|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** |  |

TIỂU LUẬN CUỐI KỲ

HỌC PHẦN: KHOA HỌC DỮ LIỆU

**TÊN ĐỀ TÀI**

DỰ ĐOÁN SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM ĐÃ BÁN TẠI TIKI.VN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN | LỚP HỌC PHẦN | ĐIỂM BẢO VỆ |
| Nguyễn Thanh Khải | 19N10 |  |

ĐÀ NẴNG, 06/2022

**TÓM TẮT**

Tiki là một trong những trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam. Với chính sách gắt gao để hạn chế hàng nhái, hàng giả nên những thông tin sản phẩm trên tiki có thể tin tưởng được. Nếu có nhu cầu lấy dữ liệu sản phẩm thì tiki là một nguồn tham khảo đáng tin cậy. Nên để có thể chọn ra những sản phẩm chất lượng tốt, được nhiều người tin mua thì việc thu thập dữ liệu từ tiki cũng như thực hiện những đánh giá và tính toán độ chính xác dựa vào những thông tin của sản phẩm là cần thiết. Chính vì thế nên em quyết định chọn đề tài này với mục đích dự đoán những sản phẩm như thế nào thì sẽ được nhiều người tin mua hơn.

**BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sinh viên thực hiện | Các nhiệm vụ | Tự đánh giá theo 3 mức  (Đã hoàn thành/Chưa hoàn thành/Không triển khai) |
| Nguyễn Thanh Khải | - Thu thập dữ liệu từ tiki.vn   * Trích xuất đặc trưng * Mô hình hóa dữ liệu | Đã hoàn thành |

**MỤC LỤC**

Nội dung

[1. Giới thiệu 6](#_Toc107343724)

[2. Thu thập và mô tả dữ liệu 6](#_Toc107343725)

[2.1. Thu thập dữ liệu 6](#_Toc107343726)

[2.2. Mô tả dữ liệu 7](#_Toc107343727)

[3. Trích xuất đặc trưng 10](#_Toc107343728)

[4. Mô hình hóa dữ liệu 11](#_Toc107343729)

[4.1. LinearRegression 11](#_Toc107343730)

[4.2. RandomForestRegressor 11](#_Toc107343731)

[4.3. Đánh giá mô hình 12](#_Toc107343732)

[5. Kết luận 13](#_Toc107343733)

[6. Tài liệu tham khảo 13](#_Toc107343734)

**MỤC LỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1: raw data 6](#_Toc107343735)

[Hình 2: clean data 7](#_Toc107343736)

[Hình 3: Thông tin 4 mẫu đầu tiên 7](#_Toc107343737)

[Hình 4: Mô tả dữ liệu 8](#_Toc107343738)

[Hình 5: Biểu đồ biểu diễn số lượng đã bán và nhóm của sản phẩm 8](#_Toc107343739)

[Hình 6: Biểu đồ biểu diễn điểm đánh giá và tỉ lệ discount của các sản phẩm 9](#_Toc107343740)

[Hình 7: Biểu đồ biểu diễn số lượng đánh giá của sản phẩm 9](#_Toc107343741)

[Hình 8: Biểu đồ biểu diễn số lượng điểm đánh giá của sản phẩm 9](#_Toc107343742)

[Hình 9: Biểu đồ biểu diễn số lượng điểm đánh giá, discount, review 10](#_Toc107343743)

[Hình 10: Các biểu đồ thể hiện độ tương quan của đặc trưng "all\_time\_quantity\_sold" và các đặc trưng khác 10](#_Toc107343744)

[Hình 11: Dữ liệu ban đầu 10](#_Toc107343745)

[Hình 12: Dữ liệu sau khi chuẩn hóa MinMax 11](#_Toc107343746)

[Hình 13: Dữ liệu sau khi chuẩn hóa Robust 11](#_Toc107343747)

[Hình 14: Bảng đánh giá độ chính xác của các mô hình 12](file:///C:\Users\Admin\Downloads\Mau%20tieu%20luan%20KHDL_2022.docx#_Toc107343748)

# 1. Giới thiệu

Từ dữ liệu đã thu thập được trên trang tiki.vn, em sẽ xây dựng các mô hình để dự đoán được số lượng sản phẩm đã được bán. Để làm được điều này cần phải làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đã thu thập sau đó tiến hành xây dựng mô hình để đưa ra đánh giá. Ở đây em chọn ra 2 mô hình để thực nghiệm là Linear Regression và Random Forest Regression. Từ 2 mô hình trên em sẽ so sánh kết quả thu được và chọn ra mô hình có kết quả tốt nhất để áp dụng.

