên bản này sang phiên bản kia.
* Phiên bản mới nhất 3.9 được ra mắt vào 2020 được nâng cấp cải tiến các vấn đề bảo mật.

Python được thiết kế với tư tưởng giúp người học dễ đọc, dễ hiểu và dễ nhớ. Vì thế ngôn ngữ Python có hình thức rất đơn giản, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học. Cấu trúc của Python cho phép người dùng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu, nói cách khác thì so với các ngôn ngữ lập trình khác, người dùng có thể sử dụng ít dòng code hơn để viết ra một chương trình trong Python.

Python sử dụng một trình thông dịch để chạy mã. Khi viết mã Python, người dùng không cần phải biên dịch nó thành mã máy trước khi chạy. Thay vào đó, trình thông dịch sẽ đọc và thực thi mã trực tiếp, từng dòng một.

Python có sẵn các cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ như list, dictionary, tuple, giúp dễ dàng xử lý và lưu trữ dữ liệu. Ngoài ra, không cần phải khai báo kiểu dữ liệu cho các biến, Python sẽ tự động xác định kiểu dữ liệu dựa trên giá trị của biến.

Những thư viện Python giúp tính toán thống kê, trực quan hóa và ứng dụng trong mô hình dự báo phổ biến:

Bảng 1.1. Các thư viện Python phổ biến

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Thư viện** | **Chức năng** |
| Trực quan hóa dữ liệu | Numpy | Thư viện cung cấp mảng đa chiều, các phép toán nhanh trên mảng bao gồm toán học, logic, sắp xếp, thống kê cơ bản và nhiều tính năng khác. |
| Pandas | Thư viện làm việc với dữ liệu dạng bảng (DataFrame). Thư viện hỗ trợ nhập và xuất dữ liệu từ nhiều định dạng (CSV, Excel, SQL, JSON, v.v.), tính toán thống kê, làm sạch, lọc, nhóm và biến đổi dữ liệu. |
| Trực quan hóa dữ liệu | Matplotlib | Thư viện đồ họa mạnh mẽ và linh hoạt trong Python, thường được sử dụng để tạo các đồ thị và hình ảnh, thích hợp cho việc tạo các biểu đồ 2D. |
| Seaborn | Thư viện đồ họa dựa trên Matplotlib và cung cấp một giao diện cao cấp hơn để tạo các biểu đồ thống kê. |
| Mô hình dự báo | Statsmodel.tsa.seasonal | Chứa các lớp mô hình và hàm hữu ích cho phân tích chuỗi thời gian. |
| Statsmodels.tsa.holtwinters | Chứa các lớp mô hình và hàm hữu ích cho làm mịn theo hàm mũ. |
| Sklearn.metrics | Thư viện cung cấp các chỉ số đánh giá độ sai lệch của các mô hình dự báo bao gồm sai số bình phương trung bình (MSE) và sai số trung bình tuyết đối (MAE). |

## **Ứng dụng của ngôn ngữ lập trình Python**

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi nhờ cú pháp đơn giản, thư viện phong phú và khả năng linh hoạt trong nhiều lĩnh vực. Dưới đây là một số ứng dụng nổi bật của Python, bao gồm:

* Phát triển Web: Python là một ngôn ngữ phổ biến trong phát triển web nhờ vào các framework mạnh mẽ như Django và Flask.
* Khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu: Thư viện Pandas cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thao tác và phân tích dữ liệu. NumPy cho phép thực hiện các tính toán số học với hiệu suất cao. Matplotlib và Seaborn giúp tạo ra các biểu đồ đẹp mắt và dễ hiểu. Người dùng có thể dễ dàng làm việc với các tập dữ liệu lớn, thực hiện các phân tích phức tạp và trực quan hóa kết quả.
* Trí tuệ nhân tạo và học máy: TensorFlow và Keras giúp xây dựng các mô hình học sâu (Deep Learning) mạnh mẽ. PyTorch nổi bật với tính linh hoạt và dễ sử dụng, là lựa chọn ưa thích của nhiều nhà nghiên cứu. Scikit-learn cung cấp các công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để thực hiện các thuật toán học máy truyền thống.
* Phát triển Game: Pygame là thư viện nổi tiếng giúp phát triển Game đơn giản, cung cấp công cụ để xử lý đồ họa, âm thanh và tương tác người dùng.
* Mạng và bảo mật: Người dùng có thể viết các script để phân tích gói tin, kiểm thử bảo mật, hoặc thậm chí phát triển các công cụ bảo mật riêng.
* Internet of Things (IoT): Python phổ biến trong phát triển các ứng dụng IoT, đặc biệt là với Raspberry Pi. Người dùng có thể dễ dàng viết mã để điều khiển các cảm biến, thiết bị và thu thập dữ liệu từ môi trường.
* Xử lý hình ảnh và video: OpenCV là thư viện xử lý hình ảnh và video trong Python. Cho phép người dùng thực hiện các tác vụ từ nhận diện khuôn mặt, theo dõi đối tượng, đến xử lý video thời gian thực.


## **Ưu nhược điểm của ngôn ngữ lập trình Python**

* Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, nhờ các ưu điểm sau:
* Cú pháp đơn giản và dễ đọc: Cú pháp của Python rất giống với ngôn ngữ Tiếng Anh tự nhiên, dễ học và dễ đọc, giúp lập trình viên tập trung vào giải quyết vấn đề hơn là việc ghi nhớ cú pháp phức tạp.
* Đa dụng: Python có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, phân tích dữ liệu, và nhiều ứng dụng khác.
* Thư viện phong phú: Python có một kho thư viện đồ sộ, hỗ trợ nhiều tác vụ khác nhau. Các thư viện như NumPy, Pandas, TensorFlow, và Django giúp lập trình viên tiết kiệm thời gian và công sức khi phát triển các ứng dụng phức tạp.
* Đa nền tảng: Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Windows, macOS, Linux, Raspberry Pi,… giúp cho việc phát triển và triển khai ứng dụng trở nên dễ dàng.
* Khả năng mở rộng và tích hợp tốt: Python có thể dễ dàng tích hợp với các ngôn ngữ lập trình khác và các công nghệ hiện có, giúp nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho nhiều dự án khác nhau.
* Hỗ trợ từ các tổ chức lớn: Nhiều công ty và tổ chức lớn như Google, Facebook, NASA sử dụng Python và đóng góp vào việc phát triển ngôn ngữ này, làm tăng uy tín và sự tin cậy của nó.
* Cùng với những ưu điểm, Python cũng có một số hạn chế trong các lĩnh vực. Sau đây là một số nhược điểm đáng kể của việc sử dụng Python:
* **Tốc độ thực thi chậm:** Python là một ngôn ngữ thông dịch, hoạt động với trình thông dịch, không phải với trình biên dịch. Do đó, Python thực thi tương đối chậm hơn so với C, C ++, Java và nhiều ngôn ngữ khác.
* **Tiêu thụ bộ nhớ lớn:** Các cấu trúc của Python đòi hỏi nhiều không gian bộ nhớ hơn. Ngôn ngữ này không thích hợp để sử dụng cho sự phát triển trong điều kiện bộ nhớ hạn chế.
* **Không thích hợp cho phát triển trò chơi và thiết bị di động:** Python chủ yếu được sử dụng trong phát triển máy tính để bàn và web phía máy chủ. Python không phù hợp để phát triển ứng dụng di động và trò chơi do tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn và tốc độ xử lý chậm so với các ngôn ngữ lập trình khác.
* **Phát hiện lỗi trong mã:** Vì Python được thực thi thông qua trình thông dịch thay vì trình biên dịch, nên không thể phát hiện lỗi trong quá trình biên dịch và điều đó không tốt cho các nhà phát triển.
* **Quyền truy cập cơ sở dữ liệu:** Python được coi là không an toàn cao và có nguy cơ bảo mật. Có một số hạn chế khi sử dụng Python để truy cập cơ sở dữ liệu. So với các công nghệ phổ biến khác như JDBC và ODBC, lớp truy cập cơ sở dữ liệu Python hơi kém phát triển và sơ khai.
* **Khó kiểm tra:** Vì là một ngôn ngữ dựa trên trình thông dịch nên tất cả các lỗi chỉ xuất hiện trong thời gian chạy, điều này khiến việc kiểm tra các đoạn mã được viết bằng Python rất khó khăn.

