**A blue and white rectangular frame

Description automatically generatedĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

**---🙠**🕮**🙢---**

A red and yellow logo

Description automatically generated

**TIỂU LUẬN HỌC PHẦN**

**PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ TRI THỨC KINH DOANH**

NHÓM 7

Đề bài: Retail Sales

**Giáo viên hướng dẫn**: ThS. Nguyễn Danh Tú

**Sinh viên thực hiện:** Nguyễn Hữu Hải

**MSSV:** 2021344

**Lớp:** Kế toán 01- K66

**Mã HP**: MI3600

**Mã lớp:**  150761

***Năm học 2023 - 2024***

**MỤC LỤC**

[**I.** **TỔNG QUAN VỀ DATA WAREHOUSE** 6](#_Toc169303928)

[**1.1** **Data Warehoue là gì ?** 6](#_Toc169303929)

[**1.2** **Vai trò của Data Warehouse** 8](#_Toc169303930)

[**1.3** **Cấu trúc của Data Warehouse** 9](#_Toc169303931)

[***1.3.1*** ***Kiến trúc tổng thể Data Warehouse*** 11](#_Toc169303932)

[**1.4** **Các loại lược đồ dữ liệu** 13](#_Toc169303933)

[***1.4.1 Lược đồ hình sao (Start Schema)*** 13](#_Toc169303934)

[***1.4.2 Lược đồ bông tuyết (Snow Flake Schema)*** 14](#_Toc169303935)

[***1.4.3 Mô hình thiên hà (Galaxy Schema)*** 14](#_Toc169303936)

[***1.4.4 Fact Constellation Schema*** 15](#_Toc169303937)

[**1.5** **Thiết kế Data Warehouse** 15](#_Toc169303938)

[**II.** **TỔNG QUAN VỀ BUSINESS INTELLIGENCE ( BI )** 16](#_Toc169303939)

[**2.1** **Khái niệm về BI** 16](#_Toc169303940)

[**2.2** **Hoạt động chính BI** 17](#_Toc169303941)

[**2.3** **Các tành phần trong hệ thống BI** 18](#_Toc169303942)

[**2.4** **Tổng quan về BI** 20](#_Toc169303943)

[***2.4.1*** ***Ứng dụng*** 20](#_Toc169303944)

[***2.4.2*** ***Xu hướng xây dựng BI*** 22](#_Toc169303945)

[***2.4.3*** ***Lợi ích BI*** 23](#_Toc169303946)

[**III.** **ỨNG DỤNG DATAWAREHOUSE VÀ BI VÀO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LĨNH VỰC BÁN LẺ** 24](#_Toc169303947)

[**3.1** **Tổng quan về bài toán** 24](#_Toc169303948)

[***3.1.1*** ***Tổng quan về bán lẻ*** 24](#_Toc169303949)

[***3.1.2*** ***Giới thiệu về bài toán*** 25](#_Toc169303950)

[**3.2** **Kiến trúc Data Warehouse** 29](#_Toc169303951)

[**3.3 Tiềm xử lý dữ liệu** 30](#_Toc169303952)

[**3.4 Mô hình dữ liệu OLTP** 32](#_Toc169303953)

[***3.4.1 Mô tả cấu trúc trong cơ sở dữ liệu*** 32](#_Toc169303954)

[**3.5 Mô hình dữ liệu OLAP** 34](#_Toc169303955)

[***3.5.1 Mô hình dữ liệu OLAP -ER*** 34](#_Toc169303956)

[**3.6 Các mẫu DashBoard** 35](#_Toc169303957)

[***3.6.1 DashBoard - Doanh thu*** 35](#_Toc169303958)

[***3.6.2 DashBoard – Lợi nhuận*** 39](#_Toc169303959)

[***3.6.3 Forecats*** 44](#_Toc169303960)

[**IV.** **KẾT LUẬN** 45](#_Toc169303961)

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1. 1 Mô hình dữ liệu nhiều chiều 9](#_Toc169509546)

[Hình 1. 2 Đồ thị lược đồ hình sao 13](#_Toc169509547)

[Hình 1. 3 Lược đồ bông tuyết (Snow Flake Schema) 14](#_Toc169509548)

[Hình 1. 4 Mô hình thiên hà (Galaxy Schema) 15](#_Toc169509549)

[Hình 1. 5 Constellation Schema 15](#_Toc169509550)

[Hình 3. 1 Retail Sales Model Canvas 25](#_Toc169509659)

[Hình 3. 2 Data flow 26](#_Toc169509660)

[Hình 3. 3 Quy trình mua hàng chung 26](#_Toc169509661)

[Hình 3. 4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ 27](#_Toc169509662)

[Hình 3. 5 Khám phá dữ liệu 28](#_Toc169509663)

[Hình 3. 6 Biểu đồ khuynh hướng doanh thu 28](#_Toc169509664)

[Hình 3. 7 Biểu đồ Scatter Chart giữa doanh thu và lợi nhuận 29](#_Toc169509665)

[Hình 3. 8 Kiến trúc Data Warehouse 29](#_Toc169509666)

[Hình 3. 9 Định dạng lại ngày 31](#_Toc169509667)

[Hình 3. 10 Sắp xếp lai thứ tự thời gian 31](#_Toc169509668)

[Hình 3. 11 Xóa dữ liệu null 31](#_Toc169509669)

[Hình 3. 12 Xóa dữ liệu trùng lặp Customer ID 32](#_Toc169509670)

[Hình 3. 13 Transform dữ liệu 32](#_Toc169509671)

[Hình 3. 14 Câu trúc Detail Oder 33](#_Toc169509672)

[Hình 3. 15 Cấu trúc Oder 33](#_Toc169509673)

[Hình 3. 16 Cấu trúc Customer 33](#_Toc169509674)

[Hình 3. 17 Cấu trúc Product 34](#_Toc169509675)

[Hình 3. 18 Cấu trúc Category 34](#_Toc169509676)

[Hình 3. 19 Mô hình dữ liệu OLAP- ER 34](#_Toc169509677)

[Hình 3. 20 Mô hình dữ liệu OLAP 35](#_Toc169509678)

[Hình 3. 21 DashBoard Sales 2014 37](#_Toc169509679)

[Hình 3. 22 DashBoard Sales 2015 37](#_Toc169509680)

[Hình 3. 23 DashBoard Sales 2016 38](#_Toc169509681)

[Hình 3. 24 DashBoard Sales 2017 39](#_Toc169509682)

[Hình 3. 25 DashBoard Profit 2014 41](#_Toc169509683)

[Hình 3. 26 DashBoard Profit 2015 41](#_Toc169509684)

[Hình 3. 27 DashBoard Profit 2016 42](#_Toc169509685)

[Hình 3. 28 DashBoard Profit 2017 43](#_Toc169509686)

[Hình 3. 29 Product Category Detail 43](#_Toc169509687)

[Hình 3. 30 Detail Profit Sub-Category 44](#_Toc169509688)

[Hình 3. 31 Forecats 45](#_Toc169509689)

**LỜI MỞ ĐẦU**

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn để tồn tại và phát triển. Để vượt qua những thách thức này, doanh nghiệp cần không ngừng hoàn thiện và nâng cao hoạt động kinh doanh, đồng thời phải xây dựng các chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. Do đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh thường xuyên sẽ giúp các nhà quản trị đánh giá đầy đủ và chính xác mọi diễn biến và kết quả sản xuất kinh doanh. Qua đó, doanh nghiệp có thể nhận diện điểm mạnh và điểm yếu để củng cố, phát huy hoặc cải tiến quản lý, tận dụng tối đa nguồn lực nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Kết quả phân tích là cơ sở để đưa ra các quyết định quản trị ngắn hạn và dài hạn, giúp dự báo, đề phòng và hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới và nền kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp cần nỗ lực lớn mới có thể tồn tại và phát triển. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải hiểu rõ thực lực của doanh nghiệp mình để đề ra các phương hướng phát triển phù hợp. Để đạt được điều này, việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh dựa trên dữ liệu doanh nghiệp cần được thực hiện nghiêm túc. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh có vai trò quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, quyết định sự sống còn của họ. Để thu hẹp khoảng cách giữa dự tính kế hoạch và thực tế, việc phân tích cần được thực hiện cẩn trọng nhằm đảm bảo đánh giá đúng đắn và chính xác. Từ đó, nhà quản trị có thể định hướng tương lai doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển chung của nền kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh và giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, việc phân tích dữ liệu và xây dựng các Dashboard ngày càng trở nên dễ dàng. Vì vậy, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài "Phân tích dữ liệu với bài toán bán lẻ" thông qua hệ cơ sở dữ liệu và quá trình kinh doanh thông minh (BI).

