|  |  |
| --- | --- |
| Thuật ngữ tiếng anh | Mô Tả |
| Linearly separable | Tách biệt tuyến tính, nếu tồn tại một đường phẳng phân chia hai class thì ta gọi hai class đó là linearly separable. Các thuật toán classification tạo ra các boundary là các đường phẳng được gọi chung là Linear Classifier. |
| CRISP-DM  (Cross-industry standard process for Data Mining) | Quy trình tiêu chuẩn liên ngành cho khai thác dữ liệu |
| ETL (Extract – Transform - Load) | **Extract**: tức là đi thu gôm dữ liệu từ nhiều nguồn khác.  **Transform:** tức là chuyển đổi dữ liệu.  **Load:** như bạn thấy ở hình trên, sau khi được chuyển đổi thì toàn bộ các dữ liệu này được đưa vào một nơi lưu trữ mới (DataWarehouse) tạm dịch là kho dữ liệu). Kết thúc giai đoạn ETL dữ liệu, giai đoạn đầu tiên để bạn triển khai giải pháp Business Intelligence cho doanh nghiệp của bạn |
| Marketting | Marketing là một hệ thống tổng thể các hoạt động của tổ chức được thiết kế nhằm hoạch định, đặt giá, xúc tiến và phân phối các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu và đạt được các mục tiêu của tổ chức (theo Hiệp hội Marketing Mỹ - AMA) |
| Marketer | Những người làm công việc marketing trong doanh nghiệp được gọi là Marketer. |
| Insight | Trong marketing, Customer Insight là những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của Customers/Consumers. |
| Machine Learning | Machine Learning: (Máy Học) là một lĩnh vực nhỏ của Khoa Học Máy Tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |