**ĐẠI HỌC UEH**

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT KẾ**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KINH DOANH**



**TIỂU LUẬN CUỐI KỲ**

**ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH HÀNH VI SỬ DỤNG ỨNG DỤNG AI DI ĐỘNG   
(MOBILE AI APP USAGE)**

**Môn học:** Dữ liệu lớn và Ứng dụng

**Mã lớp học phần:** 25D1INF50907903

**Giáo viên hướng dẫn:** TS. Võ Văn Hải

**Nhóm:** 14

Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2025

# THÀNH VIÊN NHÓM 14

# 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên thành viên** | **MSSV** | **Công việc** | **Mức độ hoàn thành** |
| Nguyễn Trần Minh Nhật | 31221023438 | * Format doc * Slide * Truy vấn SparkSQL (1, 4, 7, 10) * Spark MLlib * Chương 3 | 100% |
| Trần Duy Khoa | 31221022154 | * Xây dựng dàn bài * Truy vấn SparkSQL (2, 5, 8,11) * Spark MLlib * Trực quan hóa Spark MLlib * Chương 4 và Chương 5 | 100% |
| Nguyễn Vũ Phước | 31221025186 | * Slide * Truy vấn SparkSQL (3, 6, 9, 12) * Spark MLlib * Chương 1 và Chương 2 | 100% |

# 

# MỤC LỤC

[**CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 7**](#_9y75izkjgjj8)

[1.1. Lý do chọn đề tài 7](#_l9jh39dsjt2t)

[1.2. Mục tiêu nghiên cứu 7](#_tmpvz4kxo4ov)

[1.3. Ý nghĩa của nghiên cứu 8](#_q0hki226ka3e)

[1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 8](#_rwhtgysjox49)

[**CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10**](#_4gxmmvpcamdu)

[2.1. Giới thiệu về Dữ liệu lớn (Big Data) 10](#_axx7z6jukusi)

[2.2. Ứng dụng của Big Data 10](#_o8evs0ftox0s)

[2.3. Hệ sinh thái công nghệ xử lý Big Data: Hadoop và Spark 11](#_5fadx0uncoae)

[2.4. Phân tích hành vi người dùng ứng dụng di động 11](#_ibshgwsernxn)

[2.5. Kỹ thuật phân cụm dữ liệu trong Big Data 12](#_xac3agqs1wma)

[2.6. Hồi quy Logistic trong phân tích dữ liệu lớn 12](#_xcmjf5nzvaql)

[2.7. Về dữ liệu giả lập (Synthetic Data) trong nghiên cứu khoa học 12](#_wiaojdemupbj)

[**CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG BIG DATA 14**](#_7jcncsos402g)

[3.1. Tổng quan triển khai 14](#_f3in308u18rp)

[3.2. Cài đặt và cấu hình Hadoop 14](#_dk059qwqac61)

[3.2.1. Chuẩn bị môi trường 14](#_7u0szh6g2qhi)

[3.2.2. Cấu hình Hadoop 16](#_o15syg8zu4wk)

[3.2.3. Kiểm tra hệ thống Hadoop 19](#_6z1p4mnxeyw0)

[3.3. Sinh và nạp dữ liệu lên HDFS 20](#_4kcv9qrk3dqk)

[3.3.1. Tạo dữ liệu giả lập bằng Python 20](#_xbk5jtxl4eqz)

[3.3.2. Upload dữ liệu lên HDFS 21](#_dssvltm1la2v)

[3.3.3. Kiểm tra dữ liệu đã upload 23](#_2mb7c08t3b30)

[3.4. Cài đặt và cấu hình Apache Spark 24](#_qcc4gvk1vssd)

[3.4.1. Tải và cài đặt Spark 24](#_fms02ammhoh8)

[3.4.2. Khởi động Spark 27](#_8dqqqkw6olbb)

[3.5. Đọc dữ liệu từ HDFS vào Spark 28](#_73sffu181a9b)

[3.5.1. Khởi tạo SparkSession 29](#_7ympzhsuaob2)

[3.5.2 Đọc dữ liệu CSV từ HDFS 29](#_uf8lk2bst6pd)

[3.5.3 Tạo temporary view cho Spark SQL 29](#_ai57zna141we)

[3.6. Tổng kết chương 30](#_5b7l0q7j6gbt)

[**CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ 32**](#_izyl0ow3aavz)

[4.1. Các truy vấn phân tích dữ liệu bằng Spark SQL 32](#_rrzzceb9ox7f)

[4.1.1. Đếm số user duy nhất mỗi quốc gia 32](#_nc2aa8y1o9ql)

[4.1.2. Thời gian sử dụng trung bình của từng ứng dụng theo từng hệ điều hành 34](#_luczt1s6gkhy)

[4.1.3. Top 5 ứng dụng AI có tổng thời lượng sử dụng cao nhất 35](#_gmkbab5z23q4)

[4.1.4. Tỷ lệ người dùng Premium theo quốc gia 36](#_2uwyjvhntmbj)

[4.1.5. Trung bình rating từng loại network 37](#_4mue8rkp01tw)

[4.1.6. Tỷ lệ sử dụng các app AI theo độ tuổi 38](#_98qzbkq843ha)

[4.1.7. Số lượng phiên sử dụng của từng ứng dụng AI theo loại thanh toán 40](#_55fig4a5064c)

[4.1.8. Phân tích khung giờ sử dụng cao điểm trong ngày 41](#_m3g1voajedn0)

[4.1.9. Ứng dụng có tỷ lệ chuyển đổi từ Free sang Premium cao nhất 43](#_ldp61fm691k3)

[4.1.10. Phân tích số lượng phiên theo từng feature được sử dụng 44](#_52nj1yzb02wu)

[4.1.11. Phân tích mối quan hệ giữa thời lượng sử dụng và mức đánh giá theo session ngắn/vừa/dài 45](#_mtuybdjv6orv)

[4.1.12. Nhóm tính năng nào có rating trung bình cao nhất 47](#_xo1mt1j25x2)

[4.2. Phân tích hành vi người dùng ứng dụng AI di động với PySpark MLlib 48](#_e0o5asbvgoi2)

[4.2.1. Tiền xử lý dữ liệu 48](#_odbjy4rjcmod)

[4.2.2. Phân cụm người dùng (KMeans) 49](#_35y8xped38s)

[4.2.3. Dự đoán khả năng nâng cấp Premium (Phân loại) 49](#_9uay4h7qchob)

[4.2.4. Triển khai mô hình & Demo đề xuất 50](#_lnm8y62lit6t)

[4.2.5. Nhận xét và hướng cải tiến 62](#_vq1n9tdfkt3o)

[4.3. Trực quan hóa kết quả phân tích bằng biểu đồ 63](#_i00mjbshiqs2)

[4.3.1. Biểu đồ phân cụm người dùng (KMeans Clustering) 63](#_xs8np8mdcpzz)

[4.3.2. Biểu đồ ROC Curve đánh giá mô hình phân loại (Logistic Regression/Random Forest) 65](#_nfqdh5gb73w7)

[4.4. Tổng kết chương 66](#_cop42xpfh0mg)

[**CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 68**](#_id97qh78c0eg)

[5.1. Kết quả đạt được 68](#_gyewtfhu3yr4)

[5.2. Hạn chế 68](#_giwkpk8klhxm)

[5.3. Hướng phát triển 68](#_yk8q41dq30ci)

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO 69**](#_jocszmc3glhh)

# 

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

[Hình 1: Giao diện web tải Java OpenJDK 15](#_8qhqnzayhfa9)

[Hình 2: Folder của Java OpenJDK 15](#_bcx9k0tdj23w)

[Hình 3: Cài đặt biến môi trường JAVA\_HOME 15](#_jsfvql4dio28)

[Hình 4: Giao diện web của Apache Hadoop 16](#_pjupuyd9e0kg)

[Hình 5: Thư mục Hadoop 16](#_xfyn4wblk2jv)

[Hình 6: Cài đặt biến môi trường HADOOP\_HOME 16](#_c9eht39p33m4)

[Hình 7: Giao diện notepad++ của file core-site.xml 17](#_l04dk31ar50)

[Hình 8: Giao diện notepad++ của file hdfs-site.xml 18](#_monyd3svlh4l)

[Hình 9: Chạy terminal dòng lệnh start-all.cmd 19](#_hjhkon4eetmf)

[Hình 10: Các distributions hoạt động bao gồm yarn và namenode 19](#_hz6ss2xv0lqw)

[Hình 11: Giao diện overview của namenode Apache Hadoop 20](#_5op9xhrvu3qe)

[Hình 12: Giao diện yarn của Apache Hadoop 20](#_rqqas5vlxm2y)

[Hình 13: Source-code giả lập dữ liệu 21](#_nz28bdwge2vp)

[Hình 14: Thông tin dữ liệu giả lập 21](#_fcqu6xsgr5vt)

[Hình 15: Chạy dòng lệnh hdfs dfs -mkdir để tạo đường dẫn trên Hadoop 22](#_fa75g6lypkl1)

[Hình 16: Chi tiết đường dẫn 22](#_813vupebcse5)

[Hình 17: Chạy lệnh hdfs dfs -put 23](#_lcyj8ury2ogs)

[Hình 18: Kiểm tra đường dẫn sau khi đã upload file lên 24](#_h4equhpihnc5)

[Hình 19: 5 dòng đầu của bộ dữ liệu 24](#_f1zq10tfscy4)

[Hình 20: Tải Apache Spark 25](#_u4qzochk40r2)

[Hình 21: Thư mục Spark 25](#_251qmbplzqtj)

[Hình 20: Giao diện System Advanced Settings 26](#_9lt1qt7kmvvj)

[Hình 21: Cài đặt biến môi trường SPARK\_HOME 26](#_ydk5c1on99eu)

[Hình 22: Cài đặt path cho Spark 27](#_74egxmzfey8w)

[Hình 23: Chạy spark-shell.cmd 28](#_60qhqwroo18l)

[Hình 24: Pyspark 28](#_6tnvhllefkz0)

[Hình 25: Tạo temporary view tên “ai-usage” 30](#_ud1j1ketufbp)

[Hình 26: Cấu trúc dữ liệu và chi tiết bộ dữ liệu 30](#_hu2y18hy4ekl)

[Hình 27: Truy vấn 1 32](#_v46plwo4i9t9)

[Hình 28: Kết quả truy vấn 1 32](#_jgmty84za64s)

[Hình 29: Truy vấn 2 34](#_prl22mn7pbhm)

[Hình 30: Kết quả truy vấn 2 34](#_pcsxg7cj85y0)

[Hình 31: Truy vấn 3 35](#_tehwucslyhb6)

[Hình 32: Kết quả truy vấn 3 35](#_e4flmsn7xwph)

[Hình 33: Truy vấn 4 36](#_pnqrkjiutgy6)

[Hình 34: Kết quả truy vấn 4 36](#_v7mjqqf33j39)

[Hình 35: Truy vấn 5 37](#_3y57patsbo4v)

[Hình 36: Kết quả truy vấn 5 37](#_lzs7e62rpcbs)

[Hình 37: Truy vấn 6 38](#_uwgrqh25ba4o)