1. **TỔNG QUAN VỀ DATA WAREHOUSE**
   1. **Data Warehoue là gì ?**

Kho dữ liệu (Data Warehouse - DW) là một hệ thống lưu trữ dữ liệu có tính chất chủ đề, tích hợp, theo dõi theo thời gian và có tính bền vững, hỗ trợ quá trình ra quyết định các hoạt động kinh doanh thông minh. Data Warehouse có thể hiểu đơn giản là một tập hợp các dữ liệu và thông tin liên quan đến một chủ đề cụ thể, được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và qua nhiều thời điểm khác nhau mà không bị thay đổi. Hệ thống này được sử dụng để hỗ trợ ra quyết định, phân tích dữ liệu và lập báo cáo quản lý.

Kho dữ liệu tập trung và hợp nhất lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn. Khả năng phân tích của nó cho phép các tổ chức rút ra những hiểu biết kinh doanh có giá trị từ dữ liệu của họ để cải thiện việc ra quyết định. Theo thời gian, nó xây dựng nên một bản ghi lịch sử có thể là vô giá đối với các nhà khoa học dữ liệu và nhà phân tích kinh doanh. Nhờ những khả năng này, kho dữ liệu có thể được coi là “nguồn sự thật duy nhất” của tổ chức.

Một kho dữ liệu điển hình thường bao gồm các yếu tố sau:

* Cơ sở dữ liệu quan hệ để lưu trữ và quản lý dữ liệu
* Giải pháp trích xuất, tải và chuyển đổi (ELT) để chuẩn bị dữ liệu cho phân tích
* Khả năng phân tích thống kê, báo cáo và khai thác dữ liệu
* Công cụ phân tích khách hàng để trực quan hóa và trình bày dữ liệu cho người dùng doanh nghiệp
* Các ứng dụng phân tích khác, phức tạp hơn tạo ra thông tin hữu ích bằng cách áp dụng thuật toán khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các tính năng biểu đồ và không gian cho phép nhiều loại phân tích dữ liệu hơn trên quy mô lớn

Bên cạnh đó, Data Warehouse cũng có những đặc tính nhất định của bản thân hệ cơ sở, bao gồm 04 đặc tính: định hướng theo chủ đề, tích hợp, không biến đổi và biến đổi thoe thời gian. Bốn đặc điểm độc đáo (được mô tả bởi nhà khoa học máy tính William Inmon, người được coi là cha đẻ của kho dữ liệu) từng đề cập rằng: "Một kho dữ liệu là một tập hợp dữ liệu hướng chủ đề, tích hợp, biến thể thời gian, ít biến động hỗ trợ cho quá trình đưa ra quyết định của doanh nghiệp"

* **Định hướng theo chủ đề**: Thông tin trong Data Warehouse chủ yếu tập trung vào việc mô hình hóa và phân tích dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, thay vì xử lý các giao dịch hoặc tác nghiệp hàng ngày. Các chủ đề thường liên quan đến khách hàng, sản phẩm và doanh thu. Mục tiêu của kho dữ liệu là phục vụ các yêu cầu phân tích hoặc khai thác thông tin cụ thể, được gọi là chủ đề, bằng cách cung cấp một góc nhìn đơn giản và loại bỏ dữ liệu không cần thiết cho việc ra quyết định.
* **Tích hợp**: Kho dữ liệu tạo ra sự nhất quán giữa các loại dữ liệu khác nhau từ các nguồn khác nhau. Áp dụng các kỹ thuật và quy trình ETL (Extract, Transform, Load) giúp làm sạch và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn vào một kho dữ liệu tập trung. Quá trình này cho phép người dùng truy cập và xem xét đồng thời nhiều nhóm chỉ tiêu khác nhau, đảm bảo tính nhất quán và chính xác giữa các nguồn dữ liệu.
* **Không biến đổi**: Khi dữ liệu ở trong kho dữ liệu, nó sẽ ổn định và không thay đổi. Kho dữ liệu luôn được tách biệt về mặt vật lý khỏi dữ liệu được sử dụng trong xử lý giao dịch hàng ngày. Vì sự tách biệt này, kho dữ liệu không cần xử lý các giao dịch, khôi phục hay kiểm soát xử lý đồng thời. Thường thì, kho dữ liệu chỉ yêu cầu thực hiện hai hoạt động chính: tải dữ liệu và làm mới dữ liệu.
* **Dữ liệu theo thời gian**: Data Warehouse lưu trữ dữ liệu lịch sử, cho phép phân tích các xu hướng và thay đổi qua các thời kỳ. Dữ liệu được ghi lại với các dấu thời gian cụ thể, giúp theo dõi sự biến đổi và phân tích theo thời gian, điều này rất quan trọng cho việc ra quyết định dựa trên xu hướng dài hạn và sự thay đổi theo thời gian.

Kho dữ liệu được thiết kế tốt sẽ thực hiện các truy vấn rất nhanh, cung cấp thông lượng dữ liệu cao và cung cấp đủ tính linh hoạt cho người dùng cuối để “cắt và xúc xắc” hoặc giảm khối lượng dữ liệu để kiểm tra kỹ hơn nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau—dù ở mức cao mức độ hoặc ở mức độ rất tốt, chi tiết. Kho dữ liệu đóng vai trò là nền tảng chức năng cho môi trường BI phần mềm trung gian cung cấp cho người dùng cuối các báo cáo, bảng thông tin và các giao diện khác.


* 1. **Vai trò của Data Warehouse**

Sự xuất hiện của kho dữ liệu là một phản ứng tự nhiên đối với việc tăng cường nhu cầu xử lý lượng dữ liệu ngày càng lớn. Trong bối cảnh mà nhu cầu lưu trữ dữ liệu liên tục gia tăng, cùng với sự phức tạp ngày càng cao của hệ thống máy tính, kho dữ liệu mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho các doanh nghiệp.

Trong số các lợi ích đó, có thể kể đến:

* **Tích hợp dữ liệu:** Kho dữ liệu giúp tổ chức và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một nguồn duy nhất, và thường được chuẩn hóa về cùng một định dạng. Điều này giải quyết vấn đề phân mảnh và mất cân bằng dữ liệu, đồng thời giúp đáp ứng nhu cầu thông tin của tất cả các người dùng trong tổ chức.
* **Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất:** Kho dữ liệu giúp tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm dữ liệu cần thiết bằng cách tổ chức và lưu trữ dữ liệu một cách có tổ chức giúp người dùng nhanh chóng truy xuất thông tin mà họ cần mà không cần phải tìm kiếm qua nhiều nguồn dữ liệu.
* **Phân tích dữ liệu hiệu quả hơn:** Data Warehouse không chỉ là nơi lưu trữ dữ liệu mà còn là công cụ quan trọng cho việc phân tích dữ liệu. Thông qua việc xử lý và phân tích dữ liệu, Data Warehouse giúp tổ chức và lọc ra những thông tin quan trọng và hữu ích từ dữ liệu nguyên thô, từ đó hỗ trợ quyết định kinh doanh và chiến lược phát triển.
* **Hỗ trợ ra quyết định:** Kho dữ liệu cung cấp các báo cáo và dữ liệu phân tích phong phú, giúp người dùng đưa ra các quyết định kinh doanh hợp lý, nhanh chóng và hiệu quả. Việc dựa vào thông tin chính xác và chi tiết từ kho dữ liệu giúp tối ưu hóa quy trình ra quyết định và đưa ra các quyết định có tính chiến lược.
* **Quản lý dự án và hoạt động:** Kho dữ liệu cung cấp một cơ sở dữ liệu đồng nhất và tin cậy cho các dự án và hoạt động của doanh nghiệp. Việc tổ chức, xác định và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả giúp tăng cường khả năng quản lý và thực hiện các dự án, hoạt động một cách chính xác và hiệu quả.
* **Xử lý lượng dữ liệu lớn:** Với sự tăng trưởng không ngừng của dữ liệu, kho dữ liệu giúp doanh nghiệp quản lý và xử lý lượng dữ liệu lớn một cách hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ và xử lý dữ liệu. Điều này là quan trọng đặc biệt trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh và yêu cầu về thông tin kinh doanh ngày càng cao.
  1. **Cấu trúc của Data Warehouse**

Trong kho dữ liệu, lượng dữ liệu thường rất lớn và không có các hoạt động sửa đổi hoặc tạo mới, mà thường được tối ưu cho việc phân tích và báo cáo. Các thao tác với dữ liệu trong kho dữ liệu thường dựa trên mô hình dữ liệu đa chiều (multidimensional data model), trong đó dữ liệu được tổ chức thành các đối tượng được gọi là data cube (khối dữ liệu). Data cube là trung tâm của việc phân tích, bao gồm các dữ liệu thực tế (facts) và các thuộc tính tạo thành các chiều dữ liệu khác nhau (dimensions).



Hình 1. 1 Mô hình dữ liệu nhiều chiều

Trong kho dữ liệu Data Warehouse, chúng ta thường gặp ba loại dữ liệu: Additive (Cộng hưởng): Đây là loại dữ liệu có thể được tổng hợp thông qua tất cả các chiều dữ liệu (Dimension) trong bảng Fact. Ví dụ, doanh số bán hàng có thể được tổng hợp theo khách hàng, sản phẩm và thời gian. Semi-Additive (Bán cộng hưởng): Đây là loại dữ liệu có thể được tổng hợp cho một số chiều dữ liệu trong bảng Fact, nhưng không phải cho tất cả các chiều. Ví dụ, số lượng hàng tồn kho có thể được tổng hợp theo sản phẩm và thời gian, nhưng không thể tổng hợp theo vị trí lưu trữ. Non-Additive (Không cộng hưởng): Đây là loại dữ liệu không thể tổng hợp cho bất kỳ chiều dữ liệu nào trong bảng Fact. Ví dụ, giá trị trung bình của một sản phẩm không thể được tổng hợp theo thời gian.

Hệ thống kho dữ liệu thường được tổ chức thành ba tầng:

Tầng đáy: Tầng này cung cấp các dịch vụ để lấy dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó chuẩn hoá, làm sạch, tối ưu hóa và lưu trữ dữ liệu đã được tập trung. Tầng giữa: Tầng này cung cấp các dịch vụ để thực hiện các thao tác với dữ liệu, bao gồm dịch vụ OLAP (Online Analytical Processing), để phục vụ cho việc phân tích dữ liệu. Tầng trên: Tầng này là nơi chứa các câu truy vấn, báo cáo và công cụ phân tích dữ liệu, giúp người dùng trực tiếp tương tác với dữ liệu và lấy thông tin cần thiết.

* Trong quá trình phân tích dữ liệu, chúng ta thường gặp các hoạt động OLAP chính:
* Thu nhỏ (Roll-up): Tổng hợp dữ liệu thành phạm vi lớn hơn. Ví dụ: tổng hợp theo năm thay vì theo quý.
* Mở rộng (Drill-down): Phân chia dữ liệu thành các phạm vi nhỏ hơn. Ví dụ: phân chia theo tháng thay vì theo quý.
* Cắt lát (Slice): Xem dữ liệu theo từng lớp một. Ví dụ: chỉ xem doanh số bán hàng của một quý cụ thể.
* Thu nhỏ (Dice): Giảm bớt một phần của dữ liệu.
* Pivot (Rotate): Trực quan hóa dữ liệu, chẳng hạn chuyển từ một biểu đồ 3D sang một biểu đồ mặt phẳng 2D.
  + 1. ***Kiến trúc tổng thể Data Warehouse***

**Data Source Layer (Lớp dữ liệu nguồn)**

Mô tả: Đây là lớp đầu vào của hệ thống DWH (Data Warehouse), nơi thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguồn dữ liệu có thể bao gồm:

* Cơ sở dữ liệu quan hệ (relational databases) như MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server.
* File text (như CSV, TSV).
* File XML (Extensible Markup Language).
* Dữ liệu từ các dịch vụ web (web services) như API REST, SOAP.
* Lịch sử truy cập và hoạt động của người dùng (user activity logs).

Vai trò: Cung cấp dữ liệu thô và đa dạng cho hệ thống DWH, đảm bảo rằng tất cả các nguồn thông tin cần thiết đều được đưa vào quy trình xử lý và phân tích.

**ETL Layer**

Mô tả: ETL (Extract, Transform, Load) là quy trình quan trọng trong việc xây dựng và duy trì DWH.

* Extract (Trích xuất): Lấy dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau.
* Transform (Biến đổi): Chuyển đổi dữ liệu từ định dạng nguồn sang định dạng đích, thực hiện các thao tác làm sạch, chuẩn hóa, và tích hợp dữ liệu.
* Load (Tải): Đưa dữ liệu đã biến đổi vào DWH.

Vai trò: Đảm bảo dữ liệu từ các nguồn khác nhau được xử lý một cách nhất quán và hợp lệ trước khi lưu trữ vào DWH.

**Staging Area**

Mô tả: Là nơi tạm thời lưu trữ dữ liệu trong quá trình chuyển từ nguồn vào DWH. Tại đây, các trường dữ liệu thừa hoặc không cần thiết được loại bỏ và dữ liệu được chuẩn hóa theo chuẩn của DWH.

Vai trò: Tạo một không gian trung gian giúp xử lý và làm sạch dữ liệu trước khi lưu trữ lâu dài trong DWH, đảm bảo chất lượng dữ liệu.

**Data Storage Layer**

Mô tả: Lớp lưu trữ dữ liệu cuối cùng sau khi đã được làm sạch và chuẩn hóa. Dữ liệu ở đây đã sẵn sàng cho các mục đích truy vấn và phân tích.

Vai trò: Lưu trữ dữ liệu đã được chuẩn hóa, đảm bảo rằng dữ liệu có chất lượng cao và có thể dễ dàng truy xuất cho các ứng dụng và người dùng.

**Data Logic Layer**

Mô tả: Lớp lưu trữ các quy luật và logic của doanh nghiệp. Các quy luật này không thay đổi dữ liệu trong DWH nhưng ảnh hưởng đến cách dữ liệu được sử dụng và hiển thị trong các báo cáo và phân tích.

Vai trò: Đảm bảo rằng các quy luật nghiệp vụ được áp dụng một cách nhất quán và đúng đắn trong các báo cáo và phân tích dữ liệu.

**Data Presentation Layer**

Mô tả: Lớp này chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và dữ liệu cho người dùng cuối. Các thông tin này có thể được trình bày dưới dạng bảng, báo cáo đồ họa, biểu đồ, hoặc email báo cáo tự động.

Vai trò: Cung cấp thông tin hữu ích cho người dùng cuối theo yêu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo dữ liệu được trình bày một cách trực quan và dễ hiểu.

