



**BỘ MÔN: KHAI PHÁ DỮ LIỆU**

**\*\*\***

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN**

**-------**

**SUPERSTORE MINING REPORT**

Mã môn học : **222DAMI330484**

Giáo viên hướng dẫn : **ThS. Nguyễn Văn Thành**

Nhóm thực hiện đồ án : **Nhóm 16**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2023

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 16**

***HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023***

**Tên đề tài:** Superstore Mining Report

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | HỌ TÊN | MSSV | TỶ LỆ CÔNG VIỆC |
| 1 | Lê Hoàng Minh | 20133068 | 100% |
| 2 | Võ Hửu Nghĩa | 20133074 | 100% |
| 3 | Nguyễn Ngọc Hoài | 20133043 | 100% |

Nhận xét của giáo viên:

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

**MỤC LỤC**

[**I.** **Lời mở đầu và cảm ơn** 1](#_Toc135253682)

[**II.** **Nội dung** 2](#_Toc135253683)

[**1.** **Giới thiệu dữ liệu – Superstore Dataset** 2](#_Toc135253684)

[**2.** **Phân tích trên Visual Studio 2019** 3](#_Toc135253685)

[**2.1.** **Tiền xử lý dữ liệu** 3](#_Toc135253686)

[**2.2.** **Product Mining (Clustering – Kmeans)** 4](#_Toc135253687)

[**2.3.** **Profitable (Classification – Decision Trees)** 9](#_Toc135253688)

[**2.4.** **ShipMode (Association Rule)** 11](#_Toc135253689)

[**3.** **Phân tích trên Power BI** 15](#_Toc135253690)

[**3.1.** **Tiền xử lý** 15](#_Toc135253691)

[**3.2.** **Product clustering** 17](#_Toc135253692)

[**3.3.** **Customer clustering** 23](#_Toc135253693)

[**3.4.** **Mining dashboard** 25](#_Toc135253694)

[**4.** **Kết luận** 26](#_Toc135253695)

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO** 27](#_Toc135253696)

1. **Lời mở đầu và cảm ơn**

Thương mại điện tử là một phương pháp hiện đại để quảng bá sản phẩm và dịch vụ dựa trên sự phát triển nhanh chóng của internet. Các cửa hàng trực tuyến như Shopee, Lazada, Amazon, eBay, … đã được thành lập và hàng ngàn cá nhân, tổ chức đã sử dụng những của hàng trực tuyến trên để tích hợp thương mại điện tử vào hoạt động kinh doanh của họ. Sự nhanh chóng và tiện lợi đã đưa thương mại điện tử thành sự ưu tiên và hoạt động từ người dùng internet. Từ đó, phân tích dựa trên cửa hàng điện tử để xác định được những sản phẩm bán chạy, sản phẩm tiềm năng, hành vi mua sắm của khách hàng là việc làm vô cùng quan trọng để phát triển kinh doanh.

Từ một tập dữ liệu lưu lại các hóa đơn của một cửa hàng trực tuyến, nhóm đã tiền xử lý dữ liệu, phân tích sơ bộ dựa trên thuật toán **Clustering (K-Means), Classification (Decision Trees) và Association Rule Mining** trên **Visual Studio 2019**. Sau đó, nhóm tiến hành vẽ biểu đồ, phân tích và đánh giá với công cụ hỗ trợ là **Power BI**. Từ đó, chúng ta có thể tìm được những sản phẩm tiềm năng, sản phẩm bán chạy và hành vi mua sắm của khách hàng của một cửa hàng trực tuyến ở Mỹ và có thể ứng dụng để phân tích và đánh giá cho những mục đích của riêng mình.

Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Nguyễn Văn Thành** – giảng viên lớp học ‘*Khai phá dữ liệu*’ đã hỗ trợ và giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình học tập. Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

1. **Nội dung**
2. **Giới thiệu dữ liệu – Superstore Dataset**

Nguồn dữ liệu: https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final

Tập dữ liệu **superstore** liên quan đến một cửa hàng trực tuyến có trụ sở tại **Mỹ**. Nó chứa dữ liệu từ năm 2014-2017 và mô tả các giao dịch được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến trong những năm này. Cụ thể, tập dữ liệu chứa thông tin về ngày đặt hàng, vận chuyển, khách hàng và địa điểm của họ, các sản phẩm mà họ đã đặt, số lượng, tổng số tiền, chiếc khấu và lợi nhuận mà cửa hàng đã thu được từ những đơn hàng này.