# **CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU**

## **2.1. Quy trình thực hiện**

Quy trình phân tích dữ liệu gồm các bước chính sau:



Hình 1.1. Quy trình thực hiện

Bước 1: Tiến hành thu thập dữ liệu từ hai tập tin chính là walmart\_sales.csv (dữ liệu bán hàng) và walmart\_stock.csv (dữ liệu giá cổ phiếu). Sau khi thu thập, dữ liệu được đưa vào bước tiền xử lý, bao gồm làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu, chuyển đổi kiểu dữ liệu và chuẩn hóa để chuẩn bị cho các bước phân tích tiếp theo.

Bước 2: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Ở giai đoạn này, dữ liệu được thống kê mô tả và biểu diễn thông qua các biểu đồ trực quan (line chart, bar chart, heatmap...) nhằm đưa ra được cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh, và biến động giá trị cổ phiếu.


Bước 3: Lựa chọn mô hình dự báo phù hợp, chẳng hạn như Moving Average, *Simple* Exponential Smoothing, *Holt, Holt-Winters,*... Sau đó, mô hình được huấn luyện trên tập dữ liệu huấn luyện, và có thể được cải tiến thông qua điều chỉnh tham số, chọn lại đặc trưng đầu vào hoặc thử nghiệm với mô hình khác để nâng cao độ chính xác.

Bước 4: Kiểm thử mô hình trên tập dữ liệu. Kết quả mô hình sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí như sai số trung bình tuyệt đối (MAE), căn sai số bình phương trung bình (RMSE), hệ số xác định (R²),... Nếu mô hình cho kết quả tốt, quá trình thực hiện kết thúc với phần kết luận, trong đó nêu bật những phát hiện chính và đề xuất hướng phát triển tiếp theo. Nếu kết quả chưa đạt yêu cầu, mô hình sẽ được cải tiến và quy trình huấn luyện – kiểm thử được lặp lại.

## **2.2. Tiền xử lý dữ liệu**

### **2.2.1. Thu thập dữ liệu**

Cài đặt các thư viện cần thiết:




Hình 2.1. Cài đặt các thư viện cần thiết

Đề tài sử dụng kết hợp hai bộ dữ liệu được thu thập từ nền tảng Kaggle.com nhằm phục vụ phân tích hoạt động kinh doanh và biến động giá cổ phiếu của Walmart, bao gồm:

* Walmart\_Sales.csv: Cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh hàng tuần của chuỗi 45 siêu thị của Walmart từ tháng 2/2010 đến tháng 10/2012, bao gồm các trường:
* Stores: Mã cửa hàng
* Date: Ngày bắt đầu tuần bán hàng
* Weekly\_Sales: Doanh số bán hàng
* Holiday\_Flag: Tuần lễ (0 – không có, 1 – có)
* Temperature: Nhiệt độ trung bình trong tuần
* Fuel\_Price: Giá nhiên liệu
* CPI: Chỉ số giá tiêu dùng
* Unemployment: Tỷ lệ thất nghiệp
* Walmart\_Stock.csv: Cung cấp thông tin về biến động giá trị của công ty Walmart trên sàn giao dịch từ năm 1972 đến năm 2024, bao gồm các trường:
* Date: Thời gian giao dịch
* Open: Giá mở cửa
* High: Giá cao nhất trong ngày
* Low: Giá thấp nhất trong ngày
* Close: Giá đóng cửa
* Adj Close: Giá đóng cửa điều chỉnh
* Volume: Khối lượng giao dịch trong ngày

Đọc dữ liệu từ file CSV và in ra 5 dòng đầu tiên






Hình 2.2. Tổng quan về bộ dữ liệu


### **2.2.2. Làm sạch dữ liệu**


Để thực hiện việc làm sạch dữ liệu cần thống kê các dữ liệu thiếu, dữ liệu trống và trùng lặp.



Hình 2.3. Kiểm tra dữ liệu


Kết quả kiểm tra cho thấy không có dữ liệu bị thiếu, trống hay trùng lặp. Đọc thông tin toàn bộ bảng dữ liệu, ta sẽ thấy kiểu dữ liệu của từng trường.






Hình 2.4. Thông tin toàn bộ hai bảng dữ liệu

Chuyển đổi dữ liệu trong cột ‘Date’ từ kiểu string sang kiểu datetime.







Hình 2.5. Chuyển đổi dữ liệu cột ‘Date’

## **2.3. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu bằng Python**

### **2.3.1. Phân tích dữ liệu kinh doanh**

* Phân tích xu hướng doanh số bán hàng theo tháng của từng năm:






Hình 2.6. Biểu đồ xu hướng doanh số hàng tháng theo từng năm

Tháng 11 và 12 luôn đạt tổng doanh số hàng tuần cao nhất trong nhiều năm. Chẳng hạn, tháng 12/2011 ghi nhận doanh số cao nhất là 288,7 triệu USD – cao hơn đáng kể so với doanh số bán hàng trung bình hàng tháng khoảng 204 triệu USD. Điều này khẳng định mùa lễ cuối năm là động lực chính thúc đẩy doanh số của doanh nghiệp.


Khuyến nghị: Walmart nên ưu tiên tăng tồn kho, đẩy mạnh khuyến mãi và tối ưu nhân sự trong tháng 11 và 12 để tận dụng thời gian mua sắm cao điểm. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình khuyến mãi phù hợp với xu hướng mùa lễ sẽ giúp gia tăng doanh số hơn.