[Hình 38: Kết quả truy vấn 6 38](#_viqsl3arjmc)

[Hình 39: Truy vấn 7 39](#_knaxkbiigfvf)

[Hình 40: Kết quả truy vấn 7 39](#_5zeuemg77loc)

[Hình 41: Truy vấn 8 41](#_wc5sg7ccfun5)

[Hình 42: Kết quả truy vấn 8 41](#_2pjdlnd1qohn)

[Hình 43: Truy vấn 9 43](#_7mpdm5lgoa76)

[Hình 44: Kết quả truy vấn 9 43](#_pzu5iln8q4rc)

[Hình 45: Truy vấn 10 44](#_w2t5xpssuxa8)

[Hình 46: Kết quả truy vấn 10 44](#_f6r21nfkl38z)

[Hình 47: Truy vấn 11 45](#_s5qmvbatjveb)

[Hình 48: Kết quả truy vấn 11 45](#_j30bxg7qdq0l)

[Hình 48: Truy vấn 12 47](#_ybun531so03x)

[Hình 49: Kết quả truy vấn 12 47](#_chk2x318gp7u)

[Hình 50: Bảng đặc trưng đầu vào của mô hình 52](#_qje2hz9sfi07)

[Hình 51: Bảng kết quả sau khi phân cụm người dùng 54](#_sofz48igy23s)

[Hình 52: Bảng kết quả sau khi vector hóa 55](#_w93jdic2irif)

[Hình 53: Bảng AUC (chưa cân bằng) 56](#_z2zclckq92c4)

[Hình 54: Bảng sau khi đã xử lý mất cân bằng AUC 58](#_tqh7jq6ks6dr)

[Hình 55: Bảng so sánh với Random Forest 59](#_sd5jo0h26pxi)

[Hình 56: Kết quả precision, recall và F1-score 60](#_81986j1jr1u4)

[Hình 57: Kết quả Random Forest 61](#_rlvtb3kyjwpd)

[Hình 58: Kết quả Precision, Recall của Random Forest 61](#_vp78yl2za7k8)

[Hình 60: Biểu đồ Phân cụm người dùng theo hành vi sử dụng ứng dụng AI di động 64](#_nlmgb0mfpyoa)

[Hình 61: Thực hiện dự đoán bằng cách sử dụng thư viện sklearn 65](#_80i9lzckc2dp)

[Hình 62: Đường cong ROC thể hiện dự đoán về người dùng Premium 66](#_2denof9xl8bx)

# 

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, các ứng dụng di động tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đã bùng nổ và trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Ví dụ, các ứng dụng trợ lý ảo, nhận dạng giọng nói, dịch thuật thời gian thực, camera thông minh hay các app chatbot AI đều thu hút lượng người dùng khổng lồ. Sự tiện lợi và thông minh của các ứng dụng AI di động giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, từ đó ngày càng có nhiều người sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ này cũng đặt ra nhu cầu hiểu rõ hành vi sử dụng của người dùng: họ sử dụng ứng dụng AI như thế nào, tần suất ra sao, những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự gắn bó hay rời bỏ ứng dụng. Việc phân tích hành vi người dùng sẽ cung cấp cho nhà phát triển những tri thức dữ liệu quý giá để cải thiện ứng dụng, cá nhân hóa trải nghiệm và giữ chân người dùng.

Từ góc độ khoa học dữ liệu, hành vi của hàng chục ngàn người dùng ứng dụng tạo thành một tập dữ liệu lớn cần được xử lý và phân tích hiệu quả. Bài toán đặt ra phù hợp với bối cảnh Big Data, đòi hỏi vận dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu và học máy để trích xuất thông tin hữu ích từ lượng dữ liệu đồ sộ. Do đó, nhóm 14 chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích hành vi sử dụng ứng dụng AI di động” nhằm kết hợp kiến thức Big Data và trí tuệ nhân tạo để giải quyết một bài toán thực tiễn đang được quan tâm.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến phân tích dữ liệu hành vi người dùng trên một ứng dụng AI di động (mô phỏng) để đạt được hai mục tiêu chính. Thứ nhất, phân nhóm người dùng (user segmentation) dựa trên các đặc trưng sử dụng ứng dụng, nhằm xác định các nhóm hành vi đặc trưng (ví dụ: nhóm người dùng tích cực, nhóm người dùng trung bình, nhóm người dùng thụ động). Thứ hai, xây dựng mô hình dự đoán khuynh hướng hành vi của người dùng, cụ thể ở đây là dự đoán khả năng người dùng ngừng sử dụng ứng dụng (churn) dựa trên các dữ liệu tương tác của họ. Hai mục tiêu này bổ trợ lẫn nhau: phân cụm giúp hiểu bức tranh tổng quan về các kiểu người dùng, trong khi mô hình hồi quy giúp dự báo xu hướng tương lai của từng người dùng. Bên cạnh đó, đề tài còn hướng tới mục tiêu ứng dụng các công cụ Big Data (như Apache Spark) trong quy trình phân tích, từ khâu xử lý dữ liệu lớn đến triển khai thuật toán học máy trên tập dữ liệu dung lượng cao. Tóm lại, các mục tiêu cụ thể của nghiên cứu bao gồm:

* Xây dựng tập dữ liệu giả lập mô phỏng hành vi sử dụng ứng dụng AI di động với quy mô lớn, đủ để thử nghiệm các kỹ thuật phân tích dữ liệu.
* Tiền xử lý và tổ chức dữ liệu trên nền tảng Big Data, đảm bảo dữ liệu sẵn sàng cho các bước phân tích tiếp theo.
* Áp dụng thuật toán phân cụm (k-means) để phân tích tập dữ liệu, tìm ra các cụm người dùng có hành vi tương đồng.
* Xây dựng mô hình hồi quy logistic để dự đoán khả năng một người dùng thuộc nhóm sẽ tiếp tục sử dụng ứng dụng hay rơi vào nhóm ngừng sử dụng.
* Đánh giá kết quả mô hình và rút ra những thông tin, hiểu biết có ý nghĩa về hành vi người dùng từ các kết quả phân tích.

## 1.3. Ý nghĩa của nghiên cứu

Về mặt học thuật, nghiên cứu này là cơ hội để vận dụng kiến thức về khoa học dữ liệu và Big Data vào một bài toán cụ thể, qua đó hiểu rõ hơn quy trình phân tích dữ liệu lớn: từ thu thập, xử lý đến khai thác thông tin. Đề tài kết hợp cả phân tích không giám sát (phân cụm) và có giám sát (hồi quy) giúp người thực hiện củng cố kiến thức về các kỹ thuật học máy đa dạng. Kết quả nghiên cứu, mặc dù thực hiện trên dữ liệu giả lập, cũng phần nào khẳng định khả năng ứng dụng của AI và Big Data trong việc giải quyết các bài toán phân tích hành vi người dùng phức tạp.

Về mặt thực tiễn, những hiểu biết rút ra từ việc phân tích hành vi người dùng có ý nghĩa lớn đối với các nhà phát triển và nhà quản lý sản phẩm. Cụ thể, việc phân khúc người dùng cho phép xác định được các nhóm khách hàng mục tiêu để có chiến lược tiếp cận phù hợp (ví dụ: nhóm người dùng tích cực có thể được khuyến khích thành đại sứ thương hiệu, nhóm ít sử dụng cần chương trình hỗ trợ để tăng gắn kết). Mô hình dự đoán churn giúp cảnh báo sớm nguy cơ người dùng rời bỏ ứng dụng, từ đó doanh nghiệp có thể chủ động đưa ra các chính sách giữ chân (như ưu đãi, cải thiện tính năng) nhằm giảm tỷ lệ churn. Như vậy, nghiên cứu này đóng góp phương pháp luận dữ liệu giúp tối ưu hoá trải nghiệm người dùng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các ứng dụng AI di động.

### 1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hành vi sử dụng ứng dụng AI trên thiết bị di động của người dùng, thể hiện qua dữ liệu tương tác người dùng với ứng dụng. Các hành vi này bao gồm tần suất mở ứng dụng, thời lượng sử dụng, các chức năng AI được sử dụng, cũng như kết quả hay phản hồi của người dùng trong ứng dụng (ví dụ: hoàn thành tác vụ, tương tác với tính năng thông minh,...). Do hạn chế về dữ liệu thực tế (dữ liệu người dùng thực thường mang tính nhạy cảm và khó thu thập với sinh viên), đề tài sử dụng dữ liệu giả lập (synthetic data) được sinh ra dựa trên giả định về một ứng dụng AI di động tưởng tượng. Mặc dù là dữ liệu mô phỏng, nhóm nghiên cứu cố gắng đảm bảo rằng dữ liệu có các đặc trưng phân phối gần gũi với thực tế để các phân tích vẫn mang ý nghĩa tham khảo.

Phạm vi nghiên cứu giới hạn trong việc phân tích dữ liệu sẵn có của ứng dụng (dạng dữ liệu hành vi người dùng theo thời gian và các thuộc tính liên quan). Đề tài tập trung vào hai kỹ thuật chính là phân cụm người dùng và hồi quy logistic để dự đoán hành vi, do vậy không triển khai các thuật toán học máy phức tạp hơn (như mạng neuron, cây quyết định) trong khuôn khổ báo cáo này. Ngoài ra, do dữ liệu là giả lập và thời gian có hạn, nghiên cứu không đi sâu vào tối ưu hệ thống thực tế hay triển khai thành một sản phẩm hoàn chỉnh, mà dừng lại ở mức báo cáo phân tích và thảo luận kết quả trên tập dữ liệu mẫu. Những vấn đề nằm ngoài phạm vi như khía cạnh trải nghiệm người dùng chi tiết, phản hồi định tính của người dùng về ứng dụng,... sẽ không được đề cập trong báo cáo này.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 2.1. Giới thiệu về Dữ liệu lớn (Big Data)

Dữ liệu lớn, hay còn gọi là Big Data, là thuật ngữ được sử dụng để chỉ những tập dữ liệu có kích thước, tốc độ sinh ra và mức độ phức tạp vượt quá khả năng xử lý của các hệ quản trị dữ liệu truyền thống *(Laney, 2001; Chen et al., 2014)*. Khái niệm này thường được nhận diện thông qua năm đặc trưng cơ bản, bao gồm:

* Khối lượng (volume): Chỉ kích thước, dung lượng dữ liệu rất lớn mà các hệ thống phải xử lý và lưu trữ.
* Tốc độ (velocity): Chỉ tốc độ dữ liệu được tạo ra, truyền tải và xử lý.
* Sự đa dạng (variety): Chỉ sự đa dạng về loại hình, cấu trúc của dữ liệu. Dữ liệu có thể ở nhiều dạng khác nhau: có cấu trúc, bán cấu trúc, phi cấu trúc.
* Độ xác thực (veracity): Chỉ mức độ tin cậy, chất lượng, tính nhất quán của dữ liệu. Dữ liệu lớn thường chứa nhiều lỗi, dữ liệu thiếu, trùng lặp hoặc không nhất quán.
* Giá trị (value): Chỉ giá trị, lợi ích kinh doanh mà Big Data mang lại cho doanh nghiệp hoặc tổ chức khi được khai thác hợp lý.