**Metadata Layer**

Mô tả: Lưu trữ thông tin về dữ liệu trong DWH, bao gồm thông tin về nguồn gốc dữ liệu, các quy tắc biến đổi, cấu trúc dữ liệu, và các chỉ số hiệu suất.

Vai trò: Cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu trong DWH, hỗ trợ quá trình quản lý, truy xuất và phân tích dữ liệu.


**System Operations Layer**

Mô tả: Lưu trữ thông tin về hoạt động của hệ thống DWH như tình trạng của tiến trình ETL, hiệu suất hệ thống, và lịch sử truy cập của người dùng.

Vai trò: Giám sát và quản lý hoạt động của hệ thống DWH, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả và ghi lại các sự kiện quan trọng để phục vụ cho việc quản lý và bảo trì.

* 1. **Các loại lược đồ dữ liệu**

***1.4.1 Lược đồ hình sao (Start Schema)***

 Gồm 1 bảng Fact (bảng sự kiện) nằm ở trung tâm và được bao quanh bởi những bảng Dimension (bảng chiều). Dữ liệu của lược đồ hình sao không được chuẩn hoá. Các câu hỏi nhằm vào bảng Fact và được cấu trúc bởi các bảng Dimension.


Hình 1. 2 Đồ thị lược đồ hình sao

Đồ thị lược đồ hình sao

**Ưu điểm**: Bảng Fact, Dimension được mô tả rõ ràng, dễ hiểu. Bảng Dim là bảng dữ liệu tĩnh, và bảng Fact là dữ liệu động được nạp bằng các thao tác. Khoá của Fact được tạo bởi khoá của các bảng Dim. Nghĩa là khoá chính của các bảng Dim chính là khoá của bảng Fact.

**Nhược**: Dữ liệu không được chuẩn hoá.


### ***1.4.2 Lược đồ bông tuyết (Snow Flake Schema)***

 Lược đồ bông tuyết là dạng mở rộng của lược đồ hình sao bằng các bổ sung các Dim. Bảng Fact như lược đồ hình sao, bảng Dim được chuẩn hoá. Các chiều được cấu trúc rõ ràng. Bảng Dim được chia thành chiều chính hay chiều phụ.

Hình 1. 3 Lược đồ bông tuyết (Snow Flake Schema)


### ***1.4.3 Mô hình thiên hà (Galaxy Schema)***

Mỗi cái đó bao gồm chỉ một bảng fact và một vài bảng dimension. Nếu chúng ta muốn kết hợp 2 data mart vào làm một. Đây là kiểu mô hình chứa vài bảng fact và chia sẻ các bảng dimension nó được gọi là mô hình galaxy (galaxy schema). Chia sẻ các bảng dimension có thể giảm kích thước của cơ sở dữ liệu đặc biết là khi chia sẻ các bảng dimension có nhiều giá trị.



Hình 1. 4 Mô hình thiên hà (Galaxy Schema)

### ***1.4.4 Fact Constellation Schema***

Dimension trong lược đồ được tách thành các Dimension độc lập dựa trên các cấp độ của hệ thống phân cấp. 

Hình 1. 5 Constellation Schema

* 1. **Thiết kế Data Warehouse**

Trong quá trình thiết kế Data Warehouse, ta cần để ý tới 03 vấn đề chính bao gồm: Data, Structure và Process; cụ thể, ta cần trả lời một số câu hỏi như sau:

**Data**: Cần thông tin gì để hỗ trợ ra quyết định? Ở cấp độ nào? Dữ liệu được lấy từ đâu? định dạng như thế nào? Độ lớn dữ liệu? Mức độ tăng trưởng dữ liệu như thế nào? cần bao nhiêu không gian để chứa?

**Structure**: Dữ liệu cần được xây dựng theo những chiều nào để phục vụ phân tích? Cấu trúc dữ liệu nào là phù hợp với yêu cầu? (Relational OLAP, Multi-Dimensional OLAP, Hybrid OLAP).

**Process**: Tiến trình Extract (truy cập hệ thống nguồn để trích xuất dữ liệu) -Tranform (Kiểm tra, làm sạch, điều chỉnh phù hợp các yêu cầu của DW) -Load (cập nhật DW với dữ liệu được cung cấp từ load Data) được thực hiện như thế nào? Đặt ở đâu? Lập lịch như nào? Có những ngoại lệ nào cần xử lý? ở cấp độ nào?

1. **TỔNG QUAN VỀ BUSINESS INTELLIGENCE ( BI )**
   1. **Khái niệm về BI**

Business Intelligence – BI (hay còn được gọi là Kinh doanh thông minh ) là một dạng công nghệ giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ, qua đó đưa ra quyết định, hành động và dự đoán tương lai.

Trong đó BI bao gồm các kỹ năng, quy trình, công nghệ hay ứng dụng để hỗ trợ ra quyết định. BI là các hoạt động kết hợp giữa phân tích kinh doanh, khai thác dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, công cụ dữ liệu và cơ sở hạ tầng và thực tiễn để giúp tổ chức ra các quyết định-dựa trên data (data-driven decision). BI là công cụ để chuyển đổi những dữ liệu thô thành những thông tin có nghĩa, phục vụ cho mục tiêu phân tích kinh doanh. BI là công nghệ giúp doanh nghiệp hiểu biết về quá khứ và dự đoán tương lai

BI (Business Intelligence) là quy trình và tập hợp các công nghệ mà các doanh nghiệp sử dụng để quản lý khối lượng dữ liệu lớn, khai thác thông tin và tri thức, từ đó giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả hơn. Công nghệ BI mang đến một cái nhìn toàn diện về hoạt động của doanh nghiệp từ quá khứ, hiện tại đến dự đoán tương lai. Mục tiêu của BI là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra quyết định chính xác và kịp thời. Do đó, hệ thống BI thường được xem như là một hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System - DSS).

* 1. **Hoạt động chính BI**

BI (Business Intelligence) được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức và doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tích hợp dữ liệu và phân tích thông tin. Thông thường, khi ban lãnh đạo doanh nghiệp cần thông tin để thống kê, phân tích và đưa ra quyết định chiến lược, họ sẽ yêu cầu các bộ phận hỗ trợ (thường là phòng tài chính) chuẩn bị báo cáo. Quá trình này thường mất nhiều thời gian để liên hệ và tạo lập báo cáo, và kết quả có thể không hoàn toàn chính xác do công việc chủ yếu được thực hiện thủ công với sự hỗ trợ của các công cụ văn phòng như MS Excel.

BI xuất hiện để giải quyết các vấn đề này, cho phép doanh nghiệp trả lời các câu hỏi quan trọng như:

* Top 5 khách hàng quan trọng nhất của doanh nghiệp hiện nay?
* Những thị trường nào tạo ra lợi nhuận lớn?
* Những mặt hàng nào có tiến triển?
* Làm thế nào để tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí quản trị doanh nghiệp ?

Với những doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) hoặc các hệ thống thông tin chuyên biệt khác, BI có thể tự động kết nối với các nền tảng này để cung cấp báo cáo phân tích và thống kê tức thời, hỗ trợ cho việc quản lý và ra quyết định nhanh chóng. BI giúp tạo ra các báo cáo động theo nhiều chiều thông tin khác nhau, bao gồm:

* Hệ thống các biểu đồ động (graphical chart);
* Các chỉ số quản lý hiệu suất (KPIs);
* Hệ thống phân tích và dự báo báo cáo (Simulation and Forecasting reports);
* Phân tích xử lý trực tuyến (Online Analytical Processing - OLAP);
* Khai thác dữ liệu (Data mining);
* Phân tích thống kê (Statistical analysis);
* Dự đoán (Forecasting);
* Xác định xu hướng thị trường (Market trend analysis);
* Đánh giá hành vi khách hàng (Customer behavior analysis);
* Tối ưu hóa chuỗi cung ứng (Supply chain optimization).