# 2. Thu thập và mô tả dữ liệu

# 2.1. Thu thập dữ liệu


liệu được thu thập từ trang tiki.vn

Để crawl dữ liệu, cần chạy file crawl.py với input là các API “danh sách sản phẩm” đã tìm được trên trang tiki, đó là:

[https://tiki.vn/api/v2/products?limit=48&include=advertisement&aggregations=2&trackity\_id=7ac7bd0c-d274-5d0e-12e8-2c461a9e0820&q=s&page={}](https://tiki.vn/api/v2/products?limit=48&include=advertisement&aggregations=2&trackity_id=7ac7bd0c-d274-5d0e-12e8-2c461a9e0820&q=s&page=%7b%7d)

[https://tiki.vn/api/v2/products/{}](https://tiki.vn/api/v2/products/%7b%7d)

Và output là file product.csv (raw data) chứa các thông tin đã crawl về nhưng vẫn chưa qua xử lý.



Hình : raw data

Tiến hành chạy file clean.ipynb để làm sạch dữ liệu và lưu vào file output.csv (clean data) với 12 trường và 1000 mẫu dữ liệu.


Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động

Hình : clean data

# 2.2. Mô tả dữ liệu

Đọc dữ liệu từ file output.csv sẽ cho ra kết quả như hình dưới:



Hình : Thông tin 4 mẫu đầu tiên

Và được mô tả như sau:

Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động

Hình : Mô tả dữ liệu

Theo đó, bộ dữ liệu sẽ có 1000 mẫu và mỗi mẫu có 12 đặc trưng. (1 đặc trưng Unnamed chứa số thứ tự)

Các đặc trưng có kiểu dữ liệu là số nguyên và số thực là: id, price, original\_price, discount, discount\_rate, rateing\_average, review\_count, day\_ago\_created, all\_time\_quantity\_sold

Các đặc trưng là có kiểu dữ liệu là chuỗi kí tự là: name, type, productset\_group\_name

Chỉ có 2 trường có dữ liệu trống là: day\_ago\_created (1 null) và all\_time\_quantity\_sold (755 null). Trong đó trường all\_time\_quantity\_sold có nhiều dữ liệu trống là bởi những sản phẩm này chưa được bán lần nào trên trang tiki nên thay vì để “0 đã bán” thì người ta không bổ sung dữ liệu vào trường này. Ở phần xử lý dữ liệu em sẽ thay thế các dữ liệu trống này bằng giá trị 0 cho đúng với thực tế.

Các thống kê mô tả:

Ảnh có chứa văn bản


Mô tả được tạo tự động

Hình : Biểu đồ biểu diễn số lượng đã bán và nhóm của sản phẩm


Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động


Hình : Biểu đồ biểu diễn điểm đánh giá và tỉ lệ discount của các sản phẩm




Hình : Biểu đồ biểu diễn số lượng đánh giá của sản phẩm



Hình : Biểu đồ biểu diễn số lượng điểm đánh giá của sản phẩm



Hình 9: Biểu đồ biểu diễn số lượng điểm đánh giá, discount, review



Hình 10: Các biểu đồ thể hiện độ tương quan của đặc trưng "all\_time\_quantity\_sold" và các đặc trưng khác

Nhận xét: Qua các biểu đồ trên, có thể thấy răng trong tổng số 1000 mẫu được xét, thì có rất ít sản phẩm được người dùng để lại bình luận, đánh giá nên số lượng các giá trị là 0 thường chiếm rất nhiều. Và cũng rất ít sản phẩm được giảm giá (discount bằng 0), chủ yếu là giữ nguyên giá gốc không thay đổi.

# 3. Trích xuất đặc trưng

Qua các biểu đồ thể hiện độ tương quan giữa các đặc trưng (Hình 10), em chọn ra các đặc trưng như là price, review\_count, day\_ago\_created, discount, productset\_group\_name để áp dụng vào bài toán dự đoán số sản phẩm đã bán được (all\_time\_quantity\_sold)

Từ bảng mô tả dữ liệu (Hình 4), ta thấy rằng đặc trưng “day\_ago\_created” có 1 dữ liệu trống nên sẽ điền giá trị median vào. Đặc trưng “all\_time\_quantity\_sold” có đến 755 giá trị trống nên sẽ thay thế bằng giá trị 0 vào (0 sản phẩm đã được bán)

Sau khi đã điền các dữ liệu trống, em tiến hành chuẩn hóa dữ liệu áp dụng MinMaxScaler và RobustScaler

Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động

Hình 11: Dữ liệu ban đầu

Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động

Hình 12: Dữ liệu sau khi chuẩn hóa MinMax

Ảnh có chứa bàn

Mô tả được tạo tự động

Hình 13: Dữ liệu sau khi chuẩn hóa Robust

# 4. Mô hình hóa dữ liệu

Với bài toán này, em chọn ra 2 mô hình để xây dựng gồm LinearRegression và RandomForestRegressor.

# 4.1. LinearRegression

LinearRegression (Hồi quy tuyến tính) là một phương pháp thống kê để hồi quy dữ liệu với biến phụ thuộc có giá trị liên tục trong khi các biến độc lập có thể có một trong hai giá trị liên tục hoặc là giá trị phân loại. Nói cách khác hồi quy tuyến tính là một phương pháp để dự đoán biến phụ thuộc (Y) dựa trên giá trị của biến độc lập (X).