Lợi ích quan trọng nhất của Big Data nằm ở khả năng giúp các tổ chức, doanh nghiệp ra quyết định dựa trên phân tích dữ liệu quy mô lớn, qua đó hiểu sâu hơn về khách hàng, tối ưu hoá quy trình vận hành và phát hiện ra các xu hướng thị trường tiềm năng. Đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ di động, phân tích dữ liệu lớn về hành vi người dùng có thể thúc đẩy sự phát triển các sản phẩm mang tính cá nhân hóa và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tiễn của người sử dụng.

## 2.2. Ứng dụng của Big Data

* Ngành ngân hàng: Hỗ trợ các tổ chức phân tích giao dịch nhằm phát hiện gian lận, dự báo rủi ro tín dụng và cung cấp các dịch vụ tài chính phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
* Ngành y tế: Ứng dụng để tổng hợp và phân tích hồ sơ bệnh án, hỗ trợ chẩn đoán, phát hiện dịch bệnh sớm và đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
* Ngành bán lẻ: Phân tích dữ liệu mua sắm giúp các nhà bán lẻ hiểu rõ hành vi mua sắm của khách hàng, từ đó cá nhân hóa quảng cáo, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả các chiến dịch tiếp thị.
* Mạng xã hội: Cho phép xử lý hàng tỷ sự kiện, giúp gợi ý nội dung hoặc kết nối người dùng phù hợp.
* Chính phủ: Phân tích dữ liệu dân số giúp chính phủ đưa ra các chính sách phù hợp với nhu cầu của người dân, cải thiện chất lượng cuộc sống và đảm bảo an ninh quốc gia.

Ngoài ra, đối với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên thiết bị di động, Big Data còn cho phép các nhà phát triển thu thập và phân tích hàng triệu phiên sử dụng, từ đó hiểu rõ hơn về nhu cầu, hành vi và phản hồi của người dùng. Việc này tạo điều kiện để tối ưu hoá thuật toán học máy, cá nhân hóa sản phẩm cũng như nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, việc xử lý một tập dữ liệu hơn 100.000 dòng về hành vi sử dụng ứng dụng AI di động là minh chứng điển hình cho ứng dụng thực tế của Big Data, bởi quy mô và tính đa dạng của dữ liệu đã vượt xa giới hạn của các công cụ truyền thống như Excel hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ.

## 2.3. Hệ sinh thái công nghệ xử lý Big Data: Hadoop và Spark

Hệ sinh thái Big Data hiện đại được xây dựng trên nền tảng các công nghệ lưu trữ và xử lý dữ liệu phân tán, trong đó nổi bật nhất là Hadoop và Spark. Hadoop là một hệ thống mã nguồn mở, đóng vai trò như nền tảng cơ bản cho lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn nhờ vào kiến trúc phân tán và khả năng chịu lỗi cao. Thành phần chính của Hadoop là Hệ thống File Phân tán HDFS (Hadoop Distributed File System), cho phép lưu trữ dữ liệu khổng lồ trên nhiều máy chủ thông qua việc phân chia dữ liệu thành các khối nhỏ và phân tán chúng trên toàn bộ cụm. YARN (Yet Another Resource Negotiator) của Hadoop đảm nhận nhiệm vụ quản lý tài nguyên tính toán và điều phối các tác vụ xử lý.

Tuy nhiên, với yêu cầu ngày càng cao về tốc độ và hiệu quả, Spark đã trở thành giải pháp tính toán phân tán tiên tiến hơn nhờ cơ chế tính toán trên bộ nhớ (in-memory computing). Spark hỗ trợ nhiều mô hình xử lý dữ liệu như batch, streaming, SQL, machine learning và phân tích đồ thị trong một nền tảng thống nhất. Nhờ vào khả năng thực thi các tác vụ trên bộ nhớ, Spark có thể tăng tốc đáng kể so với MapReduce truyền thống trong nhiều bài toán thực tế *(Inoxoft, 2023)*. Spark SQL cho phép truy vấn và xử lý dữ liệu lớn với ngôn ngữ SQL quen thuộc, trong khi Spark MLlib tích hợp các thuật toán máy học phân tán, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huấn luyện mô hình trên quy mô dữ liệu rất lớn.

Ngoài ra, quá trình trực quan hóa và trình bày kết quả phân tích cũng được hỗ trợ mạnh mẽ bởi các thư viện Python như Matplotlib, Seaborn, giúp minh họa trực quan các phát hiện từ dữ liệu. Mặc dù các thư viện này không xử lý dữ liệu lớn trực tiếp, nhưng đóng vai trò bổ trợ đắc lực trong quá trình phân tích dữ liệu sau khi đã được Spark xử lý.

## 2.4. Phân tích hành vi người dùng ứng dụng di động

Phân tích hành vi người dùng (User Behavior Analytics) được hiểu là quá trình khám phá các mẫu hình, quy luật và xu hướng ẩn chứa trong dữ liệu về sự tương tác giữa người dùng và sản phẩm hoặc dịch vụ số *(James et al., 2013)*. Trong bối cảnh ứng dụng di động, việc thu thập và phân tích dữ liệu hành vi người dùng cho phép nhận diện các nhóm người dùng đặc trưng, phát hiện sớm nguy cơ rời bỏ ứng dụng (churn), cũng như đề xuất các giải pháp cá nhân hóa để nâng cao sự gắn bó của người dùng.

Phân tích này có thể sử dụng các kỹ thuật phân tích thống kê, khai phá dữ liệu và học máy, trong đó nổi bật là các phương pháp phân khúc người dùng (segmentation), dự đoán churn, và tối ưu hóa các tính năng dựa trên hành vi thực tế. Việc áp dụng phân tích hành vi giúp nhà phát triển không chỉ tối ưu hóa sản phẩm, mà còn mở ra những cơ hội phát triển chiến lược tiếp thị và giữ chân khách hàng hiệu quả hơn.

## 2.5. Kỹ thuật phân cụm dữ liệu trong Big Data

Phân cụm (clustering) là một trong những kỹ thuật chủ chốt của học máy không giám sát, cho phép nhóm các đối tượng dữ liệu dựa trên mức độ tương đồng về đặc trưng *(Han & Kamber, 2011)*. Trong lĩnh vực dữ liệu lớn, thuật toán K-Means được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng mở rộng tốt và tốc độ xử lý nhanh trên các tập dữ liệu lớn. K-Means hoạt động dựa trên nguyên lý gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm gần nhất, sau đó tính lại tâm cụm cho tới khi các cụm ổn định. Việc xác định số lượng cụm phù hợp (K) thường dựa trên kinh nghiệm thực tiễn hoặc thông qua các chỉ số đánh giá như Silhouette score, WCSS (Within-Cluster Sum of Squares).

Trong bối cảnh phân tích hành vi người dùng ứng dụng di động, phân cụm giúp xác định các nhóm người dùng điển hình (ví dụ: nhóm sử dụng tích cực, nhóm trung bình, nhóm thụ động), từ đó cho phép cá nhân hóa trải nghiệm hoặc phát triển các chiến lược tiếp cận phù hợp cho từng nhóm đối tượng.

## 2.6. Hồi quy Logistic trong phân tích dữ liệu lớn

Hồi quy logistic (logistic regression) là một phương pháp học máy có giám sát được sử dụng phổ biến trong các bài toán phân loại nhị phân, như dự đoán khả năng một người dùng sẽ rời bỏ ứng dụng hoặc tiếp tục sử dụng *(James et al., 2013)*. Phương pháp này xây dựng một mô hình toán học để ước lượng xác suất thuộc về một lớp nhất định (ví dụ churn = 1) dựa trên các đặc trưng đầu vào (như tần suất sử dụng, thời lượng phiên, số lượng tính năng đã dùng...). Hồi quy logistic không chỉ đơn giản, dễ triển khai mà còn dễ diễn giải kết quả, đặc biệt là ý nghĩa các hệ số hồi quy cho từng biến đầu vào.

Tuy nhiên, hồi quy logistic giả định mối quan hệ tuyến tính giữa logit của xác suất và các biến đầu vào. Trong trường hợp mối quan hệ phi tuyến hoặc dữ liệu nhiều chiều phức tạp, các mô hình nâng cao hơn như cây quyết định, random forest hoặc mạng neuron sâu có thể mang lại kết quả tốt hơn. Dẫu vậy, logistic regression vẫn là một lựa chọn khởi đầu hiệu quả và thường dùng làm baseline trong phân tích hành vi người dùng quy mô lớn.

## 2.7. Về dữ liệu giả lập (Synthetic Data) trong nghiên cứu khoa học

Do các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư, việc thu thập dữ liệu hành vi người dùng thực tế trên diện rộng là một thách thức lớn đối với các dự án nghiên cứu học thuật. Trong bối cảnh đó, việc tạo ra dữ liệu giả lập (synthetic data) bằng các công cụ như Python, thư viện Faker và phương pháp random sampling trở nên ngày càng phổ biến và được công nhận như một phương pháp thực hành đúng đắn trong nhiều nghiên cứu khoa học *(Narayanan, 2018)*. Dữ liệu giả lập cho phép kiểm soát cấu trúc, phân phối của dữ liệu, đảm bảo quy mô thử nghiệm phù hợp cho các thuật toán Big Data, đồng thời bảo vệ tuyệt đối quyền riêng tư cá nhân.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng dữ liệu giả lập không thể thay thế hoàn toàn cho dữ liệu thực tế về mức độ phức tạp, sự đa dạng của các yếu tố ảnh hưởng cũng như các tương tác không lường trước trong thực tiễn. Do đó, kết quả phân tích từ dữ liệu giả lập chủ yếu mang ý nghĩa minh họa quy trình, kiểm nghiệm công cụ, và cần minh bạch đề cập hạn chế này trong báo cáo để đảm bảo tính trung thực khoa học.

# 

# CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG BIG DATA

## 3.1. Tổng quan triển khai

Để giải quyết bài toán phân tích hành vi sử dụng ứng dụng AI di động trên tập dữ liệu lớn, nhóm nghiên cứu đã tiến hành **cài đặt và cấu hình hệ thống Big Data** gồm hai thành phần chính: **Apache Hadoop** (lưu trữ phân tán HDFS) và **Apache Spark** (phân tích, mô hình học máy). Dữ liệu giả lập được tạo bằng Python, sau đó lưu vào HDFS và toàn bộ quy trình xử lý, phân tích đều triển khai trên Spark. Dưới đây là trình tự các bước thực hiện chi tiết:

## 3.2. Cài đặt và cấu hình Hadoop

### 3.2.1. Chuẩn bị môi trường

* Cài đặt Java JDK (khuyến nghị phiên bản 8 hoặc 11), thiết lập biến môi trường JAVA\_HOME

#### Hình 1: Giao diện web tải Java OpenJDK

#### 

#### Hình 2: Folder của Java OpenJDK

#### Hình 3: Cài đặt biến môi trường JAVA\_HOME

* Tải Apache Hadoop (khuyến nghị bản 3.x) tại <https://hadoop.apache.org/releases.html>.