* Phân tích hiệu suất cửa hàng:





Hình 2.7. Top 5 cửa hàng bán chạy nhất




Hình 2.8. Top 5 cửa hàng bán chậm nhất

Doanh số giữa các cửa hàng có sự chênh lệch đáng kể. Ví dụ, cửa hàng 33 có tổng doanh thu chỉ dao động khoảng 35-37 triệu USD, thấp hơn khoảng 5-8 lần so với nhóm bán chạy. Điều này phản ánh sự không đồng đều về hiệu quả vận hành trong mạng lưới cửa hàng Walmart. Các yếu tố như vị trí địa lý, quy mô cửa hàng, chiến lược marketing,... có thể là nguyên nhân chính.

Khuyến nghị: Cần phân tích chuyên sâu các cửa hàng trong nhóm bán chậm để xác định các chiến lược kinh doanh phù hợp.

* Phân tích tác động của tuần lễ:







Hình 2.9. Doanh số trung bình vào tuần lễ và tuần bình thường

Các tuần có ngày lễ giúp doanh số trung bình tăng thêm 7,8% so với các tuần bình thường. Đây chính là cơ hội chiến lược để Walmart có thể đẩy mạnh doanh số.

Khuyến nghị: Triển khai chiến dịch marketing mạnh, ưu đãi đặc biệt và sự kiện thu hút khách hàng đúng vào các tuần có ngày lễ.

* Phân tích các yếu tố bên ngoài:





Hình 2.10. Biểu đồ tương quan

Mối tương quan giữa nhiệt độ và doanh số hàng tuần rất nhẹ (hệ số ≈ 0,06), thời tiết ấm hơn có thể làm doanh số tăng nhẹ. Ngược lại, chỉ số CPI và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không tương quan với doanh số, cho thấy các chỉ số này không làm ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng.

Khuyến nghị: Nhiệt độ chỉ ảnh hưởng nhẹ nên chưa cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh, nên tập trung các yếu tố trên để thúc đẩy doanh số. Vẫn nên theo các biến kinh tế vĩ mô, nhưng không xem là yếu tố quyết định kế hoạch bán hàng.

### **2.3.2. Phân tích giá cổ phiếu**

* Phân tích xu hướng dựa trên ngày:






Hình 2.11. Giá cổ phiếu Walmart theo thời gian

Phân tích trên cho thấy giá cổ phiếu Walmart có xu hướng tăng liên tục kể từ đầu những năm 1990, phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ và niềm tin của nhà đầu tư. Mặc dù, biến động đáng kể xuất hiện trong giai đoạn suy thoái kinh tế, điển hình là cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng cổ phiếu đã nhanh chóng phục hồi.






Hình 2.12. Giá đóng cửa trung bình theo năm

* Phân tích khối lượng cổ phiếu giao dịch:






Hình 2.13. Lượng cổ phiếu giao dịch theo thời gian

Lượng cổ phiếu giao dịch theo ngày được mô tả trong biểu đồ dưới đây. Ngày giao dịch với lượng cổ phiếu đạt cao nhất nằm trong năm 1982 đạt gần 400 triệu cổ phiếu/ngày. Năm 1982 cũng là năm có nhiều phiên giao dịch với khối lượng cổ phiếu nhất so với các năm về sau.

* Tỷ suất lợi nhuận:







Hình 2.14. Biểu đồ tỷ suất lợi nhuận

Nhìn chung, tỷ suất lợi nhuận tập trung chủ yếu quanh giá trị 0. Điều này cho thấy đa số các ngày giao dịch, tỷ suất lợi nhuận của Walmart biến động không lớn. Một số ngày có tỷ suất lợi nhuận âm thấp nhất là -0,17 và dương lớn khoảng 0,15. Tuy nhiên, tần suất xảy ra thấp, thể hiện các biến động bất thường là hiếm.

* Phân tích tương quan:





Hình 2.15. Biểu đồ tương quan


Phân tích tương quan cho thấy mối quan hệ dương mạnh giữa giá đóng cửa và khối lượng giao dịch của Walmart, tức là hoạt động giao dịch cao hơn thường đi kèm với giá tăng.


Ngoài ra, phân tích cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa, phản ánh sự dịch chuyển đồng pha theo xu hướng thị trường.

* Dự báo chuỗi thời gian:

Để dự báo chuỗi thời gian, cần khai thác dữ liệu quá khứ để dự đoán biến động giá trong tương lai, sử dụng hàm seasonal\_decompose() với chu kỳ 252 phiên (xấp xỉ 1 năm giao dịch).

Trong phân tích dữ liệu chuỗi thời gian, xu hướng, mùa vụ và chu kỳ là 3 thành phần quan trọng giúp hiểu rõ cấu trúc của dữ liệu.





Hình 2.16. Biểu đồ dự báo chuỗi thời gian


Phân tích cho thấy cổ phiếu của Walmart có xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt mạnh từ giai đoạn sau năm 2000. Điều này cho thấy yếu tố xu hướng (trend) chiếm vai trò quan trọng trong biến động dữ liệu.

Thành phần mùa vụ xuất hiện với chu kỳ dao động đều đặn, biên độ nhỏ (dao động quanh 1.0 từ 0.975 đến 1.025). Mặc dù mức độ biến động không lớn, sự lặp lại theo chu kỳ cho thấy dữ liệu có yếu tố mùa vụ nhẹ.

## **2.4. Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI**

Dashboard được xây dựng trên nền tảng Power BI nhằm mục tiêu trực quan hóa dữ liệu kinh doanh và dữ liệu cổ phiếu của Walmart. Giao diện người dùng được thiết kế sinh động, trực quan, giúp người dùng dễ dàng tương tác và theo dõi các biến động kinh doanh cũng như thị trường chứng khoán của Walmart.

### **2.4.1. Mô hình hóa dữ liệu**



Hình 2.17. Mô hình hóa dữ liệu trên Power BI

* Sau khi tải và xử lý dữ liệu sơ bộ bằng Python để loại bỏ giá trị thiếu, làm sạch và chuẩn hóa định dạng thời gian. Dữ liệu sẽ được kết nối với Power BI để xây dựng các mô hình quan hệ.
* Áp dụng mô hình dạng sao (star schema), gồm các bảng chính:
* train, test: Chứa dữ liệu bán hàng theo tuần của từng cửa hàng.
* features: Thông tin các nhân tố khác ảnh hưởng đến doanh số như CPI, fuel price, temperature,...
* stock\_data\_1972-2024: Dữ liệu cổ phiếu Walmart.
* stores, Stock Date, Stores Date: Các bảng thời gian và thông tin cửa hàng phục vụ làm khóa chính kết nối.
* Các bảng dữ liệu được kết nối thông qua các khóa chính như Date, Store, và Dept.