Sự ra đời của BI giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quá trình ra quyết định, tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác của các báo cáo và phân tích, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

* 1. **Các tành phần trong hệ thống BI**

***Data Sources (Nguồn dữ liệu)***

Bước đầu tiên trong quy trình BI là thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau. Dữ liệu có thể đến từ nhiều hệ thống khác nhau như hệ thống quản lý nhân sự (HRM), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), các trang thương mại điện tử, hệ thống quản lý tài chính, các phần mềm kế toán, và nhiều nguồn khác. Việc này đảm bảo rằng tất cả các thông tin cần thiết được thu thập đầy đủ để phục vụ cho các bước tiếp theo.

***Data Warehousing (Kho dữ liệu***)

Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được chuyển đến kho dữ liệu (Data Warehouse). Đây là nơi lưu trữ lâu dài dữ liệu bằng các hệ thống thiết bị điện tử của doanh nghiệp. Kho dữ liệu được thiết kế để lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn một cách có hệ thống và dễ dàng truy xuất, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu.

***Integrating Server (Tích hợp máy chủ)***

Trong giai đoạn này, công cụ ETL (Extract, Transform, Load) được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn dữ liệu ban đầu (Data Sources) sang kho dữ liệu (Data Warehouse). Quá trình ETL bao gồm:

* Extract (Trích xuất): Lấy dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
* Transform (Chuyển đổi): Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng chuẩn hóa và phù hợp cho việc lưu trữ trong kho dữ liệu.
* Load (Nạp): Nạp dữ liệu đã chuyển đổi vào kho dữ liệu.

***Analysis Server (Máy chủ phân tích)***

Dữ liệu trong kho dữ liệu sau đó sẽ được đưa vào máy chủ phân tích (Analysis Server). Tại đây, dữ liệu sẽ được xử lý và phân tích dựa trên các nghiệp vụ đã được định nghĩa sẵn. Máy chủ phân tích sẽ tiến hành các thao tác như tổng hợp, so sánh, và phân tích dữ liệu để đưa ra các kết quả có ý nghĩa, giúp hỗ trợ cho việc ra quyết định.

***Reporting Server (Máy chủ báo cáo)***

Máy chủ báo cáo nhận các output từ máy chủ phân tích và tạo ra các báo cáo chi tiết. Các báo cáo này có thể dưới dạng bảng biểu, biểu đồ, hoặc các dạng trực quan khác. Máy chủ báo cáo giúp cung cấp các thông tin phân tích chi tiết và dễ hiểu cho người dùng cuối, hỗ trợ cho việc ra quyết định.

***Data Mining (Khai thác dữ liệu)***

Khai thác dữ liệu là một bước quan trọng trong hệ thống BI. Dữ liệu đã được xử lý và phân tích sẽ được khai thác để tìm ra các mẫu và xu hướng tiềm ẩn. Quá trình này bao gồm:

* Classification (Phân loại): Phân loại dữ liệu vào các nhóm khác nhau.
* Clustering (Phân cụm): Nhóm các đối tượng dữ liệu có đặc điểm tương tự nhau vào cùng một cụm.
* Prediction (Dự đoán): Dự đoán các xu hướng hoặc kết quả trong tương lai dựa trên dữ liệu hiện tại và quá khứ.

***Data Presentation (Trình bày dữ liệu)***

Cuối cùng, dữ liệu đã được khai thác và phân tích sẽ được trình bày dưới dạng các biểu đồ và báo cáo trực quan. Giai đoạn này giúp chuyển đổi các thông tin phức tạp thành các dạng dễ hiểu và có thể hành động được, chẳng hạn như các biểu đồ động (graphical chart), các chỉ số KPI, và các báo cáo phân tích. Việc trình bày dữ liệu một cách trực quan giúp người dùng cuối dễ dàng nắm bắt thông tin và ra quyết định một cách hiệu quả hơn.

A diagram of a business intelligence

Description automatically generated

* 1. **Tổng quan về BI**
     1. ***Ứng dụng***
        1. ***Trực quan hóa dữ liệu***

Phần mềm BI sử dụng một loạt các công cụ phân tích dữ liệu được thiết kế để phân tích và quản lý thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của bạn. Các dữ liệu này, khi được trình bày dưới dạng trực quan, giúp tổ chức theo dõi hiệu suất hoạt động hậu cần, bán hàng, năng suất và nhiều khía cạnh khác.

Một số nền tảng BI cung cấp khả năng báo cáo tùy chỉnh, cho phép người dùng chỉ định các thông số riêng của họ. Trong khi đó, các nền tảng khác cung cấp các mẫu báo cáo sẵn có với các chỉ số tiêu chuẩn ngành.

Bằng cách trình bày dữ liệu dưới dạng hình ảnh trực quan và định dạng dễ hiểu, hệ thống BI cho phép ngay cả những nhân viên ít kinh nghiệm nhất cũng có thể hiểu và rút ra thông tin chi tiết từ dữ liệu. Thay vì phụ thuộc vào các nhà khoa học dữ liệu được đào tạo chuyên sâu, bạn có thể tự phân tích và trình bày dữ liệu của mình cho cổ đông, các bộ phận khác hoặc nhóm của bạn.

* + - 1. ***Quản lý hiệu suất***

Với các ứng dụng BI, các tổ chức có thể theo dõi tiến độ mục tiêu dựa trên các khung thời gian đã được xác định trước hoặc có thể tùy chỉnh. Các mục tiêu hướng tới dữ liệu bao gồm thời hạn hoàn thành dự án, mục tiêu thời gian giao hàng, hoặc mục tiêu bán hàng. Chẳng hạn, nếu bạn muốn đạt một mục tiêu bán hàng nhất định, hệ thống BI của bạn có thể phân tích dữ liệu từ các tháng trước đó và đề xuất một mục tiêu hợp lý để hướng tới dựa trên hiệu suất trong quá khứ.

Bảng điều khiển Power BI cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số quản lý hiệu suất. Các mục tiêu này có thể được theo dõi chặt chẽ để cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về tiến độ, giúp bạn nhận ra những khoảng trống còn lại. Người dùng có thể thiết lập hệ thống cảnh báo khi họ sắp đạt được mục tiêu hoặc nếu thời hạn kết thúc mà vẫn chưa đạt mục tiêu. Điều này giúp các nhà quản lý và nhân viên luôn cập nhật tiến độ của mình và giúp các nhóm tập trung vào mục tiêu.

Người dùng cũng có thể theo dõi việc hoàn thành mục tiêu và sử dụng dữ liệu tiến độ để đánh giá năng suất tổng thể của tổ chức. Thay vì tốn nhiều thời gian để theo dõi hoặc sắp xếp dữ liệu khẩn cấp, thông tin luôn dễ dàng truy cập. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

* + - 1. ***Báo cáo***

Một ứng dụng quan trọng của BI trong kinh doanh là báo cáo. Các công cụ BI thu thập và phân tích các tập dữ liệu phi cấu trúc, sau đó tổ chức và sử dụng chúng để tạo ra nhiều loại báo cáo khác nhau, bao gồm các báo cáo về nhân sự, chi phí, bán hàng, dịch vụ khách hàng và các quy trình khác.

Mặc dù báo cáo và phân tích dữ liệu có nhiều điểm tương đồng, chúng khác nhau đáng kể về mục đích, phân phối, nhiệm vụ và giá trị. Báo cáo là quá trình sắp xếp dữ liệu dưới dạng tóm tắt nhằm theo dõi hoạt động kinh doanh. Ngược lại, phân tích là quá trình khám phá dữ liệu để rút ra những hiểu biết sâu sắc có thể được áp dụng để cải thiện thực tiễn kinh doanh.

Về cơ bản, báo cáo biến dữ liệu thành thông tin đơn giản, trong khi phân tích biến dữ liệu thành thông tin chi tiết hữu ích. Cả hai phương pháp đều giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và giám sát hoạt động, nhưng chúng sử dụng các phương pháp khác nhau để đạt được mục tiêu này. Báo cáo cung cấp cho người dùng thông tin về những gì đang xảy ra, trong khi phân tích giải thích lý do tại sao điều đó xảy ra. Cả hai quy trình đều có thể sử dụng hình ảnh hóa dữ liệu, nhưng không nhất thiết phải luôn như vậy.