#### Hình 4: Giao diện web của Apache Hadoop

* Giải nén Hadoop vào thư mục, ví dụ: C:/hadoop hoặc /usr/local/hadoop.

#### Hình 5: Thư mục Hadoop

### 3.2.2. Cấu hình Hadoop

* Thiết lập biến môi trường HADOOP\_HOME, PATH.

#### Hình 6: Cài đặt biến môi trường HADOOP\_HOME

* Chỉnh sửa file core-site.xml để cấu hình địa chỉ hệ thống tệp HDFS:

#### Hình 7: Giao diện notepad++ của file core-site.xml

<property>

<name>fs.defaultFS</name>

<value>hdfs://localhost:9000</value>

</property>

* Chỉnh sửa file hdfs-site.xml để định nghĩa số bản sao:

<property>

<name>dfs.replication</name>

<value>1</value>

</property>

#### Hình 8: Giao diện notepad++ của file hdfs-site.xml

* Format hệ thống file HDFS lần đầu:

hdfs namenode -format

* Khởi động các dịch vụ Hadoop:

start-dfs.cmd

start-yarn.cmd

hoặc chạy:

start-all.cmd

(Trên Linux: sbin/start-dfs.sh, sbin/start-yarn.sh)


#### Hình 9: Chạy terminal dòng lệnh start-all.cmd

#### Hình 10: Các distributions hoạt động bao gồm yarn và namenode

### 3.2.3. Kiểm tra hệ thống Hadoop

* Truy cập HDFS UI: <http://localhost:9870>

#### Hình 11: Giao diện overview của namenode Apache Hadoop

* Truy cập YARN UI: <http://localhost:8088>  
  

#### Hình 12: Giao diện yarn của Apache Hadoop

## 3.3. Sinh và nạp dữ liệu lên HDFS

### 3.3.1. Tạo dữ liệu giả lập bằng Python

* Sử dụng thư viện Faker và random để sinh tập dữ liệu 100,000 dòng, 12 trường thuộc tính, lưu file CSV mobile\_ai\_app\_usage.csv.

#### Hình 13: Source-code giả lập dữ liệu

#### Hình 14: Thông tin dữ liệu giả lập

### 3.3.2. Upload dữ liệu lên HDFS

#### Hình 15: Chạy dòng lệnh hdfs dfs -mkdir để tạo đường dẫn trên Hadoop

#### Hình 16: Chi tiết đường dẫn

#### Hình 17: Chạy lệnh hdfs dfs -put

### 3.3.3 Kiểm tra dữ liệu đã upload

#### Hình 18: Kiểm tra đường dẫn sau khi đã upload file lên

Kết quả là danh sách file và 5 dòng đầu xác nhận dữ liệu đã lưu trữ thành công trên hệ thống phân tán.

#### Hình 19: 5 dòng đầu của bộ dữ liệu

## 3.4. Cài đặt và cấu hình Apache Spark

### 3.4.1. Tải và cài đặt Spark

* Tải Spark (bản 3.x) tại https://spark.apache.org/downloads.html.

#### Hình 20: Tải Apache Spark

* Giải nén Spark, ví dụ: C:/spark hoặc /usr/local/spark.

#### Hình 21: Thư mục Spark

* Thiết lập biến môi trường SPARK\_HOME, PATH.

#### Hình 20: Giao diện System Advanced Settings

#### Hình 21: Cài đặt biến môi trường SPARK\_HOME

#### Hình 22: Cài đặt path cho Spark

* Đảm bảo Spark nhận diện Hadoop qua HADOOP\_HOME, hoặc cấu hình classpath phù hợp.

### 3.4.2. Khởi động Spark

* Mở terminal/cmd và chạy:

spark-shell.cmd

#### Hình 23: Chạy spark-shell.cmd

* Hoặc dùng PySpark trong Jupyter Notebook để thao tác, truy vấn dữ liệu trực quan.

#### Hình 24: Pyspark

## 3.5. Đọc dữ liệu từ HDFS vào Spark

### 3.5.1. Khởi tạo SparkSession

from pyspark.sql import SparkSession

spark = SparkSession.builder \

.appName("BigDataProject\_Nhom14") \

.getOrCreate()

### 3.5.2. Đọc dữ liệu CSV từ HDFS

df = spark.read.option("header", "true").option("inferSchema", "true") \

.csv("hdfs://localhost:9000/doannhom14/mobile\_ai\_app\_usage.csv")

df.printSchema()

df.show(10)

### 3.5.3 Tạo temporary view cho Spark SQL

df.createOrReplaceTempView("ai\_usage")

#### Hình 25: Tạo temporary view tên “ai-usage”

#### Hình 26: Cấu trúc dữ liệu và chi tiết bộ dữ liệu

## 3.6. Tổng kết chương

Sau khi cài đặt thành công Hadoop và Spark, đồng thời upload và kiểm tra dữ liệu trên HDFS, hệ thống đã sẵn sàng cho các bước xử lý, phân tích dữ liệu lớn bằng Spark SQL và MLlib. Việc chuẩn bị dữ liệu, lưu trữ phân tán và kiểm tra đầu vào là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tính chính xác, hiệu quả của toàn bộ quá trình khai phá dữ liệu trong các chương tiếp theo.

# 

# CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ

## 4.1. Các truy vấn phân tích dữ liệu bằng Spark SQL

Sau khi đã tạo temporary view (ai\_usage), nhóm thực hiện tối thiểu 10 truy vấn nâng cao trên Spark SQL nhằm phân tích đa chiều về hành vi người dùng. Mỗi truy vấn đều kèm giải thích mục tiêu và nhận xét ngắn gọn về kết quả.

### 4.1.1. Đếm số user duy nhất mỗi quốc gia

#### Hình 27: Truy vấn 1

#### Hình 28: Kết quả truy vấn 1

**Mục tiêu:** Đánh giá quy mô người dùng tại từng quốc gia để hiểu mức độ thâm nhập thị trường và tiềm năng mở rộng. Từ đó có thể đưa ra các quyết định phân bổ nguồn lực marketing, phát triển sản phẩm hợp lý cho mỗi khu vực hay định hướng chiến lược mở rộng dài hạn,...

**Nhận xét:** Kết quả truy vấn cho thấy số lượng người dùng phân bổ đồng đều ở các quốc gia lớn, điển hình như Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Mỗi nước có khoảng gần 10.000 người dùng, chênh lệch nhỏ dưới 5%. Điều này phản ánh ứng dụng AI di động đã tiếp cận được nhiều khu vực trên thế giới, không quá tập trung vào một quốc gia nào. Sự lan tỏa này phù hợp cho chiến lược phát triển sản phẩm hoặc marketing đồng nhất giữa các thị trường, giúp tối ưu nguồn lực thay vì tập trung vào “điểm nóng” riêng lẻ.

### 4.1.2. Thời gian sử dụng trung bình của từng ứng dụng theo từng hệ điều hành

#### Hình 29: Truy vấn 2

#### Hình 30: Kết quả truy vấn 2

**Mục tiêu:** Truy vấn này nhằm so sánh thời gian sử dụng trung bình (phút) của từng ứng dụng AI di động trên hai nền tảng hệ điều hành lớn là Android và iOS. Qua đó, nhóm nghiên cứu có thể xác định ứng dụng nào có khả năng “giữ chân” người dùng lâu nhất và phát hiện sự khác biệt về hành vi sử dụng giữa các hệ điều hành.

**Nhận xét:** Các ứng dụng AI phổ biến (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini,...) đều có thời gian sử dụng trung bình mỗi user đạt khoảng 60 phút, và sự khác biệt giữa Android với iOS là không đáng kể. Điều này cho thấy sản phẩm đã được tối ưu trải nghiệm trên cả hai nền tảng, đảm bảo tính nhất quán và công bằng cho người dùng. Ngoài ra, việc duy trì thời lượng sử dụng cao chứng minh rằng các app AI này đủ hấp dẫn để giữ chân người dùng lâu dài.

### 4.1.3. Top 5 ứng dụng AI có tổng thời lượng sử dụng cao nhất

#### Hình 31: Truy vấn 3

#### Hình 32: Kết quả truy vấn 3

**Mục tiêu:** Xác định các ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất về tổng thời gian, từ đó nhận diện app dẫn đầu thị trường.  
**Nhận xét:** Các app như ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude luôn nằm trong top, cho thấy vị thế dẫn đầu về mức độ thu hút người dùng, là gợi ý quan trọng cho định hướng phát triển sản phẩm tương lai.

### 4.1.4. Tỷ lệ người dùng Premium theo quốc gia

#### Hình 33: Truy vấn 4

#### Hình 34: Kết quả truy vấn 4

**Mục tiêu:** Đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả của người dùng ở các quốc gia, giúp định hướng chiến lược khai thác thị trường quốc gia đó và tối ưu các chiến dịch marketing, upsell hay pricing.

**Nhận xét:** Các nước có tỷ lệ người dùng Premium cao nhất là Nhật Bản, Mỹ, Việt Nam, Úc, Đức... Đặc biệt, tỷ lệ Premium giữa các quốc gia là rất đồng đều (dao động 19.5–20.3%). Điều này cho thấy khả năng chi trả và mức độ quan tâm tới các dịch vụ cao cấp của người dùng ở nhiều quốc gia phát triển lẫn mới nổi đều ở mức cao, gần như không có sự chênh lệch lớn. Từ đó, doanh nghiệp nên đẩy mạnh marketing sản phẩm Premium ở cả các thị trường lớn như Nhật, Mỹ, Việt Nam, châu Âu và Mỹ Latin, thay vì tập trung vào một khu vực cố định.

### 4.1.5. Trung bình rating từng loại network

#### Hình 35: Truy vấn 5

#### Hình 36: Kết quả truy vấn 5

**Mục tiêu:** Phân tích mức độ hài lòng (rating) của người dùng đối với từng loại kết nối mạng (4G, WiFi, 5G), từ đó xác định xem yếu tố hạ tầng mạng ảnh hưởng thế nào đến trải nghiệm sử dụng ứng dụng AI di động.

**Nhận xét:** Mặc dù sự khác biệt giữa các loại mạng là rất nhỏ, 5G vẫn nhỉnh hơn đôi chút so với WiFi và 4G. Điều này cho thấy trải nghiệm sử dụng ứng dụng AI di động đã được tối ưu hóa đồng đều trên mọi nền tảng kết nối, giúp người dùng cảm thấy hài lòng bất kể họ sử dụng 4G, WiFi hay 5G. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể tự tin mở rộng dịch vụ tới mọi vùng phủ sóng mạng mà không lo ngại ảnh hưởng đáng kể đến mức độ hài lòng của khách hàng.