Tập dữ liệu gồm có 9.994 dòng (rows), mỗi dòng là một giao dịch (transaction) và 21 cột (columns)

Mô tả:


* Row ID: ID cho mỗi dòng
* Order ID: Order ID cho mỗi khách hàng
* Order Date: ngày đặt hàng của đơn hàng
* Ship Date: ngày giao hàng
* Ship Mode: hình thức giao hàng
* Customer ID : ID định danh cho mỗi khách hàng
* Customer Name: tên của khách hàng
* Segment: phân khúc khách hàng
* Country: quốc gia khách hàng sinh sống
* City: thành phố khách hàng sinh sống
* State: tiểu bang khách hàng sinh sống
* Postal code: mã vùng
* Region : vùng lãnh thổ khách hàng sinh sống
* Product ID: ID định danh của mỗi sản phẩm
* Category: thể loại chính
* Sub-category: các thể loại phụ của sản phẩm
* Product Name: tên sản phẩm
* Sales: số tiền thanh toán cho mỗi sản phẩm
* Quantity: số lượng đặt hàng cho mỗi sản phẩm
* Discount: giảm giá
* Profit: lợi nhuận


1. **Phân tích trên Visual Studio 2019**
   1. **Tiền xử lý dữ liệu**

* Thêm cột ‘*Profitable’* dựa trên cột ‘*Profit’*. Nếu ‘*Profit’*<0 - ‘*Loss incurred*’, ‘*Profit’*=0 – ‘*Zero’*, ‘*Profit’*>0 và ‘*Profit’*<=300 – ‘*Normal profit*’, ‘*Profit’*>300 – ‘*High profit*’
* Đưa dữ liệu vào SQL







Dữ liệu ban đầu chưa qua tiền xử lý


* Loại bỏ các cột không cần thiết, thay đổi kiểu dữ liệu cho các cột





Dữ liệu đã qua tiền xử lý

* 1. **Product Mining (Clustering – Kmeans)**
     1. **Thuật toán Kmeans trong kĩ thuật phân cụm (clustering)**
* Giải thuật phân cụm: giả sử ta có một tập dữ liệu và ta cần phải nhóm các dữ liệu có tính chất tương tự nhau vào các cụm khác nhau chưa biết trước. Một cách đơn giản để mô phỏng bài toán này là biểu diễn qua cái nhìn hình học. Các dữ liệu có thể coi là các điểm trong không gian và khoảnh cách giữa các điểm có thể được coi là thông số mức độ giống nhau của chúng. Hai điểm càng gần nhau thì càng giống nhau.
* Kmeans: là một phương pháp đơn giản và phổ biến trong kĩ thuật phân cụm
* Bước 1: chọn k điểm bất kì làm điểm trung tâm.
* Bước 2: nhóm dữ liệu vào một cụm có điểm trung tâm gần nhất với nó. Nếu các cụm sau khi nhóm không thay đổi so với trước khi nhóm thì ta dừng giải thuật.
* Bước 3: với mỗi cụm sau khi nhóm lại, ta cập nhật lại điểm trung tâm của chúng bằng cách lấy trung bình cộng. Sau đó, quay lại bước 2.
* Các hạn chế của giải thuật
* Cần biết số nhóm trước: điều kiện đầu vào của giải thuật cần chỉ rõ giá trị của k, nhưng trong thực tế không phải lúc nào ta cũng biết trước được có bao nhiêu k cả. Dùng phương pháp elbow để xác định k hiệu quả nhất.
* Khởi tạo ảnh hưởng tới chất lượng. Để cải thiện chất lượng thì cần chạy lại nhiều lần.
* Áp dụng vào trong bài toán: phân loại các sản phẩm (product) dựa trên lợi nhuận đem lại (profitable) và giảm giá (discount). Từ đó, ta thấy được những mặt hàng nào ứng với từng loại giảm giá nào thì đem lại lợi nhuận nhiều hay ít, từ đó đưa ra các chiến lược giảm giá hiệu quả hơn để tăng lợi nhuận cho việc kinh doanh.
  + 1. **Phân tích và đánh giá**
* Tạo Data Sources
* Tạo Data Source View
* Tạo Mining Structures
* Kết quả
* Mining models: với mong muốn phân cụm sản phẩm để biết được sản phẩm tạo ra lợi nhuận cho cửa hàng theo từng phân cụm. Nhóm đã tạo ra ProductMining ByDiscountAndProfit, phân cụm theo từng ID sản phẩm dựa trên discount và profit. Với số lượng cụm là 3 và thuật toán sử dụng là scalable K-Means