Các công cụ BI lý tưởng để xử lý dữ liệu động. Trước đây, việc trực quan hóa dữ liệu thường tĩnh và phải tạo mới mỗi khi có thay đổi biến. Phần mềm BI hiện đại cung cấp các bảng điều khiển tương tác có thể cập nhật theo thời gian thực, mang lại một cấp độ mới về khả năng sử dụng và sự linh hoạt trong phân tích dữ liệu.

* + 1. ***Xu hướng xây dựng BI***

Bên cạnh các nhà quản lý BI, nhóm ứng dụng BI thường bao gồm các kiến trúc sư BI, nhà phát triển, nhà phân tích nghiệp vụ và các chuyên gia quản lý dữ liệu BI. Người sử dụng nghiệp vụ cũng tham gia vào nhóm dự án, đại diện cho phía nghiệp vụ và đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ cần thiết được đáp ứng trong quá trình phát triển BI.

Để hỗ trợ quy trình này, ngày càng nhiều tổ chức chuyển từ mô hình phát triển kiểu thác nước sang Agile BI. Các phương pháp tiếp cận Agile BI và kho dữ liệu sử dụng kỹ thuật phát triển phần mềm Agile để chia nhỏ dự án BI thành các phần nhỏ và phát hành các chức năng cho phân tích nghiệp vụ trên cơ sở lặp và nâng cấp dần. Cách tiếp cận này cho phép các doanh nghiệp đưa các tính năng BI vào thực tiễn nhanh hơn, cũng như làm mịn hoặc điều chỉnh các kế hoạch phát triển khi có thay đổi nghiệp vụ cần thiết hoặc khi xuất hiện các yêu cầu mới, ưu tiên cao hơn các vấn đề cũ.

Việc chuyển sang Agile BI giúp các tổ chức linh hoạt hơn, có khả năng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi và nhu cầu mới trong môi trường kinh doanh, từ đó tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

* + 1. ***Lợi ích BI***

**Khả năng hiển thị dữ liệu**

Một nền tảng BI tốt cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ tất cả dữ liệu quan trọng mà doanh nghiệp có. Không chỉ dừng lại ở việc xem dữ liệu, mà còn cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về dữ liệu và hiển thị theo thời gian thực về mọi khía cạnh của doanh nghiệp. Với khả năng hiển thị chi tiết này, các nhà lãnh đạo có thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi trong doanh nghiệp.

**Báo cáo chính xác**

BI cho phép theo dõi chính xác tất cả các chỉ số KPI và tạo ra các báo cáo chính xác ở mọi cấp độ. Nhờ vào dữ liệu được trực quan hóa, các nhà lãnh đạo có thể phân tích các xu hướng, bao gồm dữ liệu quá khứ và thực hiện một số phân tích dự đoán cho tương lai của doanh nghiệp. BI cũng cho phép xây dựng các chế độ xem cụ thể cho các bên liên quan chính, giúp họ có thể truy cập và xem những dữ liệu quan trọng một cách dễ dàng.

**Hợp lý hóa các quy trình**

BI giúp loại bỏ sự phức tạp liên quan đến các quy trình và tự động hóa việc phân tích. Nó cung cấp các phân tích dự đoán, lập mô hình máy tính, đo điểm chuẩn và các phương pháp luận khác, giúp tối ưu hóa và đơn giản hóa quy trình làm việc.

**Ra quyết định rõ ràng**

BI nâng cao tính minh bạch của dữ liệu, từ đó cải thiện chất lượng của việc ra quyết định. Ngay cả những người không chuyên về kỹ thuật hoặc không phải là nhà phân tích cũng có thể nhanh chóng thu thập và xử lý dữ liệu. Điều này giúp mở rộng sức mạnh của phân tích đến nhiều người dùng hơn, tạo điều kiện cho việc ra quyết định dựa trên dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

1. **ỨNG DỤNG DATAWAREHOUSE VÀ BI VÀO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LĨNH VỰC BÁN LẺ**
   1. **Tổng quan về bài toán**
      1. ***Tổng quan về bán lẻ***

Retail sales là hoạt động bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng thông qua các cửa hàng, siêu thị, trang web bán lẻ, và các kênh phân phối khác. Nó bao gồm việc bán các sản phẩm và dịch vụ từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đến người mua hàng.

**Vai trò:**

* Kinh tế: Retail sales đóng vai trò quan trọng trong kinh tế bằng cách tạo ra doanh số bán hàng, tăng trưởng kinh tế và cung cấp việc làm cho một số lượng lớn người lao động.
* Tiếp thị và Bán hàng: Retail sales là cơ hội để tiếp cận và tương tác trực tiếp với khách hàng. Các doanh nghiệp sử dụng các chiến lược tiếp thị và bán hàng để thu hút và duy trì khách hàng.
* Phân phối: Retail sales cung cấp một kênh phân phối quan trọng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Nó giúp đưa sản phẩm từ nguồn cung đến người tiêu dùng ở nhiều địa điểm khác nhau.
* Dịch vụ khách hàng: Retail sales cung cấp một nền tảng để cung cấp dịch vụ khách hàng, bao gồm hỗ trợ sau bán hàng, đổi trả và bảo hành.

**Kết luận:**

Retail sales không chỉ là quá trình bán hàng, mà còn là một phần quan trọng của nền kinh tế và xã hội. Vai trò của nó không chỉ là tạo ra doanh số và lợi nhuận, mà còn là cơ hội để tạo ra mối quan hệ với khách hàng và cung cấp giá trị cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

A multicolored rectangular structure with text

Description automatically generated with medium confidence

Hình 3. 1 Retail Sales Model Canvas

* + 1. ***Giới thiệu về bài toán***

Tập dữ liệu được sử dụng trong bài phân tích thuộc lĩnh vực bán hàng tại thị trường trong giai đoạn 2014 – 2017. Dữ liệu gồm 3 sheet, Oder gồm 22 thuộc tính và 9994 dữ liệu, Returned có 2 thuộc tính và 296 dữ liệu, People gồn 2 thuộc tính và 4 dữ liệu. Đơn hàng được thực hiện trong suốt 04 năm bao gồm 793 khách hàng khác nhau được chia ra làm 03 bộ phận khách hàng chính: Người tiêu dùng (Consumer), tổ chức (Corporate), văn phòng (Home Office).

A table with numbers and numbers

Description automatically generatedA diagram of a flowchart

Description automatically generated

Hình 3. 2 Data flow

Hình 3. 3 Quy trình mua hàng chung

A diagram of a forecast

Description automatically generated

Hình 3. 4 Sơ đồ quy trình nghiệp vụ

Sau khi xác định được dữ liệu, nhóm bắt đầu xác định các chủ điểm phân tích (Requirement), bao gồm: Sale, Profit, Forecast : các FACT được được phân tích dựa trên các DIM như: Order Date (Month, Quarter, Year), Ship Mode, Segment, Region, State, City, Category, Sub - Category, Product.

Việc phân tích các chủ điểm dựa vào các DIM trên sẽ giúp người sử dụng có cái nhìn tổng quát nhất về kết quả kinh doanh theo nhiều hướng khác nhau , từ đó cung cấp những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định (chân dung khách hàng tiềm năng, dòng sản phẩm được sử dụng nhiều, khu vực bán chạy nhất, dự báo xu hướng sử dụng sản phẩm, doanh thu của sản phẩm...) từ đó cải thiện hiệu suất kinh doanh.