### **2.4.2. Các thành phần chính trong Dashboard**


#### **2.4.2.1. Giới thiệu tổng quan**




Hình 2.18. Trang giới thiệu tổng quan trên Power BI

* Trang giới thiệu tổng quan trình bày tên đề tài, dữ liệu đầu vào và mục tiêu của đề tài.
* Các nút menu như: SALES, STOCK giúp điều hướng người dùng sang trang phân tích doanh thu và cổ phiếu.

#### **2.4.2.2. Phân tích doanh số bán hàng**






Hình 2.19. Trang phân tích doanh số bán hàng trên Power BI

* Biểu đồ doanh thu theo quý, tháng, tuần: Thể hiện sự biến động doanh thu trong giai đoạn 2010–2012. Ví dụ, Quý 2 năm 2010 ghi nhận tăng trưởng 63.97% doanh thu so với quý trước.
* Tỷ lệ tăng trưởng, gồm:
* Rev %MoM: Tăng trưởng theo tháng.
* Rev %QoQ: Theo quý.
* Rev %YoY: Theo năm.
* Biểu đồ biến động doanh thu theo tháng: Biểu đồ cột kết hợp đường cho thấy các thời điểm tăng/giảm doanh thu mạnh. Ví dụ: tháng 12 năm 2010 giảm mạnh -43.31%, do ảnh hưởng kỳ nghỉ lễ và khuyến mãi.
* Phân tích theo loại cửa hàng và từng cửa hàng:
* Doanh thu theo loại cửa hàng: Doanh thu được phân theo 3 loại cửa hàng A, B, C. Ví dụ, cửa hàng loại A đóng góp lớn nhất với 64.28% tổng doanh thu.
* Doanh thu theo từng cửa hàng: Biểu đồ dạng cây (Tree Map) giúp xác định các cửa hàng có doanh thu cao nhất, như cửa hàng số 20, 4 và 14.

#### **2.4.2.3. Phân tích giá trị cổ phiếu**



Hình 2.20. Trang phân tích giá trị cổ phiếu trên Power BI

Dashboard này gồm 3 phần chính:

* Bảng dữ liệu giá cổ phiếu: Hiển thị chi tiết các chỉ số giá cổ phiếu như Open Price, Close Price, AClose Price cho từng ngày giao dịch.
* Biểu đồ giá cổ phiếu theo thời gian: So sánh trung bình các giá Open và Aclose Price từ năm 2010 đến 2012. Cho thấy các đỉnh cao bất thường tương ứng với các sự kiện kinh doanh đặc biệt.
* Thống kê cao/thấp: Ghi nhận mức giá cổ phiếu cao nhất là $25.87 và thấp nhất là $15.90, trong khi AClose Price thấp nhất là $11.74. Khối lượng giao dịch cao nhất đạt 136 triệu cổ phiếu.

## **2.5. Đánh giá nhận xét**

Việc kết hợp Python và Power BI trong quá trình phân tích dữ liệu giúp tận dụng tốt sức mạnh của cả hai công cụ:

* Python hỗ trợ xử lý dữ liệu linh hoạt, mạnh mẽ, đặc biệt hiệu quả trong việc làm sạch dữ liệu, phân tích thống kê và xây dựng mô hình dự báo (như mô hình Holt-Winters cho cổ phiếu Walmart).
* Power BI cung cấp giao diện trực quan, dễ sử dụng, cho phép xây dựng các dashboard tương tác, từ đó giúp người dùng phi kỹ thuật (như quản lý doanh nghiệp) dễ dàng tiếp cận thông tin và đưa ra quyết định nhanh chóng.

Nhìn chung, sự kết hợp này mang lại quy trình phân tích toàn diện — từ xử lý dữ liệu thô đến trình bày kết quả trực quan, hiệu quả và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn doanh nghiệp.

# **CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH DỰ BÁO VÀ CÀI ĐẶT BÀI TOÁN**

## **3.1. Bài toán**

Bài toán xây dựng hệ thống dự báo giá cổ phiếu Walmart được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu Walmart\_Stock.csv, bao gồm các trường dữ liệu đầu vào như: Thời gian giao dịch, giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất, thấp nhất, giá đóng cửa điều chỉnh và khối lượng giao dịch. Trong bài toán này, mục tiêu chính là dự báo giá đóng cửa (Close) của cổ phiếu Wallmart theo thời gian.

Bài toán áp dụng mô hình Holt-Winters – một mô hình dự báo chuỗi thời gian có khả năng xử lý dữ liệu có xu hướng và mùa vụ, phù hợp với đặc điểm dao động theo chu kỳ của giá cổ phiếu trên thị trường tài chính. Mô hình Holt-Winters được áp dụng với các thành phần xu hướng và mùa vụ, kết hợp với quá trình tối ưu hóa tham số (alpha, beta, gamma) để giảm sai số dự báo.

Bài toán được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình Python, một ngôn ngữ mạnh mẽ và linh hoạt với nhiều thư viện hỗ trợ phân tích và dự báo chuỗi thời gian như pandas, statsmodels, matplotlib và scikit-learn. Trong quá trình triển khai, bài toán thêm sử dụng các hàm có sẵn của thư viện statsmodels để huấn luyện mô hình, tính toán các chỉ số đánh giá như MAE, MSE, RMSE và MAPE để đánh giá hiệu suất dự báo.

Sau khi mô hình đạt được kết quả tối ưu, chương trình dự báo được xây dựng trên nền tảng Streamlit, cho phép người dùng có thể chọn khoảng thời gian cần phân tích và tương tác với số liệu biểu đồ. Qua đó, giúp người dùng có được cái nhìn trực quan và hỗ trợ ra quyết định trong đầu tư cổ phiếu.

## **3.2. Các mô hình dự báo**

### **3.2.1. Mô hình dự báo Moving Average**

#### **3.2.1.1. Ý tưởng thuật toán**

Moving Average (MA) là một kỹ thuật làm mịn chuỗi thời gian bằng cách lấy trung bình cộng các giá trị trong một khoảng trượt (window size) cố định.

Mục tiêu của MA là loại bỏ nhiễu ngắn hạn để làm nổi bật xu hướng chính trong dữ liệu (ví dụ: biến động giá cổ phiếu).

#### **3.2.1.2. Vấn đề giải pháp**

Dữ liệu chuỗi thời gian thực tế (như giá cổ phiếu, doanh số bán hàng) thường chứa nhiễu lớn và dao động thất thường. Các mô hình dự báo dễ bị nhiễu làm sai lệch dự đoán nếu không làm mịn dữ liệu đầu vào.

Để giải quyết vấn đề dữ liệu chuỗi thời gian bị nhiễu và dao động bất thường, giải pháp được đề xuất là áp dụng thuật toán MA nhằm làm mịn dữ liệu. Bằng cách tính trung bình các giá trị trong một khoảng trượt (window size) cố định, từ đó giảm thiểu tác động của các biến động ngắn hạn và làm nổi bật xu hướng chính của dữ liệu.