### 4.1.6. Tỷ lệ sử dụng các app AI theo độ tuổi

#### Hình 37: Truy vấn 6

#### Hình 38: Kết quả truy vấn 6

**Mục tiêu:** Tìm hiểu thói quen sử dụng app theo từng độ tuổi, từ đó thiết kế trải nghiệm cá nhân hóa hoặc định hướng quảng cáo mục tiêu.  
**Nhận xét:** Kết quả cho thấy các nhóm tuổi 18–25 và 26–35 đều sử dụng rất đa dạng các ứng dụng AI, với những app nổi bật như Pi, Gemini, Copilot, Llama, Phind, ChatGPT và Midjourney. Đặc biệt, nhóm 26–35 tuổi có số lượng người dùng cao hơn hẳn so với nhóm 18–25 ở hầu hết các app. Điều này phản ánh người trẻ và trung niên đều năng động trong việc khám phá, ứng dụng AI vào nhiều mục đích. Doanh nghiệp nên tập trung các chiến dịch quảng bá, phát triển sản phẩm cho hai nhóm tuổi này để tận dụng tối đa tiềm năng thị trường.

### 4.1.7. Số lượng phiên sử dụng của từng ứng dụng AI theo loại thanh toán

#### Hình 39: Truy vấn 7

#### Hình 40: Kết quả truy vấn 7

**Mục tiêu:** Đo lường số lượng phiên sử dụng của từng ứng dụng AI theo loại tài khoản (Free/Premium), từ đó đánh giá mức độ phổ biến và sức hút của từng app trong cộng đồng người dùng.

**Nhận xét:** Hầu hết các ứng dụng AI, số lượng phiên sử dụng đến từ người dùng miễn phí luôn cao hơn rất nhiều so với người dùng Premium. Tuy nhiên, một số app như Copilot, Llama, Claude và Perplexity cũng có lượng phiên từ tài khoản Premium tương đối lớn, thể hiện sức hút của các tính năng trả phí. Điều này cho thấy tiềm năng chuyển đổi người dùng Free lên Premium vẫn còn lớn, và các app nên tiếp tục tập trung vào trải nghiệm dùng thử, cũng như giới thiệu thêm các ưu đãi để tăng tỷ lệ nâng cấp tài khoản.

### 4.1.8. Phân tích khung giờ sử dụng cao điểm trong ngày

#### Hình 41: Truy vấn 8

#### Hình 42: Kết quả truy vấn 8

**Mục tiêu:** Truy vấn này nhằm xác định các khung giờ trong ngày mà người dùng truy cập và sử dụng ứng dụng AI di động nhiều nhất. Qua đó, nhóm có thể đánh giá được thời điểm cao điểm để tối ưu hiệu suất hệ thống, lên kế hoạch triển khai khuyến mãi, hoặc điều chỉnh lịch bảo trì tránh gây ảnh hưởng tới trải nghiệm khách hàng.

**Nhận xét:** Kết quả truy vấn cho thấy lượng phiên sử dụng ứng dụng AI di động được phân bố khá đều suốt 24 giờ, tuy nhiên các khung giờ 12h, 20h, 13h và 10–11h là thời điểm có số lượng phiên truy cập cao nhất, đều trên 4.200 phiên mỗi giờ. Điều này cho thấy nhu cầu sử dụng ứng dụng AI trải rộng trong cả ngày, nhưng vẫn xuất hiện những "đỉnh sóng" rõ rệt vào giữa trưa và buổi tối. Doanh nghiệp có thể tận dụng các khung giờ này để triển khai chương trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng hoặc tung ra các tính năng mới nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

### 4.1.9. Ứng dụng có tỷ lệ chuyển đổi từ Free sang Premium cao nhất

#### Hình 43: Truy vấn 9

#### Hình 44: Kết quả truy vấn 9

**Mục tiêu:** Truy vấn này nhằm xác định các ứng dụng AI có khả năng thuyết phục người dùng nâng cấp tài khoản từ Free lên Premium tốt nhất. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp đánh giá hiệu quả mô hình upsell, học hỏi cách triển khai hoặc ưu tiên nguồn lực phát triển cho các app tiềm năng.

**Nhận xét:** Dữ liệu cho thấy các ứng dụng như Copilot, Claude, Llama, Perplexity và Pi có tỷ lệ chuyển đổi người dùng từ Free lên Premium cao nhất, đều trên 20%. Các ứng dụng còn lại như Gemini, Replika, ChatGPT, Phind và Midjourney cũng có tỷ lệ này dao động quanh mức 19,5%. Sự đồng đều này cho thấy các app AI đã xây dựng được giá trị hấp dẫn đủ lớn để thuyết phục người dùng trả phí. Đây là những sản phẩm doanh nghiệp nên ưu tiên đầu tư, nghiên cứu sâu thêm các yếu tố thành công để tiếp tục tăng tỷ lệ chuyển đổi Premium trong tương lai.

### 4.1.10. Phân tích số lượng phiên theo từng feature được sử dụng

#### Hình 45: Truy vấn 10

#### Hình 46: Kết quả truy vấn 10

**Mục tiêu:** Truy vấn này nhằm đánh giá mức độ hài lòng cao của người dùng tại các quốc gia khác nhau, thông qua tỷ lệ user có rating trung bình trên 4.0. Kết quả giúp xác định khu vực nào có khách hàng hài lòng vượt trội, đồng thời đánh giá tính ổn định về chất lượng sản phẩm trên thị trường toàn cầu.

**Nhận xét:** Tỷ lệ người dùng có mức đánh giá trung bình trên 4.0 ở các quốc gia dao động từ khoảng 22,8% đến 24%. Dẫn đầu là Anh, Pháp và Ấn Độ với tỷ lệ trên 23,9%, trong khi Mỹ, Úc và Việt Nam cũng đạt trên 22,7%. Sự chênh lệch này khá nhỏ, cho thấy mức độ hài lòng cao của người dùng đối với các ứng dụng AI di động là xu hướng chung trên toàn cầu, không phụ thuộc nhiều vào đặc thù từng thị trường. Điều này giúp doanh nghiệp tự tin mở rộng sản phẩm ở nhiều quốc gia mà vẫn đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

### 4.1.11. Phân tích mối quan hệ giữa thời lượng sử dụng và mức đánh giá theo session ngắn/vừa/dài

#### Hình 47: Truy vấn 11

#### Hình 48: Kết quả truy vấn 11

**Mục tiêu:** Truy vấn nhằm xác định mối liên hệ giữa thời lượng sử dụng ứng dụng (session ngắn, vừa, dài) và mức độ hài lòng của người dùng, dựa trên điểm rating trung bình và tỷ lệ đánh giá cao (>4.0). Kết quả giúp đánh giá xem việc ở lại ứng dụng lâu hơn có mang lại trải nghiệm tích cực hơn cho khách hàng hay không.

**Nhận xét:** Kết quả cho thấy các phiên sử dụng dài (long session) có điểm rating trung bình cao nhất (3.01) và tỷ lệ đánh giá cao cũng vượt trội hơn (26.39%), trong khi session vừa và ngắn có rating thấp hơn và tỷ lệ high rating thấp hơn một chút. Điều này cho thấy những người dùng ở lại lâu hơn trong mỗi phiên thường có trải nghiệm tốt và sẵn sàng cho điểm cao hơn, là tín hiệu tích cực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào các tính năng giữ chân người dùng và tối ưu trải nghiệm toàn diện.

### 4.1.12. Nhóm tính năng nào có rating trung bình cao nhất

#### Hình 48: Truy vấn 12

#### Hình 49: Kết quả truy vấn 12

**Mục tiêu:** Truy vấn này nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dùng với từng nhóm tính năng (feature) của ứng dụng AI, dựa trên điểm rating trung bình mà user để lại. Kết quả giúp nhóm nhận diện các chức năng nên ưu tiên cải tiến hoặc đẩy mạnh phát triển, từ đó nâng cao trải nghiệm và giá trị sản phẩm.

**Nhận xét:** Kết quả phân tích cho thấy các nhóm tính năng tích hợp như Coding, Search, Writing hoặc ImageGen, Writing… đều có rating trung bình khá cao (trên 3.3 điểm). Tuy nhiên, không nhóm nào đạt mức rất hài lòng (4.0), và một số nhóm như Writing, Coding, Translate tuy được sử dụng nhiều nhưng điểm rating lại thấp hơn các nhóm khác.

⇒ Điều này cho thấy doanh nghiệp nên tập trung cải thiện chất lượng, giao diện, hoặc hướng dẫn sử dụng cho các nhóm tính năng này để nâng cao sự hài lòng tổng thể và giữ chân người dùng lâu dài.

## 4.2. Phân tích hành vi người dùng ứng dụng AI di động với PySpark MLlib

### 4.2.1. Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu đầu vào (file **app usage**) gồm thông tin về người dùng và cách họ sử dụng ứng dụng (ví dụ: tuổi người dùng, thời gian sử dụng ứng dụng, đánh giá, trạng thái **Premium**, …). Trước khi phân tích, dữ liệu được làm sạch và biến đổi như sau:

* **Loại bỏ giá trị thiếu & ngoại lệ:** Các bản ghi có trường dữ liệu null hoặc không hợp lệ bị loại bỏ. Đồng thời, nhóm lọc bỏ những giá trị bất thường như tuổi âm hoặc quá lớn, và thời lượng sử dụng ứng dụng (**usage\_minute**) ở mức bất hợp lý để đảm bảo chất lượng dữ liệu.
* **Chuyển đổi kiểu dữ liệu:** Nhóm đảm bảo các cột số ở đúng định dạng số (ví dụ: chuyển cột tuổi, thời gian sử dụng từ chuỗi sang kiểu số). Các trường như xếp hạng ứng dụng (**rating**) được chuyển sang kiểu float/double để thuận tiện cho tính toán.
* **Tổng hợp đặc trưng theo người dùng:** Dữ liệu chi tiết được nhóm theo từng người dùng (user\_id) để tạo ra bảng đặc trưng cấp người dùng. Các đặc trưng tổng hợp gồm: thời gian sử dụng trung bình mỗi ứng dụng (**avg\_minute**), điểm đánh giá trung bình của người dùng (**avg\_rating**), số lượng ứng dụng đã dùng (**num\_app\_used**), và số lượng tính năng Premium đã sử dụng (**n\_premium**) của mỗi người dùng. Những đặc trưng này tóm tắt hành vi của người dùng và sẽ được sử dụng cho bước phân cụm và mô hình dự đoán sau này.

*Kết quả:* Sau tiền xử lý, nhóm thu được một dataset gọn gàng ở mức từng người dùng với các đặc trưng hành vi chính. Dữ liệu sạch và các đặc trưng phù hợp giúp mô hình máy học học tốt hơn, giảm nhiễu do dữ liệu xấu gây ra.

### 4.2.2. Phân cụm người dùng (KMeans)

Nhóm sử dụng thuật toán **KMeans** để khám phá các nhóm người dùng có hành vi tương đồng dựa trên các đặc trưng: **thời gian sử dụng trung bình (**avg\_minute**), điểm đánh giá trung bình (**avg\_rating**), số lượng ứng dụng đã dùng (**num\_app\_used**), và số lần sử dụng tính năng Premium (**n\_premium**)**. Các đặc trưng này được kết hợp thành vector qua VectorAssembler và chuẩn hóa bằng StandardScaler để đảm bảo công bằng về thang đo.