Cấu hình số lượng cụm (3) và thuật toán xử lý (Kmeans)

* Mining model viewer



Chi tiết thông tin từng cụm

Kết quả được phân thành 3 cụm







* Sản phẩm được chia thành 3 cụm: Cluster1 chứa thông tin về các sản phẩm có lợi nhuận bình thường và không có lợi nhuận, cluster2 chứa thông tin về các sản phẩm có lợi nhuận cao và cluster3 chứa thông tin về các sản phẩm lợi nhuận âm.
* Nhận xét: Các sản phẩm đem lại lợi nhuận trung bình và cao thì có chỉ số giảm giá (discount) thấp. Những sản phẩm làm lỗ vốn hay không đem lại lợi nhuận thì có chỉ số giảm giá cao hơn.
  1. **Profitable (Classification – Decision Trees)**
     1. **Decision Trees in Classification**
* Giải thuật Classification: là một phương pháp trong học máy để dự đoán và gán nhãn cho các mẫu dữ liệu vào các lớp hoặc nhãn đã được xác định trước. Nhiệm vụ của giải thuật này là học từ các mẫu dữ liệu huấn luyện có nhãn đã biết để xây dựng một mô hình hoặc hàm phân loại, sau đó áp dụng mô hình này để dự đoán nhãn cho các mẫu dữ liệu mới mà chưa có nhãn.
* Decision Trees: là một giải thuật phân loại trong học máy và trí tuệ nhân tạo. Nó dựa trên cấu trúc cây để đưa ra các quyết định phân loại dựa trên các thuộc tính của dữ liệu.
* Bước 1: Chọn thuộc tính phân chia.
* Bước 2: Phân chia dữ liệu.
* Bước 3: Xử lý các nhánh con.
* Bước 4: Xây dựng Decision Trees.
* Ưu điểm và hạn chế:
* Ưu điểm:
  + - * Xử lý dữ liệu hỗn hợp và dữ liệu thiếu: có khả năng xử lý dữ liệu hỗn hợp, bao gồm cả dữ liệu rời rạc và dữ liệu số. Xử lý dữ liệu thiếu một cách tự nhiên và hiệu quả.
      * Tính tương tự và tính phân loại đa lớp: Cây quyết định có thể tính toán độ tương tự giữa các mẫu dữ liệu và hỗ trợ phân loại đa lớp.
* Nhược điểm:
  + - * Dễ bị overfitting: Cây quyết định có thể dễ bị overfitting khi cây quá phức tạp và quá fit với dữ liệu huấn luyện, dẫn đến hiệu suất kém trên dữ liệu mới.
      * Nhạy cảm với biến đổi dữ liệu: Những biến đổi nhỏ trong dữ liệu có thể dẫn đến sự thay đổi lớn trong cấu trúc cây quyết định.
      * Khó xử lý các quan hệ phức tạp và không tổng quát hóa tốt.
* Áp dụng vào bài toán: phân loại lợi nhuận (profitable) dựa vào doanh số bán ra của sản phẩm. Từ đó, ta sẽ xác định các điểm phân chia dữ liệu dựa trên giá trị của doanh số bán ra. Các quy tắc phân chia sẽ cho thấy mối quan hệ giữa mức độ doanh số và lợi nhuận.
  + 1. **Phân tích và đánh giá**
* Mining Structures
* Input: discount (giảm giá), quantity (số lượng), sales (doanh số)
* PredictOnly: profitable (khả năng lợi nhuận)
* Key: product (sản phẩm)
* Kết quả
  + Nhận xét: decision trees chia dữ liệu thành hai nhánh nhỏ.