Bộ tham số gồm:

Biến phụ thuộc: Y

Biến độc lập: X

# 4.2. RandomForestRegressor

RandomForestRegressor là một tập hợp mô hình, rất có hiệu quả cho các bài toán phân loại vì nó huy động cùng lúc hàng trăm mô hình nhỏ hơn bên trong với quy luật khác nhau để đưa ra quyết định cuối cùng. Mỗi mô hình con có thế mạnh điểm yếu khác nhau nên ta sẽ có cơ hội phân loại chính xác hơn so với khi sử dụng bất kì một mô hình đơn lẻ nào.

Như tên gọi, RandomForest dựa trên cơ sở:

Random: Tính ngẫu nhiên

Forest: nhiều cây quyết định (decision tree)

Bộ tham số gồm:

Biến phụ thuộc: Y

Biến độc lập: X

# 4.3. Đánh giá mô hình

Trước tiên là chọn ra các biến phụ thuộc và biến độc lập để áp dụng vào cả 2 mô hình.

Ở đây các biến độc lập X là: review\_count, price, day\_ago\_created, gr\_name, discount

Biến phụ thuộc Y là: all\_time\_quantity\_sold

Sau đó chia các biến đó thành một tập huấn luyện và kiểm thử với tỉ lệ 7:3

Sau khi tách sẽ tiến hành đào tạo mô hình trên tập huấn luyện và thực hiện các dự đoán trên tập kiểm thử

Trong bài toán này em dựa vào R2 Score để đánh giá độ chính xác của 2 mô hình trên.

Công thức tính: R2 =

Trong đó:

TSS: là một phép đo tổng biến thiên trong tỉ lệ đáp ứng / biến phụ thuộc (Y) và có thể được coi là số lượng biến thiên vốn có trong đáp ứng trước khi hồi quy được thực hiện.

RSS: đo lường lượng biến đổi còn lại không giải thích được sau khi thực hiện hồi quy

TSS – RSS: đo lường mức độ thay đổi trong đáp ứng được giải thích (hoặc loại bỏ) bằng cách thực hiện hồi quy

R2 : giao động từ 0 đến 1, chỉ ra mức độ mà biến phụ thuộc có thể dự đoán được

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự độngÁp dụng vào 2 mô hình và 2 cách chuẩn hóa dữ liệu, ta thu được kết quả sau:

Hình : Bảng đánh giá độ chính xác của các mô hình

Từ bảng trên ta thấy được rằng với mô hình RandomForest sẽ cho ra kết quả R2 cao hơn mô hình Linear nhưng không thể xác định được với cách chuẩn hóa dữ liệu nào thì mô hình sẽ chính xác hơn bởi vì RandomForest là mô hình dựa trên cơ sở là tính ngẫu nhiên nên sẽ cho ra những kết quả khác nhau ở mỗi lần chạy chương trình. Nhưng nhìn chung với cách chuẩn hóa nào hay không thì RandomForest đều cho ra kết quả lớn hơn 91%, khá cao và có thể nói dự đoán hầu như hoàn toàn chính xác nên có thể tin cậy được.

# 5. Kết luận

Để có thể giải quyết bài toán lần này, em đã tự mình đi thu thập dữ liệu thô từ trang tiki.vn và tiến hành xử lý, làm sạch dữ liệu để dễ dàng thực hiện bước mô tả dữ liệu một cách trực quan và dễ tiếp cận hơn.

Tiếp đến là dựa vào mô tả của các đặc trưng mà chọn ra những đặc trưng phù hợp để đưa vào làm biến độc lập và biến phụ thuộc và tiến hành xây dựng 2 mô hình để dự đoán độ tin cậy của bài toán.

Và kết quả là bài toán đã đạt được độ tin cậy khá cao, với R2 score lên đến hơn 91%

Để bài toán tiếp tục phát triển và hoạn thiện thì tốt nhất vẫn là thu thập thêm thật nhiệu dữ liệu hơn nữa và xây dựng thêm nhiều mô hình khác để thực hiện đánh giá, chứ không chỉ phụ thuộc vào 2 mô hình hồi quy cơ bản này.

# 6. Tài liệu tham khảo

SV liệt kê các TLTK đã trích dẫn (cite) trong báo cáo tại đây.

[1]: <https://viblo.asia/p/linear-regression-hoi-quy-tuyen-tinh-trong-machine-learning-4P856akRlY3>, ngày truy cập 28/6/2022

[2]: <https://viblo.asia/p/phan-lop-bang-random-forests-trong-python-djeZ1D2QKWz>, ngày truy cập 28/06/2022

[3]: <https://chidokun.github.io/2020/05/crawl-tiki-products/>, ngày truy cập 20/06/2022