Nhóm lựa chọn số cụm $K=3$. Sau huấn luyện, **Silhouette Score đạt khoảng 0.26**, thể hiện các nhóm được tách biệt ở mức chấp nhận được – điều phổ biến khi phân tích dữ liệu hành vi người dùng thực tế vốn có nhiều điểm giao thoa.

**Kết quả phân tích các cụm như sau (dựa trên số liệu thực tế):**

* **Cụm 1:** Người dùng có **thời gian sử dụng ứng dụng cao nhất** (trung bình 93 phút/ngày), **rating cao** (3.64), nhưng chủ yếu chỉ dùng một app và **ít sử dụng tính năng Premium** (0.17). Đây là nhóm user **trung thành, thường xuyên sử dụng nhưng chưa chi tiêu nhiều hoặc chưa có nhu cầu đa dạng hóa trải nghiệm**.
* **Cụm 2:** Người dùng **sử dụng app ít nhất** (28 phút/ngày), **rating cũng cao** (3.66), chỉ dùng một app và rất ít sử dụng Premium. Nhóm này nhiều khả năng là **user mới, dùng thử hoặc chưa thực sự gắn bó với ứng dụng**.
* **Cụm 0:** Người dùng ở **mức sử dụng trung bình** (59 phút/ngày), **đa dạng app nhất** (1.13 app/người), **tỷ lệ dùng Premium cao nhất** (0.28) nhưng **rating lại thấp nhất** (1.89). Nhóm này có thể là **user thích trải nghiệm nhiều, sẵn sàng trả phí nhưng khó tính hoặc chưa hài lòng với dịch vụ**.

Việc phân cụm giúp nhận diện rõ ba **phân khúc người dùng** theo mức độ hoạt động: thụ động, trung bình và tích cực. Doanh nghiệp có thể sử dụng kết quả này để tùy biến chiến lược cho từng nhóm (ví dụ: tập trung khuyến mãi để kích thích nhóm thụ động, hay cung cấp ưu đãi đặc biệt cho nhóm tích cực).

### 4.2.3. Dự đoán khả năng nâng cấp Premium (Phân loại)

Bước tiếp theo, nhóm xây dựng mô hình phân loại để dự đoán khả năng người dùng trở thành khách hàng Premium dựa trên hành vi sử dụng. Bài toán đặt ra dưới dạng nhãn nhị phân: Premium (người dùng có sử dụng gói trả phí) vs. Non-Premium. Tập dữ liệu huấn luyện là bảng đặc trưng người dùng đã tổng hợp, với nhãn Premium xác định dựa trên chỉ số n\_premium (n\_premium > 0).

**Mất cân bằng nhãn:** Dữ liệu cho thấy số lượng người dùng Premium chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với Non-Premium, dẫn tới mất cân bằng nhãn nghiêm trọng. Khi huấn luyện mô hình Logistic Regression **không xử lý cân bằng**, mô hình chủ yếu dự đoán lớp đa số (Non-Premium), accuracy tổng thể cao nhưng **AUC chỉ đạt khoảng 0,51**, xấp xỉ đoán ngẫu nhiên và gần như không phát hiện đúng user Premium nào.

**Điều chỉnh trọng số lớp:** Để khắc phục, nhóm áp dụng trọng số (weightCol) cho lớp Premium khi huấn luyện Logistic Regression. Kết quả, **AUC có cải thiện nhẹ (từ 0,51 lên 0,52)**, confusion matrix cũng đã xuất hiện một số user Premium được dự đoán đúng, tuy vẫn còn rất thấp so với thực tế (ví dụ, chỉ 5 user Premium được nhận diện đúng trên tổng hơn 5900). Accuracy tổng thể giảm nhẹ, nhưng mô hình trở nên ý nghĩa hơn khi bắt đầu nhận diện được một phần user Premium tiềm năng thay vì chỉ đoán “an toàn” mọi user là Non-Premium.

**So sánh với Random Forest:** Khi áp dụng mô hình Random Forest, **AUC tiếp tục tăng lên 0,525**, accuracy đạt 79,16%, và số lượng user Premium được nhận diện đúng cũng tương tự (5/5928). Dù các chỉ số cải thiện nhẹ so với Logistic Regression, mô hình vẫn còn bỏ sót phần lớn user Premium do vấn đề mất cân bằng nhãn quá nghiêm trọng. Random Forest thể hiện ưu thế ở khả năng học các quan hệ phi tuyến, nhưng để đạt hiệu quả thực tế cần cân bằng nhãn tốt hơn hoặc bổ sung thêm đặc trưng mạnh hơn.

**Đánh giá kết quả:** Nhóm sử dụng **AUC-ROC** làm thước đo chính để so sánh mô hình, đồng thời xem xét confusion matrix, precision và recall cho lớp Premium. Kết quả cho thấy, dù các phương pháp cân bằng nhãn hoặc dùng Random Forest giúp mô hình bắt đầu nhận diện được một phần nhỏ user Premium, nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Đây là thực trạng phổ biến với bài toán phân loại trên dữ liệu cực kỳ mất cân bằng hoặc khi chưa có nhiều feature thực sự mạnh để phân biệt hai nhóm người dùng.

### 4.2.4. Triển khai mô hình & Demo đề xuất

Để phục vụ cho việc báo cáo và demo, nhóm đã chuẩn bị các bước thực thi cụ thể trong notebook PySpark. **Khi trình bày, một số bước quan trọng sẽ được chạy và nhấn mạnh như sau:**

**Bước 1: Làm sạch dữ liệu và tổng hợp đặc trưng người dùng**

Nhóm tiến hành loại bỏ các bản ghi thiếu dữ liệu, lọc ngoại lệ và chuyển đổi kiểu dữ liệu phù hợp cho từng trường (age, usage\_minute, user\_rating…). Sau đó, dữ liệu được tổng hợp theo user\_id để xây dựng bảng đặc trưng đầu vào cho mô hình, gồm:

* **avg\_minute**: Thời gian sử dụng ứng dụng trung bình của mỗi user.
* **avg\_rating**: Điểm đánh giá trung bình.
* **n\_premium**: Số lần sử dụng tính năng Premium.
* **num\_app\_used**: Số lượng ứng dụng AI khác nhau đã dùng.

Bảng đặc trưng này thể hiện rõ mức độ hoạt động và tiềm năng trả phí của từng user, làm đầu vào cho các bước mô hình hóa tiếp theo.

from pyspark.sql import SparkSession, functions as F

# Khởi tạo SparkSession

spark = SparkSession.builder.appName("BigDataProject\_Nhom17").getOrCreate()

# Đọc dữ liệu từ HDFS (hoặc local)

df = spark.read.option("header", "true").option("inferSchema", "true") \

.csv("hdfs://localhost:9000/doannhom17/mobile\_ai\_app\_usage.csv")

# Tiền xử lý

df\_clean = df.dropna()

df\_clean = df\_clean.filter(

(F.col("age") >= 13) & (F.col("age") <= 60) &

(F.col("usage\_minute") >= 1) & (F.col("usage\_minute") <= 120)

)

df\_clean = df\_clean.withColumn("user\_rating", F.col("user\_rating").cast("double"))

df\_clean = df\_clean.withColumn("usage\_minute", F.col("usage\_minute").cast("double"))

df\_clean = df\_clean.withColumn("age", F.col("age").cast("integer"))

# Tổng hợp đặc trưng theo user\_id

user\_features = df\_clean.groupBy("user\_id").agg(

F.avg("usage\_minute").alias("avg\_minute"),

F.avg("user\_rating").alias("avg\_rating"),

F.sum(F.when(F.col("payment\_type") == "Premium", 1).otherwise(0)).alias("n\_premium"),

F.countDistinct("app\_name").alias("num\_app\_used")

)

user\_features.show(5)

#### Hình 50: Bảng đặc trưng đầu vào của mô hình

**Bước 2: Phân cụm người dùng với KMeans**

Dữ liệu đặc trưng được chuyển đổi thành vector bằng **VectorAssembler** và chuẩn hóa về cùng độ lớn với **StandardScaler**. Nhóm sử dụng thuật toán **KMeans** với số cụm $k=3$, phản ánh giả định có ba nhóm hành vi chính.

* **Silhouette Score** được tính toán để đánh giá độ tách biệt giữa các cụm, kết quả đạt khoảng 0.26 (trung bình, chấp nhận được với dữ liệu hành vi thực tế).
* Trung tâm (centroid) và các chỉ số trung bình từng cụm được phân tích để giải thích ý nghĩa thực tiễn:  
  + Có nhóm user sử dụng nhiều, trung thành nhưng ít trả phí.
  + Nhóm dùng thử/người mới, ít hoạt động.
  + Nhóm sử dụng đa dạng, thích thử Premium nhưng khó tính về đánh giá.  
     Việc phân cụm giúp nhận diện và phân khúc khách hàng phục vụ cho cá nhân hóa sản phẩm, marketing.

from pyspark.ml.feature import VectorAssembler, StandardScaler

from pyspark.ml.clustering import KMeans

from pyspark.ml.evaluation import ClusteringEvaluator

# Tạo vector đặc trưng

assembler = VectorAssembler(

inputCols=["avg\_minute", "avg\_rating", "n\_premium", "num\_app\_used"],

outputCol="features\_raw"

)

user\_vec = assembler.transform(user\_features)

# Chuẩn hóa

scaler = StandardScaler(inputCol="features\_raw", outputCol="features", withMean=True, withStd=True)

scaler\_model = scaler.fit(user\_vec)

user\_vec\_scaled = scaler\_model.transform(user\_vec)

# Phân cụm KMeans

kmeans = KMeans(k=3, seed=42, featuresCol="features")

kmeans\_model = kmeans.fit(user\_vec\_scaled)

predictions = kmeans\_model.transform(user\_vec\_scaled)

# Đánh giá silhouette score

evaluator = ClusteringEvaluator(featuresCol='features', metricName='silhouette', distanceMeasure='squaredEuclidean')

silhouette = evaluator.evaluate(predictions)

print(f"Silhouette Score: {silhouette:.4f}")

# In trung tâm từng cụm

for i, center in enumerate(kmeans\_model.clusterCenters()):

print(f"Centroid {i}: {center}")

# Thống kê từng cụm

predictions.groupBy("prediction").agg(

F.count("user\_id").alias("num\_users"),

F.avg("avg\_minute").alias("avg\_minute"),

F.avg("avg\_rating").alias("avg\_rating"),

F.avg("n\_premium").alias("avg\_premium"),

F.avg("num\_app\_used").alias("avg\_app\_used")

).show()

#### Hình 51: Bảng kết quả sau khi phân cụm người dùng

**Bước 3: Phân loại – Logistic Regression (trước và sau cân bằng)**

* **Bước 3.1: Tạo nhãn (label) Premium/Non-Premium**
  + Nhóm tạo nhãn **label**: user có n\_premium > 0 gán label = 1 (Premium), ngược lại là 0.
  + Sử dụng VectorAssembler để kết hợp các trường avg\_minute, avg\_rating, num\_app\_used vào một vector đặc trưng duy nhất cho mô hình phân loại.