* + 1. ***Khám phá dữ liệu***

A group of rectangular objects with numbers

Description automatically generated

Hình 3. 5 Khám phá dữ liệu

A graph with blue lines and numbers

Description automatically generated

Hình 3. 6 Biểu đồ khuynh hướng doanh thu

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 3. 7 Biểu đồ Scatter Chart giữa doanh thu và lợi nhuận

* 1. **Kiến trúc Data Warehouse**

Diagram of data storage

Description automatically generated

Hình 3. 8 Kiến trúc Data Warehouse

Tầng đầu tiên của kiến trúc là Data Source - “Sample Superstore Sales” được lấy tự hệ cơ sở dữ liệu hoạt động từ các nguồn bên ngoài (file csv, excel...). Những công cụ và tiện ích này thực hiện việc loại bỏ dữ liệu thừa, làm sạch dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu, cập nhật dữ liệu. Dữliệu được lưu trữ vào 3 bảng:

(1) Bảng Detail Order

(2) Bảng Customer

(3) Bảng Order

(4) Bảng Product

(5) Bảng Category

Tầng tiếp theo là việc sử dụng các công cụ tích hợp trên Excel hoặc Power Query nhằm ETL - tiền xử lý dữ liệu trước khi đưa vào Data Warehouse như: Changed Data, Removed Duplicate, Clear data null, Rename colum, …

Tầng giữa là “Storage Layer” bao gồm các Data Warehouse và Data marts được cài đặt dùng mô hình quan hệ OLAP.

Tầng trên cùng là tầng người dùng cuối, gồm các câu truy vấn và các công cụ làm báo cáo, phân tích, công cụ khai thác dữ liệu, thông qua công cụ Power BI về:

(1) Forecast: Dự báo số lượng


(2) Sale: Doanh thu

(3) Profit: Lợi nhuận thu được

## **3.3 Tiềm xử lý dữ liệu**

Đối với dữ liệu được sử dụng trong bài toán, nhóm tiến hành các thao tác như: Remove Colum, Data type , xóa dữ liệu null, xóa dữu liệu trùng lặp, xử dụng các hàm trong exel , transform dữ liệu sang Power BI.

**Data Type**



Hình 3. 9 Định dạng lại ngày

**Remove Colum**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 3. 10 Sắp xếp lai thứ tự thời gian

**Xóa dữ liệu null** A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 3. 11 Xóa dữ liệu null


**Xóa dữ liệu trùng lặp**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 3. 12 Xóa dữ liệu trùng lặp Customer ID

**Transform dữ liệu sang Power BI**



Hình 3. 13 Transform dữ liệu

## **3.4 Mô hình dữ liệu OLTP**

### ***3.4.1 Mô tả cấu trúc trong cơ sở dữ liệu***

**Bảng FACT\_DetailOder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu** |
| 1 | Oder ID | Nvarchar(255) |
| 2 | Product ID | Nvarchar(255) |
| 3 | Customer ID | Nvarchar(255) |
| 4 | Discount | Float |
| 5 | PriceBuy | Money |
| 6 | Profit | Money |
| 7 | Quantity | Int |
| 8 | Sale | Money |

Hình 3. 14 Câu trúc Detail Oder

**Bảng DIM\_Oder**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu** |
| 1 | Customer ID | Nvarchar(255) |
| 2 | Oder ID | Nvarchar(255) |
| 3 | Oder Date | Nvarchar(255) |
| 4 | Ship Date | Nvarchar(255) |
| 5 | Ship Mode | Nvarchar(255) |

Hình 3. 15 Cấu trúc Oder

**Bảng DIM\_Customer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu** |
| 1 | Customer ID | Nvarchar(255) |
| 2 | Customer Name | Nvarchar(255) |
| 3 | City | Nvarchar(255) |
| 4 | Country | Nvarchar(255) |
| 5 | Region | Nvarchar(255) |
| 6 | State | Nvarchar(255) |
| 7 | Segment | Nvarchar(255) |
| 8 | Postal Code | Int |

Hình 3. 16 Cấu trúc Customer

**Bảng DIM\_Product**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu** |
| 1 | Category ID | Nvarchar(255) |
| 2 | Product ID | Nvarchar(255) |
| 3 | Category | Nvarchar(255) |
| 4 | Product Name | Nvarchar(255) |
| 5 | PriceBuy | Money |

Hình 3. 17 Cấu trúc Product


**Bảng DIM\_Category**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu** |
| 1 | Category ID | Nvarchar(255) |
| 2 | Category | Nvarchar(255) |
| 3 | Sub - Category | Nvarchar(255) |

Hình 3. 18 Cấu trúc Category

## **3.5 Mô hình dữ liệu OLAP**

### ***3.5.1 Mô hình dữ liệu OLAP -ER***



Hình 3. 19 Mô hình dữ liệu OLAP- ER

***3.5.2 Mô hình dữ liệu OLAP***

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Hình 3. 20 Mô hình dữ liệu OLAP

## **3.6 Các mẫu DashBoard**

### ***3.6.1 DashBoard - Doanh thu***

Nhìn chung, doanh thu có xu hướng tăng qua các năm, đáng chú ý là doanh thu tập trung chủ yếu vào vào 04 tháng cuối năm do thời điểm này bắt đầu có nhiều chương trình giảm giá các dịp lễ cũng như mọi người đi mua sắm cho những dịp nghỉ cuối năm.Tổng doanh thu trong cả 4 năm là 2.297.201 $ và đã bán được 9.994 nghìn sản phẩm. Mức ROA 0.12 chỉ số này cho biết 100 đồng vốn đầu tư vào kinh doanh tạo ra 0.12 đồng vốn chủ sỡ hữu .West chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất với mức 31,58% sát nút sau đó là East với 29,55% kế tiếp là 21,82% của Central và cuối cùng là 17,05% South, điều đó cho thấy doanh thu phân bổ khá đồng đều các khu vực. Doanh thu chủ yếu danh mục là Phones và Chairs với doanh số gần tương đương nhau.

Tỷ lệ hoàn trả đơn hàng bằng 8% đó là 1 con số khá cao cho thấy nhà quản trị cần xem xét về vấn đề hoàn trả đơn hàng. Còn về tổng số đơn bị trả theo từng phương thức vận chuyển thì Standard Class chiếm nhiều nhất với 59,72% tổng số đơn bị trả , kế tiếp là 19,46% của phương thức Second Class , còn lại 2 phương thức chiếm 20,82%

Năm 2014 đạt 484.247 $. Tại giai đoạnh này thì danh mục Phones ghi nhận doanh dố cao nhất với 77.390 $ . Tỷ suất sinh lời ROA với mức là 0.10 cũng khá thấp. Tỷ lệ hoàn trả đơn hàng lên đến 40% khá cao cho thấy gặp vấn đề trong năm này. Doanh thu theo từng tháng có xu hướng tăng nhưng khá biến động , doanh thu đạt cao nhất tại tháng 9

Năm 2015 doanh thu đạt 470.533 $ có giảm một chút so với năm ngoái với tổng số lượng sản phẩm bán ra là 2.102 nghìn sản phẩm tăng gần gấp đôi so với năm 2015 , tuy nhiên doanh thu lại giảm cho thấy gặp vấn đền trong việc bán sản phẩm . Về tỷ lệ hoàn trả đơn hàng ở năm 2015 cũng khá cao . Mức sinh lời ROA năm 2015 là 0.13 cao hơn năm ngoái. Về doanh thu theo doanh mục sản phẩm đứng đàu là Chair với 71.734 $ và doanh thu phấp nhất thuộc về Fasteners với 545 $, Từ đó thì cần phải xác định nguyên nhân tại sao doanh thu sản phẩm Fasteners lại có doanh thu thấp để đưa ra quyết định có nên dừng sản xuất sản phẩm đó nữa không