Việc lựa chọn kích thước khoảng trượt phù hợp đóng vai trò rất quan trọng: khoảng trượt nhỏ sẽ cho phép mô hình phản ứng nhanh với những thay đổi mới, nhưng có thể giữ lại nhiều nhiễu, trong khi khoảng trượt lớn sẽ giúp dữ liệu mượt hơn, dễ nhận diện xu hướng nhưng phản ứng chậm hơn với các biến động mới.


Bằng cách điều chỉnh linh hoạt kích thước khoảng trượt, MA có thể hỗ trợ hiệu quả cho việc phân tích và dự báo chuỗi thời gian.

#### **3.2.1.3. Triển khai thuật toán**

* Mô hình MA với khoảng trượt (window size) bằng 1:

Với khoảng trượt (window size) bằng 1, mỗi điểm giá trị trung bình chính là giá trị gốc, do đó không có bất kỳ làm mịn nào xảy ra và đường dự đoán khớp hoàn toàn với dữ liệu thực. Mô hình này sử dụng để tham khảo và so sánh với các mô hình khác.







Hình 3.1. Biểu đồ mô hình MA với khoảng trượt bằng 1

* Mô hình MA với khoảng trượt (window size) bằng 5:

Với khoảng trượt (window size) bằng 5, mô hình chỉ tập trung vào dữ liệu gần nhất (5 phiên), điều này giúp giảm nhiễu ngắn hạn nhưng vẫn phản ứng nhanh với thay đổi mới.







Hình 3.2. Biểu đồ mô hình MA với khoảng trượt bằng 5

* Mô hình MA với khoảng trượt (window size) bằng 10:

Với khoảng trượt (window size) bằng 10, mô hình mịn hơn so với giá thực tế, giúp phát hiện xu hướng ngắn hạn rõ ràng hơn và dễ sử dụng trong thực tế.





Hình 3.3. Biểu đồ mô hình MA với khoảng trượt bằng 10

#### **3.2.1.4. Ưu, nhược điểm**

* Ưu điểm:
* Là một công cụ đơn giản, dễ dàng tính toán và hiểu để dự báo xu hướng.
* Giúp xác định hướng của giá (tăng, giảm hoặc đi ngang).
* Có thể loại bỏ các tín hiệu giao dịch nhiễu, giúp nhà đầu tư tập trung vào xu hướng chính.
* Có thể được sử dụng để xác định các mức giá tiềm năng làm hỗ trợ hoặc kháng cự cho giá.
* Nhược điểm:
* Là một chỉ báo trễ, nghĩa là nó phản ứng sau khi giá đã thay đổi, không thể phản ánh chính xác các biến động ngắn hạn.
* Do tính chất trễ, nên không phản ánh được các biến động mạnh hoặc đột ngột của giá trong ngắn hạn.
* Chu kỳ của MA (ví dụ: MA20, MA50) sẽ ảnh hưởng đến độ trễ và độ chính xác của chỉ báo.
* Có thể tạo ra các tín hiệu giả, đặc biệt là trong các thị trường có biến động mạnh hoặc giao dịch nhỏ.

### **3.2.2. Mô hình dự báo Simple Exponential Smoothing**

#### **3.2.2.1. Ý tưởng thuật toán**

Mô hình Simple Exponential Smoothing (SES) giúp làm mịn dữ liệu bằng cách giảm trọng số của các quan sát cũ và tập trung vào những quan sát gần đây. Trọng số được xác định bởi tham số alpha (α), alpha (α) càng nhỏ đường càng mượt, alpha (α) càng lớn đường càng nhạy cảm với thay đổi.

Phương pháp này ưu tiên dữ liệu gần đây hơn, giúp dự báo tốt hơn xu hướng ngắn hạn và giảm độ trễ so với các phương pháp trung bình trượt truyền thống.

#### **3.2.2.2. Vấn đề giải pháp**

Khi phân tích chuỗi thời gian, đặc biệt là dữ liệu giá cổ phiếu, có thể có nhiều biến động ngắn hạn và nhiễu không cần thiết. Điều này làm cho việc dự báo tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ trở nên khó khăn và không chính xác.

Bằng việc sử dụng mô hình SES để làm mượt chuỗi thời gian, giúp giảm ảnh hưởng của những biến động ngắn hạn (nhiễu) và giữ lại xu hướng chính. Thuật toán này sử dụng hệ số trọng số alpha (α) để điều chỉnh mức độ "mượt" của dữ liệu, từ đó đưa ra dự báo chính xác hơn.

Alpha (α) là thông số quan trọng trong SES, giúp kiểm tra độ quan trọng của dữ liệu mới và dữ liệu cũ. Alpha (α) sẽ nằm trong khoảng từ 0.0 đến 1.0, độ quan trọng sẽ thể hiện trực tiếp qua trọng số:


* Alpha (α) cao: Tăng trọng số cho dữ liệu mới => Tăng độ quan trọng cho dữ liệu mới.
* Alpha (α) thấp: Tăng trọng số cho dữ liệu cũ => Tăng độ quan trọng cho dữ liệu cũ.


(Điểm cần lưu ý là dữ liệu cũ sẽ không có trọng số cao hơn dữ liệu mới).

#### **3.2.2.3. Triển khai thuật toán**

* Mô hình SES với hệ số alpha α = 0.1:

Mô hình SES với hệ số alpha α = 0.1 làm mịn tốt và đường dự báo loại bỏ được phần lớn nhiễu ngắn hạn. Với alpha (α) nhỏ, mô hình phản ứng chậm với biến động lớn hoặc thay đổi bất thường trong giá cổ phiếu.







Hình 3.4. Biểu đồ mô hình SES với hệ số alpha bằng 0.1

* Mô hình SES với hệ số alpha (α) tối ưu:

Mô hình SES với alpha (α) tối ưu tối ưu hóa độ mịn, phản ứng hiệu quả với xu hướng của chuỗi thời gian nhưng vẫn duy trì độ ổn định, loại bỏ nhiễu ngắn hạn.







Hình 3.5. Biểu đồ mô hình SES với hệ số alpha tối ưu

#### **3.2.2.4. Ưu, nhược điểm**

* Ưu điểm:
* Công thức tính toán đơn giản, dễ dàng triển khai trong các công cụ phân tích dữ liệu như Excel.
* Mô hình hoạt động tốt khi dự báo cho các khoảng thời gian ngắn.
* Được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như dự báo giá cổ phiếu, dự báo doanh số, dự báo nhu cầu,...
* Nhược điểm:
* Chỉ phù hợp với chuỗi thời gian không có sự biến động quá mạnh.
* Khó mô hình hóa mùa vụ và xu hướng phức tạp.
* Việc lựa chọn giá trị alpha (α) thích hợp có thể gây khó khăn.

### **3.2.3. Mô hình dự báo Holt**

#### **3.2.3.1. Ý tưởng thuật toán**

Mô hình Holt, hay còn gọi là phương pháp làm mịn hàm mũ kép, là một kỹ thuật dự báo chuỗi thời gian được sử dụng để dự đoán các giá trị trong tương lai dựa trên dữ liệu quá khứ.