# Tạo nhãn: label = 1 nếu từng Premium, 0 nếu không

user\_label = user\_features.withColumn("label", F.when(F.col("n\_premium") > 0, 1).otherwise(0))

assembler\_lr = VectorAssembler(

inputCols=["avg\_minute", "avg\_rating", "num\_app\_used"],

outputCol="features"

)

data\_lr = assembler\_lr.transform(user\_label).select("features", "label")

* **Bước 3.2: Vector hóa đặc trưng cho mô hình** Nhóm sử dụng VectorAssembler để kết hợp các đặc trưng hành vi (avg\_minute, avg\_rating, num\_app\_used) thành một vector đầu vào duy nhất cho mô hình phân loại.

from pyspark.ml.feature import VectorAssembler

assembler\_lr = VectorAssembler(

inputCols=["avg\_minute", "avg\_rating", "num\_app\_used"],

outputCol="features"

)

data\_lr = assembler\_lr.transform(user\_label).select("features", "label")

# Hiển thị thử 5 dòng đầu

data\_lr.show(5, truncate=False)

#### Hình 52: Bảng kết quả sau khi vector hóa

* **Bước 3.3: Huấn luyện Logistic Regression (chưa cân bằng nhãn)**
  + Dữ liệu được chia train/test. Đầu tiên, nhóm huấn luyện mô hình Logistic Regression trên dữ liệu gốc (không cân bằng nhãn). Kết quả: **AUC thấp (~0.51)**, mô hình chủ yếu dự đoán user là Non-Premium, rất ít trường hợp Premium được nhận diện đúng.

from pyspark.ml.classification import LogisticRegression

from pyspark.ml.evaluation import BinaryClassificationEvaluator

train\_lr, test\_lr = data\_lr.randomSplit([0.7, 0.3], seed=42)

lr = LogisticRegression(featuresCol="features", labelCol="label")

lr\_model = lr.fit(train\_lr)

predictions\_lr = lr\_model.transform(test\_lr)

evaluator = BinaryClassificationEvaluator(labelCol="label")

auc = evaluator.evaluate(predictions\_lr)

print(f"AUC (chưa cân bằng): {auc:.4f}")

accuracy = predictions\_lr.filter(predictions\_lr.label == predictions\_lr.prediction).count() / predictions\_lr.count()

print(f"Accuracy: {accuracy:.2%}")

# Confusion matrix

predictions\_lr.groupBy("label", "prediction").count().show()

#### Hình 53: Bảng AUC (chưa cân bằng)

* **Bước 3.4: Xử lý mất cân bằng bằng trọng số lớp (class weighting)**
  + Nhóm áp dụng trọng số (weightCol), gán trọng số lớn hơn cho label Premium theo tỷ lệ xuất hiện. Logistic Regression được huấn luyện lại với trọng số này. **AUC tăng nhẹ (~0.52)**, bắt đầu nhận diện được một phần user Premium, accuracy tổng thể giảm nhẹ nhưng ý nghĩa mô hình tăng.

# Đếm số lượng user theo nhãn

count\_label = user\_label.groupBy("label").count().toPandas()

majority = int(count\_label[count\_label.label == 0]["count"].iloc[0])

minority = int(count\_label[count\_label.label == 1]["count"].iloc[0])

ratio = majority / minority

# Thêm cột trọng số cho label thiểu số

user\_label\_w = user\_label.withColumn(

"classWeightCol",

F.when(F.col("label") == 1, ratio).otherwise(1.0)

)

data\_lr\_w = assembler\_lr.transform(user\_label\_w).select("features", "label", "classWeightCol")

train\_lr\_w, test\_lr\_w = data\_lr\_w.randomSplit([0.7, 0.3], seed=42)

lr\_w = LogisticRegression(featuresCol="features", labelCol="label", weightCol="classWeightCol")

lr\_model\_w = lr\_w.fit(train\_lr\_w)

predictions\_lr\_w = lr\_model\_w.transform(test\_lr\_w)

auc\_w = evaluator.evaluate(predictions\_lr\_w)

print(f"AUC (có trọng số): {auc\_w:.4f}")

accuracy\_w = predictions\_lr\_w.filter(predictions\_lr\_w.label == predictions\_lr\_w.prediction).count() / predictions\_lr\_w.count()

print(f"Accuracy (có trọng số): {accuracy\_w:.2%}")

# Confusion matrix

predictions\_lr\_w.groupBy("label", "prediction").count().show()

#### Hình 54: Bảng sau khi đã xử lý mất cân bằng AUC

* **Bước 3.5: So sánh với Random Forest**Tiếp tục huấn luyện mô hình Random Forest trên cùng dữ liệu.  
  Kết quả: AUC cao nhất (~0.525), accuracy ~79.16%. Số user Premium được nhận diện đúng nhỉnh hơn Logistic Regression, tuy nhiên recall cho lớp Premium vẫn còn thấp do mất cân bằng nhãn mạnh. Nhóm đánh giá thêm Precision, Recall, F1-score và phân tích confusion matrix để làm rõ mô hình vẫn còn bỏ sót nhiều user Premium.

from pyspark.ml.classification import RandomForestClassifier

rf = RandomForestClassifier(featuresCol="features", labelCol="label", seed=42)

rf\_model = rf.fit(train\_lr) # <-- chỉ truyền train\_lr

predictions\_rf = rf\_model.transform(test\_lr)

auc\_rf = evaluator.evaluate(predictions\_rf)

print(f"AUC (Random Forest): {auc\_rf:.4f}")

accuracy\_rf = predictions\_rf.filter(predictions\_rf.label == predictions\_rf.prediction).count() / predictions\_rf.count()

print(f"Accuracy (Random Forest): {accuracy\_rf:.2%}")

# Confusion matrix

predictions\_rf.groupBy("label", "prediction").count().show()

#### Hình 55: Bảng so sánh với Random Forest

* **Bước 3.6: Đánh giá hiệu quả mô hình** Mỗi mô hình được đánh giá qua các chỉ số:
  + **AUC**: Đánh giá khả năng phân biệt hai lớp, quan trọng nhất khi dữ liệu lệch nhãn.
  + **Accuracy**: Độ chính xác tổng thể, nhưng không quan trọng bằng AUC khi dữ liệu mất cân bằng.
  + **Confusion matrix**: Cho biết số lượng user Premium/Non-Premium dự đoán đúng/sai, giúp kiểm tra mô hình có bỏ sót nhiều user Premium hay không.

TP = predictions\_rf.filter((F.col("label") == 1) & (F.col("prediction") == 1)).count()

FP = predictions\_rf.filter((F.col("label") == 0) & (F.col("prediction") == 1)).count()

TN = predictions\_rf.filter((F.col("label") == 0) & (F.col("prediction") == 0)).count()

FN = predictions\_rf.filter((F.col("label") == 1) & (F.col("prediction") == 0)).count()

precision = TP / (TP + FP) if (TP + FP) > 0 else 0

recall = TP / (TP + FN) if (TP + FN) > 0 else 0

f1 = 2 \* precision \* recall / (precision + recall) if (precision + recall) > 0 else 0

print(f"Precision (Premium): {precision:.4f}")

print(f"Recall (Premium): {recall:.4f}")

print(f"F1-score (Premium): {f1:.4f}")

#### Hình 56: Kết quả precision, recall và F1-score

**Bước 4: Phân loại – Random Forest**

Nhóm triển khai mô hình Random Forest để dự đoán khả năng người dùng nâng cấp Premium trên cùng tập dữ liệu. Kết quả đánh giá cho thấy **AUC đạt 0.5235** và **Accuracy 79.32%**, cao hơn một chút so với Logistic Regression đã cân bằng nhãn. Tuy nhiên, **số lượng user Premium được dự đoán đúng vẫn rất thấp** (chỉ 6 trên hơn 5800), thể hiện rõ ở chỉ số recall (0.1%). Precision lớp Premium đạt 0.6, tức khi mô hình dự đoán là Premium thì 60% là đúng.  
 Nhìn chung, Random Forest cho hiệu quả nhỉnh hơn nhưng vẫn gặp khó khăn với dữ liệu quá lệch nhãn, do vậy cần áp dụng thêm các kỹ thuật cân bằng hoặc bổ sung đặc trưng mạnh để cải thiện khả năng phát hiện khách hàng tiềm năng Premium.

from pyspark.ml.classification import RandomForestClassifier

from pyspark.ml.evaluation import BinaryClassificationEvaluator

# Huấn luyện trên cùng dữ liệu như Logistic Regression (đã cân bằng)

rf = RandomForestClassifier(featuresCol="features", labelCol="label", seed=42)

rf\_model = rf.fit(train\_lr\_w) # train\_lr\_w là tập train có trọng số như LR đã cân bằng (có thể dùng train\_lr nếu muốn so sánh "nguyên bản")

# Dự đoán

predictions\_rf = rf\_model.transform(test\_lr\_w)

# Đánh giá chỉ số AUC, Accuracy

evaluator = BinaryClassificationEvaluator(labelCol="label")

auc\_rf = evaluator.evaluate(predictions\_rf)

accuracy\_rf = predictions\_rf.filter(predictions\_rf.label == predictions\_rf.prediction).count() / predictions\_rf.count()

print(f"AUC (Random Forest): {auc\_rf:.4f}")

print(f"Accuracy (Random Forest): {accuracy\_rf:.2%}")

print("Confusion Matrix (Random Forest):")

predictions\_rf.groupBy("label", "prediction").count().show()

# Precision/Recall/F1 nếu muốn nhấn mạnh về khả năng nhận diện Premium

TP = predictions\_rf.filter((F.col("label") == 1) & (F.col("prediction") == 1)).count()

FP = predictions\_rf.filter((F.col("label") == 0) & (F.col("prediction") == 1)).count()

FN = predictions\_rf.filter((F.col("label") == 1) & (F.col("prediction") == 0)).count()

precision = TP / (TP + FP) if (TP + FP) > 0 else 0

recall = TP / (TP + FN) if (TP + FN) > 0 else 0

print(f"Precision (Premium): {precision:.4f}")

print(f"Recall (Premium): {recall:.4f}")

Kết quả

#### Hình 57: Kết quả Random Forest

#### Hình 58: Kết quả Precision, Recall của Random Forest

**Bước 5: Kết luận**

Tổng kết lại, quá trình phân cụm đã xác định được 3 nhóm hành vi người dùng đặc trưng, giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các phân khúc khách hàng trên dữ liệu lớn. Đồng thời, các mô hình phân loại (Logistic Regression và Random Forest) cho phép dự đoán và nhận diện những người dùng tiềm năng có khả năng nâng cấp lên Premium. Dù kết quả dự báo còn hạn chế do dữ liệu mất cân bằng mạnh, phương pháp triển khai bằng PySpark MLlib đã minh chứng tính ứng dụng cao cho bài toán phân tích và khai thác dữ liệu lớn trong thực tế. Nhóm cũng đề xuất tiếp tục bổ sung feature, tối ưu kỹ thuật cân bằng nhãn hoặc thử nghiệm các thuật toán mạnh hơn để nâng cao hiệu quả nhận diện khách hàng tiềm năng trong các nghiên cứu tiếp theo.