Tiếp theo là doanh thu năm 2016 với mức 609.206 $ tăng so với 2 năm trước với tổng số lượng sản phẩm bán ra là 2.57 sản phẩm . Trong đó doanh mục Chair vẫn chiếm doanh thu cao nhất cùng với Phones tiếp sau đó lần lượt là 83.918 $ và 78.962 $. Với mức tỷ lệ hoàn trả đơn hàng thấp hơn so với 2 năm trước cho thấy đã cải thiện về mặt hoàn trả đơn hàng nhưng không có ý nghĩa là không quan tâm đến. Tỷ lệ sinh lời ROA vẫn giữ nguyên mức 0.13 so với năm ngoái

Năm 2017 là năm có doanh thu cao nhất đạt 733.215 $ với lượng tiêu thụ cũng khá là cao so với các năm còn lại là 3.312 sản phẩm. Cùng với doanh thu 2 danh mục chiếm cao nhất vẫn là Phones và Chair cho thấy 2 sản phẩm này đang rất được ưa chuộng từ đó đưa ra các chiến lược cải thiện hơn nữa tuy nhiên cũng cần phảm xem xét đến danh mục Fasteners tại sao doanh thu khá thấp và thấp trong 4 năm liên tiếp. Về tỷ lệ hoàn trả đơn hàng đã cải thiện đáng kể với 24% những con số này vẫn còn cao. Doanh thu sẽ tăng dần vào 4 tháng cuối năm cho thấy doanh nghiệp cần đưa ra những chương trình khuyến mại để thu hút hơn nữa khách hàng mua sản phẩm

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 3. 21 DashBoard Sales 2014

A screenshot of a computer dashboard


Description automatically generated

Hình 3. 22 DashBoard Sales 2015

A screenshot of a computer dashboard

Description automatically generated

Hình 3. 23 DashBoard Sales 2016



Hình 3. 24 DashBoard Sales 2017

### ***3.6.2 DashBoard – Lợi nhuận***


Nhìn chung thì lợi nhuận qua các năm không thay đổi nhiều. Đáng chú ý là chủ yếu gần cuối năm lợi nhuận tăng nhẹ do thời điểm này bắt đầu có nhiều chương trình giảm giá các dịp lễ cũng như mọi người đi mua sắm cho những dịp nghỉ cuối năm. Tổng lợi nhuận từ năm 2014 – 2017 là 286.397 $ với mức sản phẩm bán ra là 9.994 sản phẩm . Mặt hàng Technology chiếm lợi nhuận cao nhất là 145.454 $ tiếp sau đó là Office Supplies với lợi nhuận là 122.491 $ cuối cùng 18.451$ của Furniture. Mức ROA của 4 năm 0.12 chỉ số này cho biết 100 đồng vốn đầu tư vào kinh doanh tạo ra 0.12 đồng vốn chủ sỡ hữu. Lợi nhuận phân bố chủ yếu ở West chiểm 37,86% và boj phận chiếm lợi nhuận cao nhất Consumer với 46,83%.

Năm 2014 ghi nhận được mức lợi nhuận 49.544 $ với mức ROA 0.10 cho thấy lợi nhuận cũng khá thấp. Tổng số lượng sản phẩm bán ra trong năm này là 1.993 sản phẩm theo cơ cấu lợi nhuận thì năm này lợi nhuận đạt cao nhất tại Office Supplies tiếp sau đó là Technology và cuối cùng là Funiture. Lợi nhuận theo từng vùng phâm bó tại West chiếm 40,5% tổng số nhưng khu vực Central chỉ chiểm 1,09% tổng số đây là con số khá thấp. Lợi nhuận đầu năm 2014 sẽ thấp nhất và những tahngs cuối năm sẽ tăng

Năm 2015 lợi nhuận tăng 1 chút so với năm 2014 với mức lợi nhuận là 61.619$ tỷ lệ ROA tăng 1 chút là 0,13. Lợi nhuận giữa các doanh mục có sự phân bố không đều, cụ thể danh mục Phones chiếm doanh thu cao nhất với 10.399$ sau đó là Accessories nhưng có 2 mặt hàng có lợi nhuân bị âm là Bookcates và tables

Lợi nuận năm 2016 cũng tăng một chút so với năm 2015 là 81.795$ cùng với mức ROA tương đương năm 2015 là 0,13. Số lượng sản phẩm bán ra 2.587 sản phẩm lợi nhuận theo Technology chiếm nhiều nhất với 39.774$ . Mặt hàng bán chạy nhất trong năm này là Copiers với mức lợi nhuận 17.742$ thấp nhất đó là Furniture với 6.960$.Lợi nhuanajtheo từng vùng phân bố khá đều trong năm này còn theo từng bộ phận thì Consumer chiếm 43,7% tiếp teho là Coporate với 37,89% cuối cùng 18,37% là Home Office

Năm 2017 với mưc lợi nhuận là 93.215$ cùng với 3.312 sản phẩm bán ra cho thấy năm này có lợi nuận cao nhất trong 4 năm. Danh mục Copiers vẫn giữ lợi nhuận cao nhất 25.031$ còn lại 2 danh mục làm cho lợi nhuận âm là Machines và Tables lần lượt là -2.869$ và -8.140$.Nhình chung thì lợi nhuận năm này tăng chủ yếu vào cuối năm.



Hình 3. 25 DashBoard Profit 2014

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 3. 26 DashBoard Profit 2015

A screenshot of a computer


Description automatically generated

Hình 3. 27 DashBoard Profit 2016


A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 3. 28 DashBoard Profit 2017



Hình 3. 29 Product Category Detail



Hình 3. 30 Detail Profit Sub-Category

### ***3.6.3 Forecats***

Biểu đồ dự báo cho thấy doanh thu trong các quý tiếp theo có xu hướng giảm xuống do các yếu tố bên ngoài nào đó. Từ đó cần phải đưa ra những biện pháp cụ thể để làm giảm đáng kể doanh thu. Xây dựng các chiến lược bán hàng với những mặt hàng bán chạy với lợi nhuận cao từ đó cải thiện được doanh thu

***A screenshot of a computer

Description automatically generated***

Hình 3. 31 Forecats

1. **KẾT LUẬN**

Kết luận phân tích dữ liệu trong lĩnh vực Bán lẻ bao gồm việc hiểu rõ về khách hàng thông qua phân khúc và dự đoán hành vi mua sắm, từ đó tạo ra các chiến lược tiếp thị và khuyến mãi hướng đến từng phân khúc cụ thể. Việc tối ưu hóa hàng tồn kho và cải thiện chuỗi cung ứng giúp quản lý hàng tồn kho hiệu quả, giảm thiểu tình trạng thiếu hàng hoặc dư thừa. Ngoài ra, dữ liệu giúp cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và cải thiện dịch vụ, đồng thời xác định các sản phẩm bán chạy và đánh giá hiệu quả chương trình khuyến mãi, từ đó điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Cuối cùng, ra quyết định dựa trên dữ liệu về chiến lược giá cả và mở rộng thị trường giúp các nhà bán lẻ duy trì và phát triển trong môi trường cạnh tranh.

Thông qua bài báo cáo này, nhóm đã phần nào có thêm cho bản thân những kiến thức quý giá, giúp ích rất nhiều cho quá trình học tập cũng như những định hướng làm việc trong tương lai. Việc phân tích dữ liệu trong lĩnh vực bán lẻ không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành vi và sở thích của khách hàng mà còn giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cách tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và cải thiện trải nghiệm khách hàng. Những hiểu biết này không chỉ có giá trị trong học tập mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, cho phép chúng tôi áp dụng các kỹ năng phân tích dữ liệu vào thực tế công việc. Hơn nữa, việc nắm vững các chiến lược dựa trên dữ liệu cũng giúp chúng tôi tự tin hơn trong việc ra quyết định kinh doanh, từ việc xác định chiến lược giá cả cạnh tranh đến việc tìm kiếm và mở rộng các cơ hội thị trường mới. Nhìn chung, những kiến thức thu được từ bài báo cáo này sẽ là nền tảng vững chắc giúp chúng tôi phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ cũng như các lĩnh vực liên quan khác trong tương lai.