Nó được mở rộng từ mô hình Exponential Smoothing bằng cách không chỉ làm mịn dữ liệu hiện tại, mà còn ước lượng thêm xu hướng tuyến tính của chuỗi thời gian.

Mô hình Holt dùng hai hệ số:

* Alpha (α): kiểm soát độ mượt của mức giá trị (level).
* Beta (β): kiểm soát độ mượt của xu hướng (trend).

#### **3.2.3.2. Vấn đề giải pháp**

Các chuỗi thời gian thường không ổn định, có xu hướng tăng hoặc giảm theo thời gian.

Các mô hình chỉ làm mịn giá trị (như mô hình Exponential Smoothing) không nắm được xu hướng, nên dễ dự báo sai khi chuỗi tăng hoặc giảm mạnh.


Mô hình Holt khắc phục bằng cách:


* Tách riêng phần "giá trị hiện tại" và "xu hướng" để dự báo.
* Cập nhật liên tục cả mức và xu hướng theo từng bước thời gian, giúp dự báo bám sát biến động thực tế hơn.

#### **3.2.3.3. Triển khai thuật toán**

* Mô hình Holt với hệ số tiêu chuẩn:

Mô hình Holt phù hợp để dự báo chuỗi thời gian có cả mức giá trị và xu hướng tuyến tính. Mô hình sử dụng hai hệ số làm trơn là alpha và beta, tương ứng với mức độ giá trị hiện tại và xu hướng.







Hình 3.6. Biểu đồ mô hình Holt với hệ số tiêu chuẩn

* Mô hình Holt với hệ số tối ưu:

Mô hình Holt với hệ số tối ưu là một phương pháp mở rộng của Mô hình Holt được cải tiến bằng cách tối ưu hóa các hệ số alpha (α) và beta (β) để đạt được kết quả dự báo tốt nhất. Mô hình này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tự động điều chỉnh các tham số của mô hình để cải thiện độ chính xác của dự báo.







Hình 3.7. Biểu đồ mô hình Holt với hệ số tối ưu

#### **3.2.3.4. Ưu, nhược điểm**

* Ưu điểm:
* Dự báo tốt với dữ liệu có xu hướng tuyến tính.
* Đơn giản, dễ áp dụng và dễ tối ưu.
* Có thể tự động tối ưu alpha và beta.
* Nhược điểm:
* Không xử lý được dữ liệu có tính mùa vụ (theo chu kỳ).
* Nếu xu hướng dữ liệu không ổn định (biến dạng phi tuyến mạnh), dự báo sẽ kém chính xác.
* Nếu dữ liệu nhiễu mạnh, Holt có thể overfit nếu không điều chỉnh hệ số tốt.

### **3.2.4. Mô hình dự báo Holt-Winters**

#### **3.2.4.1. Ý tưởng thuật toán**

Holt-Winters là mô hình phát triển mở rộng của mô hình Holt. Nó không chỉ dự báo xu hướng (trend) mà còn xử lý được tính mùa vụ (seasonality) trong chuỗi dữ liệu.

Mỗi giá trị dự báo được tính dựa trên ba thành phần chính:

* Mức độ (level): Giá trị trung bình của chuỗi thời gian.
* Xu hướng (trend): Biến đổi của chuỗi thời gian theo xu hướng.
* Mùa vụ (seasonality): Các dao động tuần hoàn trong chuỗi thời gian.

#### **3.2.4.2. Vấn đề giải pháp**


Holt-Winters thích hợp cho các chuỗi thời gian có xu hướng tăng/giảm hoặc có tính mùa vụ rõ ràng. Nếu không có các đặc điểm này, kết quả dự báo có thể không chính xác.


Các tham số như alpha (α) – mức độ, beta (β) – xu hướng, gamma (γ) – mùa vụ, cần được tối ưu để đạt được kết quả tốt nhất. Việc tối ưu tham số này có thể là một công việc tốn thời gian và phức tạp.

#### **3.2.4.3. Triển khai thuật toán**

* Mô hình Holt-Winters với hệ số tiêu chuẩn:

Mô hình Holt-Winter là phương pháp dự báo chuỗi thời gian khi dữ liệu có xu hướng (trend) và tính chất mùa vụ (seasonality). Mô hình Holt-Winter hệ số tiêu chuẩn sử dụng các giá trị mặc định hoặc gần đúng để áp dụng nhanh, không tối ưu hóa tham số dựa trên dữ liệu cụ thể.






Hình 3.8. Biểu đồ mô hình Holt-Winters với hệ số tiêu chuẩn

* Mô hình Holt-Winters với hệ số tối ưu:

Với phiên bản hệ số tối ưu, các tham số của mô hình được điều chỉnh để phù hợp nhất với dữ liệu thực tế, từ đó tăng độ chính xác của dự báo.








Hình 3.9. Biểu đồ mô hình Holt-Winters với hệ số tối ưu


#### **3.2.4.4. Ưu, nhược điểm**

* Ưu điểm:
* Đơn giản và dễ triển khai, rất thích hợp cho các chuỗi thời gian có tính xu hướng hoặc mùa vụ.
* Có thể thích ứng với các chuỗi thời gian có xu hướng, tính theo mùa hoặc cả hai.
* Nhược điểm:
* Phương pháp cần dữ liệu lịch sử đủ lớn để ước tính các tham số của mô hình.
* Mặc dù mô hình đơn giản, nhưng việc tối ưu hóa các tham số có thể gặp khó khăn, đặc biệt khi dữ liệu có nhiều biến động.

## **3.3. Đánh giá các mô hình**

Thống kê các chỉ số đo độ lệch:





Hình 3.10. Thống kê các chỉ số đo độ lệch


Từ bảng thống kê đo lường các chỉ số đo độ lệch, có thể rút ra được một số nhận xét như sau:

* Mô hình Moving Average (MA): Dự báo tốt trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi tăng kích thước khoảng trượt (window size), độ chính xác giảm đáng kể.
* Mô hình Simple Exponential Smoothing (SES): Mô hình phù hợp với dự báo ngắn hạn, nhưng không hiệu quả bằng mô hình MA do sai số MSE và MAPE cao hơn.
* Mô hình Holt và Holt-winter: Hai mô hình này thích hợp cho các dự báo dài hạn. Trong đó, Holt-winter dự báo tốt hơn do có khả năng xử lý đồng thời cả yếu tố xu hướng và mùa vụ.

Từ kết quả trên, mô hình dự báo Holt-Winters sau khi tối ưu tham số được lựa chọn để xây dựng chương trình dự báo giá cổ phiếu, vì nó mang lại độ chính xác cao và phù hợp với đặc điểm chuỗi thời gian có xu hướng và khả năng biến động theo mùa.