* Nhánh 1: Chứa giá trị doanh số (sales) >= $2265.310 cho mỗi sản phẩm. Nhánh này có doanh số bán ra cao và đem lại lợi nhuận khá nhiều cho cửa hàng superstore.
* Nhánh 2: Chứa giá trị doanh số (sales) < $2265.310 cho mỗi sản phẩm. Nhánh này có doanh số bán ra thấp hơn so với nhanh 1 và đem lại lợi nhuận trung bình nhiều hơn cả. Trong nhánh này còn phân ra 3 nhánh nhỏ khác.
  1. **ShipMode (Association Rule)**
     1. **Association Rule**
* Giải thuật Association Rule: là một quy trình/phương pháp để phân loại dữ liệu vào các nhóm, lớp hoặc hạng mục khác nhau dựa trên các đặc trưng và thuộc tính của chúng. Mục tiêu của giải thuật này là xây dựng một mô hình hoặc một hàm quyết định có khả năng phân loại một mẫu dữ liệu mới thành một trong các lớp đã được định nghĩa trước.
* Association Rule: Apriori có thể nhìn vào quá khứ và khẳng định nếu một việc gì đó xảy ra thì sẽ có tỉ lệ bao nhiêu phần trăm sự việc tiếp theo xảy ra.
* Bước 1: Duyệt toàn bộ cơ sở dữ liệu
* Bước 2: Phân loại và kết hợp các thuộc tính xảy ra chung với nhau
* Bước 3: So sánh và tiếp tục phân loại, kết hợp
* Bước 4: Triển khai và sử dụng
* Ưu điểm và hạn chế:
* Ưu điểm:
  + - * Tính tổng quát hóa tốt, linh hoạt và đa dạng
      * Nó có thể nhìn vào quá khứ để dự đoán tương lai, rất có ích cho các nhà kinh doanh cùng nhiều lĩnh vực khác
* Nhược điểm:
  + - * Thời gian chạy có thể lâu do phải duyệt nhiều lần trong cơ sở dữ liệu
      * Độ phức tạp tính toán: tính toán phức tạp, đặc biệt khi số lượng thuộc tính hoặc mẫu dữ liệu lớn.
* Áp dụng vào bài toán: xác định xem các tiểu bang (State) nào thì hay đi kèm với loại giao hàng (Ship Mode) nào và lợi nhuận mà nó đem lại. Từ đó, ta có thể tối ưu hóa quá trình giao hàng, tập trung vào các tiểu bang và loại giao hàng có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao, hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tận dụng mối quan hệ giữa các yếu tố này và lợi nhuận.
  + 1. **Phân tích và đánh giá**
       - * Mining Structures
* Input: profit (lợi nhuận), state (tiểu bang)
* Predict: Ship Mode (chế độ giao hàng)
* Key: customer (khách hàng)
  + - * + Kết quả:
* Rules: Ta thấy được sự tương quan giữa profit, state và shipmode. Ở New York hay dùng loại giao hàng tiêu chuẩn (Standard Class) hay ở Louisiana thì loại giao hàng trong ngày (Same Day) là phổ biến nhất.




Rules of superstore

* Itemsets: Đây là các tập item của association rule. Tập chứa loại giao hàng tiêu chuẩn và giao hàng hạng hai là support cao hơn so với các loại còn lại.
* Dependency Network: Chứa mạng lưới liên kết của profit, state và shipmode.