### 4.2.5. Nhận xét và hướng cải tiến

* **Nhận xét chung:**

Qua các bước phân tích, nhóm đã có cái nhìn toàn diện về hành vi người dùng và khả năng dự đoán nâng cấp gói Premium. Phân cụm KMeans đã nhận diện rõ ba nhóm người dùng với mức độ hoạt động khác nhau, tạo nền tảng cho việc cá nhân hóa chiến lược tiếp cận. Đối với bài toán phân loại, việc áp dụng trọng số lớp giúp cải thiện hiệu năng mô hình Logistic Regression, tuy nhiên số lượng user Premium dự đoán đúng vẫn còn hạn chế. Khi so sánh với Random Forest, nhóm ghi nhận AUC và độ chính xác tổng thể cao hơn, nhưng recall của lớp Premium vẫn thấp do dữ liệu cực kỳ mất cân bằng. Đây là cơ sở để ưu tiên Random Forest cho các ứng dụng thực tiễn về nhận diện khách hàng tiềm năng.

* **Hạn chế:**

Mặc dù các mô hình đã cải thiện khả năng dự đoán so với mặc định, chỉ số AUC thực tế (chỉ quanh 0.52–0.53) vẫn ở mức thấp. Số lượng user Premium được phát hiện đúng còn rất nhỏ, phần lớn vẫn bị bỏ sót do mất cân bằng dữ liệu mạnh. Bộ đặc trưng đầu vào (4 biến hành vi) hiện tại có thể chưa đủ sức phân biệt rõ ràng giữa hai nhóm. Logistic Regression dù cân bằng nhãn nhưng vẫn dễ lệch xác suất dự báo, cần hiệu chỉnh nếu áp dụng thực tế.

* **Hướng cải tiến mô hình:**
  + **Bổ sung đặc trưng:** Tăng cường các biến đầu vào như nhân khẩu học (tuổi, nghề nghiệp), hành vi sử dụng chi tiết theo thời gian, mức độ tương tác xã hội… để tăng khả năng nhận diện Premium.
  + **Tối ưu số cụm K:** Trong phân cụm, nên thử nghiệm nhiều giá trị K (elbow, silhouette) để xác định số nhóm hợp lý hơn.
  + **Cải thiện cân bằng nhãn:** Kết hợp các kỹ thuật như oversampling (SMOTE), undersampling, hoặc đánh giá thêm bằng các thước đo AUC-PR, Precision-Recall.
  + **Thử nghiệm mô hình và tuning:** Ngoài Random Forest, nên thử các mô hình mạnh như Gradient Boosted Trees (GBT), XGBoost…; đồng thời tinh chỉnh tham số để tối ưu kết quả.
  + **Hiệu chỉnh xác suất & ngưỡng phân loại:** Sau huấn luyện, cân nhắc điều chỉnh lại ngưỡng phân loại hoặc calibration xác suất để tối ưu F1-score, recall hoặc precision tùy mục tiêu ứng dụng.

## 4.3. Trực quan hóa kết quả phân tích bằng biểu đồ

Bên cạnh các chỉ số đánh giá và bảng số liệu, việc trực quan hóa kết quả phân tích dữ liệu lớn bằng biểu đồ giúp làm nổi bật các phát hiện quan trọng, đồng thời hỗ trợ diễn giải trực quan cho người đọc. Trong mục này, nhóm thực hiện trực quan hóa hai kết quả chính từ mô hình Spark MLlib đã triển khai: **(1) phân cụm người dùng với KMeans và (2) phân loại khả năng Premium bằng Logistic Regression/Random Forest**.


### 4.3.1. Biểu đồ phân cụm người dùng (KMeans Clustering)

**Mục tiêu:** Minh họa sự phân nhóm của các user trên tập dữ liệu lớn dựa trên các đặc trưng hành vi, ví dụ: thời gian sử dụng trung bình (avg\_minute) và điểm đánh giá trung bình (avg\_rating). Mỗi điểm trên biểu đồ là một người dùng, màu sắc thể hiện cụm (cluster) mà họ thuộc về.

**Ý nghĩa:** Biểu đồ scatter plot giúp hình dung trực quan về sự khác biệt giữa các nhóm người dùng – ví dụ, nhóm sử dụng nhiều, hài lòng cao; nhóm sử dụng ít, hài lòng thấp; hoặc nhóm dùng thử nhưng chưa trả phí, v.v... Điều này hỗ trợ nhà phát triển xác định các phân khúc khách hàng mục tiêu để cá nhân hóa sản phẩm/dịch vụ.

**Quy trình thực hiện:**

Sau khi phân cụm bằng KMeans trong Spark MLlib, kết quả (gồm các cột: avg\_minute, avg\_rating, prediction) được export về Pandas và vẽ biểu đồ:

  
Hình 59: Thực hiện phân cụm (clustering) bằng K-means

**Kết quả & diễn giải:**

#### Hình 60: Biểu đồ Phân cụm người dùng theo hành vi sử dụng ứng dụng AI di động

Biểu đồ thể hiện các cụm người dùng tách biệt rõ ràng theo hành vi sử dụng và mức độ hài lòng. Mỗi màu đại diện cho một phân khúc khách hàng, là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing, phát triển sản phẩm phù hợp cho từng nhóm cụ thể.

### 4.3.2. Biểu đồ ROC Curve đánh giá mô hình phân loại (Logistic Regression/Random Forest)

**Mục tiêu:** Đánh giá khả năng dự đoán người dùng Premium của mô hình phân loại, trực quan hóa qua ROC Curve và giá trị AUC.

**Ý nghĩa:** Đường cong ROC (Receiver Operating Characteristic) biểu diễn trade-off giữa tỷ lệ nhận diện đúng user Premium (True Positive Rate) và tỷ lệ báo động giả (False Positive Rate) của mô hình. Diện tích dưới đường cong (AUC) càng cao chứng tỏ mô hình càng tốt.

**Quy trình thực hiện:**

Sau khi train/test mô hình trong Spark MLlib, ta export xác suất dự đoán về Pandas rồi dùng thư viện sklearn vẽ ROC curve:

#### Hình 61: Thực hiện dự đoán bằng cách sử dụng thư viện sklearn

**Kết quả & diễn giải:**

#### Hình 62: Đường cong ROC thể hiện dự đoán về người dùng Premium

Đường cong ROC cho thấy chất lượng mô hình phân loại: đường càng nằm phía trên góc trái thì mô hình càng tốt. Giá trị AUC đạt khoảng 0.52–0.53 (đúng như phần kết quả trước), thể hiện mô hình có khả năng nhận diện khách hàng Premium cao hơn ngẫu nhiên, dù còn hạn chế do mất cân bằng dữ liệu. Biểu đồ này giúp hội đồng, người đọc đánh giá trực quan mức độ hiệu quả của mô hình dự báo khi áp dụng vào thực tiễn.

## 4.4. Tổng kết chương

Chương 4 đã thực hiện đầy đủ quá trình phân tích dữ liệu hành vi người dùng ứng dụng AI di động trên nền tảng Big Data với Apache Spark, từ phân tích mô tả đến triển khai các mô hình học máy. Qua các truy vấn Spark SQL, nhóm đã phát hiện ra nhiều xu hướng quan trọng trong hành vi sử dụng và mức độ gắn bó của người dùng với ứng dụng AI, đồng thời nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nâng cấp lên tài khoản Premium.

Việc ứng dụng thuật toán KMeans đã xác định được ba phân khúc khách hàng chính với đặc điểm hành vi rõ rệt, tạo tiền đề cho chiến lược cá nhân hóa dịch vụ và chăm sóc khách hàng. Các mô hình dự đoán nâng cấp Premium (Logistic Regression, Random Forest) dù còn hạn chế do dữ liệu mất cân bằng, nhưng đã minh chứng cho tính khả thi của việc triển khai học máy trên dữ liệu lớn thực tế.

Đặc biệt, các biểu đồ trực quan hóa như scatter plot và ROC Curve đã giúp làm rõ hơn ý nghĩa các kết quả phân tích, hỗ trợ truyền tải thông tin một cách sinh động, trực quan đến người đọc. Đây là minh chứng cho tầm quan trọng của kết hợp giữa phân tích dữ liệu, mô hình hóa và trực quan hóa trong khai phá giá trị từ Big Data.

Những phát hiện từ chương 4 không chỉ cung cấp hiểu biết sâu sắc về hành vi người dùng ứng dụng AI di động mà còn mở ra các hướng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và trải nghiệm khách hàng. Kết quả đạt được là nền tảng vững chắc để nhóm tiếp tục đề xuất các giải pháp nâng cao và mở rộng ứng dụng trong các chương tiếp theo.

# 

# 

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 5.1. Kết quả đạt được

* Nhóm đã hoàn thiện toàn bộ pipeline xử lý dữ liệu lớn: từ sinh dữ liệu, nạp vào HDFS, xử lý và phân tích bằng Spark SQL, cho đến xây dựng mô hình học máy (ML).
* Phân tích dữ liệu giúp xác định và mô tả thành công ba phân khúc người dùng chính dựa trên hành vi sử dụng.
* Xây dựng được mô hình Logistic Regression giúp dự đoán khả năng nâng cấp lên Premium hoặc khả năng rời bỏ (churn) của người dùng.
* Quy trình thực hành có tính hệ thống, có thể mở rộng hoặc tái sử dụng trên các bộ dữ liệu thực tế với quy mô lớn hơn.

### 5.2. Hạn chế

* Dữ liệu sử dụng trong đồ án là dữ liệu giả lập, chưa phản ánh đầy đủ sự phức tạp và đa dạng của hành vi người dùng thực tế.
* Bộ biến đầu vào còn đơn giản, chủ yếu là các đặc trưng định lượng, chưa khai thác yếu tố định tính như phản hồi, cảm xúc, hoặc tương tác sâu của người dùng.
* Chưa mở rộng phân tích với dữ liệu real-time hoặc streaming, và mới chỉ thử nghiệm mô hình cơ bản (Logistic Regression), chưa áp dụng các mô hình nâng cao như Random Forest, XGBoost.

### 5.3. Hướng phát triển

* Tiếp tục triển khai pipeline trên dữ liệu thực tế, bổ sung thêm nhiều thuộc tính (biến nhân khẩu học, hành vi, tương tác…) để phân tích đa chiều và tăng sức mạnh dự báo.
* Nghiên cứu, thử nghiệm và so sánh thêm các mô hình ML nâng cao (Random Forest, Gradient Boosting, XGBoost…), đồng thời tích hợp khả năng xử lý dữ liệu thời gian thực với Spark Streaming.
* Đề xuất xây dựng hệ thống dashboard trực quan hóa hành vi người dùng, hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa sản phẩm trong môi trường thực tế.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2014). Big Data: A Survey. *Mobile Networks and Applications*, 19(2), 171-209.  
 Han, J., & Kamber, M. (2011). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.  
 James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R*. Springer.  
 Narayanan, A. (2018). *Synthetic Data Generator for User Behavioral Analytics Systems* (Master’s thesis, Carleton University).  
 Laney, D. (2001). 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety. *META Group*.  
 Inoxoft (2023). MapReduce vs Spark: Key Differences.