## **3.4. Phân tích thiết kế hệ thống**

### **3.4.1. Biểu đồ use case hệ thống**



Hình 3.11. Biểu đồ use case hệ thống

* 1. Xem trang chủ: Cho phép người dùng xem trang chủ của hệ thống.
  2. Thống kê mô tả: Cho phép người dùng xem các biểu đồ trực quan hóa về biến động giá cổ phiếu của Walmart.
  3. Dự báo: Cho phép người dùng lựa chọn khoảng thời gian dự báo và hiển thị kết quả dự báo giá đóng cửa trong tương lai.

### **3.4.2. Mô tả chi tiết use case**

#### **3.4.2.1. Mô tả use case Xem trang chủ**

* Tên use case: Xem trang chủ
* Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng xem trang chủ của hệ thống.
* Luồng sự kiện:
* Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng truy cập vào trang web hoặc kích chọn “Trang chủ” trên thanh menu chính. Hệ thống sẽ lấy thông tin dữ liệu trong bảng COPHIEU bao gồm: Id, Date, Open, High, Low, Close, Adj\_Close, Volume và hiển thị lên màn hình.
2. Người dùng kích chọn khoảng thời gian muốn hiển thị, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Hệ thống sẽ hiển thị lại dữ liệu tương ứng với thời gian được chọn lên màn hình.

Use case kết thúc.

* Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu người dùng chọn thời gian bắt đầu nhỏ hơn thời gian kết thúc. Hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình thông báo lỗi: “Thời gian bắt đầu phải lớn hơn thời gian kết thúc”.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

* Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
* Tiền điều kiện: Không có.
* Hậu điều kiện: Không có.
* Điểm mở rộng: Không có.

#### **3.4.2.2. Mô tả use case Thống kê mô tả**

* Tên use case: Thống kê mô tả
* Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng xem các biểu đồ trực quan hóa về biến động giá cổ phiếu của Walmart.
* Luồng sự kiện:
* Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích chọn “Thống kê mô tả” trên thanh menu chính. Hệ thống sẽ hiển thị lần lượt các biểu đồ trực quan hóa bao gồm: biểu đồ nến, biểu đồ giá đóng trung bình theo năm và biểu đồ khối lượng giao dịch theo thời gian lên màn hình.
2. Người dùng kích chọn khoảng thời gian muốn hiển thị, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Hệ thống sẽ hiển thị lại biều đồ tương ứng với thời gian được chọn lên màn hình.

Use case kết thúc.

* Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu người dùng chọn thời gian bắt đầu nhỏ hơn thời gian kết thúc. Hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình thông báo lỗi: “Thời gian bắt đầu phải lớn hơn thời gian kết thúc”.
2. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

* Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
* Tiền điều kiện: Không có.
* Hậu điều kiện: Không có.
* Điểm mở rộng: Không có.

#### **3.4.2.3. Mô tả use case Dự báo**

* Tên use case: Dự báo
* Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng lựa chọn khoảng thời gian dự báo và hiển thị kết quả dự báo giá đóng cửa trong tương lai.
* Luồng sự kiện:
* Luồng cơ bản:

1. Use case này bắt đầu khi người dùng kích chọn “Dự báo cổ phiếu” trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị lên màn hình thanh lựa chọn khoảng thời gian dự báo.
2. Người dùng kích chọn khoảng thời gian mong muốn: tuần, tháng, năm. Hệ thống sẽ lấy thông tin từ bảng KETQUA bao gồm: Id, Forecast\_Date, Forecast\_Value, MAE, MSE, RMSE cùng biểu đồ dự đoán giá đóng, kết quả đánh giá sai số và hiển thị lên màn hình.

Use case kết thúc.

* Luồng rẽ nhánh:

1. Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi và use case kết thúc.

* Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
* Tiền điều kiện: Không có.
* Hậu điều kiện: Không có.
* Điểm mở rộng: Không có.

### **3.4.3. Phân tích use case**

#### **3.4.3.1. Phân tích use case Xem trang chủ**

* Biểu đồ trình tự:



Hình 3.12. Biểu đồ trình tự use case Xem trang chủ

* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 3.13. Biểu đồ lớp phân tích use case Xem trang chủ

#### **3.4.3.2. Phân tích use case Thống kê mô tả**

* Biểu đồ trình tự:



Hình 3.14. Biểu đồ trình tự use case Thống kê mô tả

* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 3.15. Biểu đồ lớp phân tích use case Thống kê mô tả

#### **3.4.3.3. Phân tích use case Dự báo**

* Biểu đồ trình tự:



Hình 3.16. Biểu đồ trình tự use case Dự báo


* Biểu đồ lớp phân tích:



Hình 3.17. Biểu đồ lớp phân tích use case Dự báo


### **3.4.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu**

* Thiết kế bảng thực thể COPHIEU:



Hình 3.18. Cấu trúc bảng dữ liệu COPHIEU

* Thiết kế bảng thực thể KETQUA:



Hình 3.19. Cấu trúc bảng dữ liệu KETQUA

## **3.5. Cài đặt chương trình**

### **3.5.1. Yêu cầu phần cứng, phần mềm**

* Hệ thống yêu cầu một máy tính có cấu hình từ mức trung bình trở lên, đảm bảo khả năng xử lý dữ liệu và vận hành các công cụ phân tích:
* Bộ vi xử lý (CPU): Intel Core i5 hoặc tương đương trở lên, nhằm đảm bảo hiệu suất khi thực hiện các thuật toán xử lý và dự báo.
* Bộ nhớ RAM: Tối thiểu 8GB; khuyến nghị 16GB để đảm bảo xử lý mượt mà dữ liệu và chạy mô hình học máy.
* Dung lượng ổ cứng: Tối thiểu 100GB dung lượng trống để lưu trữ dữ liệu, mã nguồn và môi trường phát triển.
* Kết nối Internet: Ổn định, phục vụ việc sử dụng các công cụ trực tuyến như Google Colab và triển khai ứng dụng web bằng Streamlit.
* Về mặt phần mềm, đề tài sử dụng các công cụ và thư viện phục vụ cho việc phân tích, trực quan hóa và xây dựng hệ thống dự báo như sau:
* Hệ điều hành: Windows 10/11, Ubuntu 20.04+ hoặc macOS.
* Ngôn ngữ lập trình chính: Python 3.9 trở lên, phục vụ xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình học máy và trực quan hóa.
* Thư viện Python: pandas, numpy, matplotlib, plotly, statsmodels, streamlit, hỗ trợ toàn bộ quy trình từ phân tích dữ liệu đến triển khai web.
* Google Colab: Dùng để thực hiện thử nghiệm mô hình, vẽ biểu đồ và lưu trữ code online.
* PyCharm Community Edition: Công cụ phát triển mã nguồn, tổ chức dự án và xây dựng ứng dụng dự báo.
* Power BI Desktop: Phục vụ trực quan hóa dữ liệu kinh doanh và tạo báo cáo phân tích.
* Trình duyệt web: Chrome, Edge hoặc Firefox để chạy giao diện người dùng của ứng dụng web.