1. **Phân tích trên Power BI**
   1. **Tiền xử lý**

* Load dữ liệu
* Sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Order Date
* Loại bỏ dữ liệu null theo Order ID
* Loại bỏ cột ‘Country’
* Thêm cột ‘Profitable’
  1. **Product clustering**

Tổng quan của Product clustering


* + 1. **Map – sum of Profit by State and Sub-Category**

Bằng cách sử dụng màu sắc và các giá trị số trên bản đồ, biểu đồ này cho phép chúng ta so sánh mức độ lợi nhuận giữa các tiểu bang khác nhau. Nó có thể giúp chúng ta nhận ra các tiểu bang nào đóng góp nhiều lợi nhuận nhất hoặc ít lợi nhuận nhất đối với tổng thể, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hoặc chiến lược tương ứng khác nhau vào các tiểu bang có lợi nhuận cao nhằm tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

Nhìn vào biểu đồ này cho ta thấy được lợi nhuận ‘Profit’ theo các ‘State’ và ‘Sub-category’ của sản phẩm. Tiểu bang nào đem lại lợi nhuận nhiều nhất và tiểu bang tiêu thụ từng loại sản phẩm riêng biệt nào.

Trong đó, bang IOWA và North Dakota chuộng các mặt hàng về Art hơn cả.

* + 1. **Waterfall chart – Sum of Quantity by Sub-Category**

Biểu đồ được biểu diễn dưới dạng một loạt các thanh cột nằm dọc, trong đó mỗi cột đại diện cho một loại và độ dài của cột thể hiện giá trị số lượng tương ứng.

Nó giúp chúng ta nhìn thấy sự thay đổi trong tổng số lượng của từng loại và cách mỗi loại đóng góp vào sự thay đổi đó. Điều này có thể giúp chúng ta nhận ra những mục con tạo ra sự gia tăng hoặc giảm số lượng đáng kể và xác định nguyên nhân của sự thay đổi đó.

Từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh liên quan đến quản lý và tối ưu hóa số lượng hàng hóa hoặc sản phẩm trong mỗi loại khác nhau.

Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy được số lượng các mặt hàng đã bán theo ‘Sub-Category’. Blinders là thể loại ‘Sub-Category’ đã bán ra với số lượng nhiều nhất. Ít nhất là Copiers.

* + 1. **Line chart – Sum of Profit and Count of Product by Year**




Bằng cách sử dụng đường cong nó cho phép chúng ta nhìn thấy sự biến đổi liên tục của tổng lợi nhuận và số lượng sản phẩm theo thời gian. Nếu đường cong tăng lên, điều này chỉ ra rằng tổng lợi nhuận và/hoặc số lượng sản phẩm đã tăng theo thời gian và ngược lại.

Biểu đồ Line giúp chúng ta nhận ra xu hướng dài hạn hoặc ngắn hạn cung cấp cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh qua thời gian và có thể giúp chúng ta đưa ra các quyết định liên quan đến chiến lược kinh doanh và tối ưu hóa hiệu suất trong tương lai.


Qua biểu đồ trên, ta thấy được lợi nhuận ‘Profit’ và số lượng các loại ‘Product’ bán ra tăng trưởng trong giai đoạn 2014-2017.

* + 1. **Pie chart – Count of Order by Category**

****

Biểu đồ dùng hình tròn hiển thị các mục dưới dạng phần trăm giúp chúng ta nhìn thấy sự phân bố và quan trọng của mỗi mục đồng thời cũng cho phép chúng ta so sánh tỷ lệ đơn hàng giữa các mục khác nhau và nhận ra mục nào chiếm tỷ lệ lớn hơn hoặc nhỏ hơn trong số lượng đơn hàng. Giúp nhận định tốt các quyết định liên quan đến chiến lược kinh doanh và tiếp thị trong các danh mục đó.

Biểu đồ trên cho ta thấy tổng quan các đơn đặt hàng theo từng thể loại. Office Supplies là thể loại bán chạy nhất của cửa hàng trên.


* + 1. **Scatter chart – Product clustering by Profit and Discount**

Áp dụng phân cụm (clustering) sẵn có trong Power BI, chúng ta chia ra được 3 cụm sản phẩm. Cluster1 – sản phẩm có tổng Discount thấp (0-1) đem lại tổng lợi nhuận dương nhiều hơn âm và cũng là cụm có các sản phẩm đem lại tổng lợi nhuận cao nhất. Cluster2 – sản phẩm có tổng Discount trung bình (1-2.5) đem lại tổng lợi nhuận âm dương khá đều nhau. Cluster3 – sản phẩm có tổng Discount khá cao (2.5-6.5) nhưng lợi nhuận chỉ loanh quanh ở 0 (dường như là các sản phẩm xả hàng).



* 1. **Customer clustering**
     1. **Pie chart – Count of Customer by Region**

Biểu đồ này giúp chúng ta nhìn thấy phân bố và sự quan trọng của mỗi khu vực trong số lượng khách hàng. Nó cho phép chúng ta so sánh tỷ lệ khách hàng giữa các khu vực khác nhau và nhận ra khu vực nào có số lượng khách hàng lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Biểu đồ Pie chart cung cấp cái nhìn tổng quan về phân phối khách hàng theo từng khu vực và có thể giúp chúng ta phân tích và đưa ra các quyết định liên quan đến chiến lược kinh doanh và tiếp thị trong các khu vực đó. Trên biểu đồ này cho ta thấy được số lượng khách hàng đến từng các khu vực khác nhau. Khách hàng đến từ Tây Mỹ chiếm số lượng lớn nhất và khách hàng Nam Mỹ chiếm số lượng ít nhất.

* + 1. **Scatter chart – Sum of Profit, Sum of Quantity and First Category** by Customer

Áp dụng phân cụm (clustering) sẵn có trong Power BI, chúng ta chia ra được 3 cụm khách hàng. Cluster1 – khách hàng có tổng số lượng mua hàng ít (0-100) nhưng đem lại lợi nhuận nhiều nhất. Cluster2 – khách hàng có tổng số lượng mua hàng trung bình (25-125) đem lại lợi nhuận âm dương khá đều nhau. Cluster3 – khách hàng có tổng số lượng mua hàng khá cao (50-150) nhưng lợi nhuận đem lại không nhiều.

* 1. **Mining dashboard**
     1. **Dashboard: Product**
     2. **Dashboard: Customer**

Có thể tương tác theo với dashboard theo từng thể loại sản phẩm (category), năm (year) và vùng lãnh thổ (region).

1. **Kết luận**

Khai phá dữ liệu trên dữ liệu Superstore cho ta thấy được cái nhìn tổng quan về các mặt hàng bán chạy của cửa hàng điện tử, phân vùng khách hàng.

Các mặt hàng về công nghệ (Technology) ít có các chương trình giảm giá, ít đơn đặt hàng nhưng lợi nhuận đem về cho từng đơn hàng khá cao so với 2 loại mặt hàng còn lại (Office Supplies và Furniture). Các loại hình thức giao hàng cũng phản ánh được mức độ lợi nhuận đem lại cho từng hình thức. Từ đó, chúng ta có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh, giao hàng phù hợp để cửa hàng superstore ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Các khách hàng mua hàng trên cửa hàng điện tử phân phối khá đồng đều giữa các vùng với nhau (West, East, Central and South).

# **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Cluster Analysis in Power BI. InterationInsights. 2022. https://iterationinsights.com/article/cluster-analysis-in-power-bi/
2. Implement Clustering in Power BI. Deepika Singh. 2020.

https://www.pluralsight.com/guides/implement-clustering-in-powerbi

1. Power BI Project End to End. Data Tutorials. 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=Hn9f13uoLAQ

1. Khóa học ‘Khai phá dữ liệu’. Thầy Nguyễn Văn Thành. 2023.
2. Superstore Dataset. Vivek Chowdhury. 2022.

<https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final>

1. Association Rule Mining in SQL Server. Dinesh Asanka. 2020.

<https://www.sqlshack.com/the-association-rule-mining-in-sql-server/>

1. Microsolf Decision Trees in SQL Server. Dinesh Asanka. 2019.

<https://www.sqlshack.com/microsoft-decision-trees-in-sql-server/>