### **3.5.2. Giới thiệu ứng dụng**

Chương trình "Dự báo giá cổ phiếu Walmart" được xây dựng nhằm phục vụ phân tích và dự đoán giá trị cổ phiếu của công ty Walmart thông qua các công cụ hiện đại như Python, các thư viện phân tích số liệu, và nền tảng Streamlit.


Chương trình tích hợp các chức năng chính bao gồm:

* Hiển thị dữ liệu cổ phiếu gốc: Cho phép người dùng xem nhanh dữ liệu đóng cửa, khối lượng giao dịch và giá cổ phiếu theo thời gian.
* Thống kê mô tả trực quan: Cung cấp các biểu đồ như biểu đồ nến, biểu đồ giá trung bình theo năm, và biểu đồ khối lượng giao dịch giúp người dùng nắm bắt xu hướng thị trường.
* Dự báo giá cổ phiếu: Sử dụng mô hình Holt-Winters để dự đoán giá đóng cửa trong tương lai theo tuần, tháng hoặc năm.
* Đánh giá sai số mô hình: Tính toán các chỉ số sai số như MAE, MSE và RMSE để đánh giá độ chính xác của mô hình dự báo.


Người dùng có thể tương tác linh hoạt với ứng dụng thông qua các bộ lọc thời gian, lựa chọn khoảng dự đoán và theo dõi biểu đồ dự báo một cách trực quan, sinh động.




Hình 3.20. Giao diện Trang chủ










Hình 3.21. Giao diện trang Thống kê mô tả





Hình 3.22. Giao diện trang Dự báo cổ phiếu

## **3.6. Kiểm thử**

Để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác, đầy đủ chức năng và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng, đề tài được tiến hành kiểm thử theo hai nhóm chính: Kiểm thử chức năng và kiểm thử phi chức năng.

* Mục tiêu kiểm thử chức năng là đảm bảo các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu đã đề ra. Các ca kiểm thử tiêu biểu như sau:

Bảng 3.1. Kiểm thử hệ thống

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** | **Mô tả kiểm thử** | **Kết quả mong đợi** | **Kết quả thực tế** |
| 1 | Tải dữ liệu | Kiểm tra khi ứng dụng khởi chạy, dữ liệu có được đọc và hiển thị không | Hiển thị đúng bảng dữ liệu | Pass |
| 2 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Bộ lọc thời gian | | Chọn khoảng ngày bắt đầu – kết thúc và xem dữ liệu lọc | Chỉ hiển thị dữ liệu trong khoảng chọn | Pass |
| Chọn ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc | Hiển thị thông báo lỗi hoặc cảnh báo yêu cầu chọn đúng khoảng thời gian hợp lệ | Pass |
| 3 | Dự báo theo tuần, tháng, năm | Chọn khoảng dự báo và xem kết quả | Hiển thị bảng và biểu đồ dự báo | Pass |
| 4 | Biểu đồ thống kê mô tả | Kiểm tra biểu đồ nến, khối lượng, giá trung bình | Hiển thị biểu đồ tương ứng | Pass |
| 5 | Tính sai số MAE, MSE, RMSE | Kiểm tra sai số trên tập huấn luyện | Hiển thị đúng giá trị | Pass |
| 6 | Giao diện và điều hướng | Nhấp các menu (Trang chủ, Thống kê, Dự báo) | Chuyển đúng nội dung từng trang | Pass |

* Ngoài các chức năng chính, hệ thống còn được kiểm thử về các yếu tố phi chức năng như sau:
* Hiệu năng: Hệ thống phản hồi nhanh, thời gian tải dữ liệu dưới 2 giây đối với bộ dữ liệu hiện tại.
* Tính ổn định: Không phát sinh lỗi trong quá trình chuyển trang hoặc tương tác với biểu đồ.
* Tính dễ sử dụng: Giao diện trực quan, menu dễ hiểu, người dùng mới có thể thao tác dễ dàng mà không cần hướng dẫn.
* Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng. Các chức năng chính đều cho kết quả chính xác, không phát hiện lỗi nghiêm trọng. Hệ thống sẵn sàng đưa vào sử dụng hoặc phát triển thêm tính năng mở rộng trong tương lai.

# **KẾT LUẬN**

Qua quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã có cơ hội vận dụng các kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu kinh doanh. Đề tài giúp em rèn luyện kỹ năng lập trình, trực quan hóa dữ liệu và xây dựng mô hình dự báo, đồng thời tiếp cận các công cụ hiện đại như Python và Power BI. Những trải nghiệm này là nền tảng quan trọng để em phát triển sự nghiệp trong tương lai.

**Kết quả đạt được:**

* Hoàn thành việc thu thập, làm sạch và xử lý dữ liệu từ dữ liệu thô.
* Vận dụng hiệu quả các thư viện Python như Pandas, Matplotlib, Statsmodels để phân tích và xây dựng mô hình dự báo bằng phương pháp Holt-Winters.
* Xây dựng hệ thống báo cáo trực quan bằng Power BI giúp trực quan hóa các xu hướng doanh thu, cũng như biến động giá cổ phiếu một cách dễ hiểu.
* Xây dựng được chương trình dự báo giá cổ phiếu, hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định kinh doanh và đầu tư hiệu quả hơn.

**Hướng phát triển:**

* Mở rộng phạm vi dữ liệu: Tích hợp thêm dữ liệu kinh tế vĩ mô, xu hướng ngành và dữ liệu từ đối thủ cạnh tranh để có góc nhìn toàn diện hơn.
* Nâng cấp mô hình dự báo: Ứng dụng các thuật toán học máy và Deep Learning nhằm tăng độ chính xác và khả năng dự đoán dài hạn cho giá cổ phiếu.
* Phân tích nâng cao: Thực hiện phân tích hồi quy đa biến, kiểm định thống kê và mô hình nhân quả để hiểu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
* Xây dựng hệ thống báo cáo thời gian thực: Tự động cập nhật dữ liệu và cảnh báo khi có biến động lớn, giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng với thị trường.

# **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1] Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Lâm (2020), *Phân tích dữ liệu với Python*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

[2] Python pandas documentation. (n.d.). Truy cập ngày 15/03/2025 từ https://pandas.pydata.org/docs/  
[3] Microsoft Power BI Documentation. (n.d.). Truy cập ngày 20/03/2025 từ <https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/>

[4] Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2016), *Introduction to Time Series and Forecasting* (3rd ed.), Springer.

[5] Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018), *Forecasting: Principles and Practice* (2nd ed.), OTexts.

[6] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thuý, Phạm Kim Phượng

(2011), Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống, NXB Giáo dục Việt Nam.

[7] Hoàng Quang Huy (2016), “Giáo trình kiểm thử phần mềm”, Nhà xuất

bản Thống kê.