

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**HỌC PHẦN: HỌC MÁY CƠ BẢN**

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG STYLO CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TÍCH HỢP TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý SẢN PHẨM THÔNG MINH

|  |
| --- |
| Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ DUNG |
| Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THỊ KIM THẢO - 6351071066 |
| LÊ HOÀNG PHÚC - 6351071057 |
| VÕ THÀNH HOÀNG PHÚC - 6351071056 |
| Lớp: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Khoá: 63 |

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2025

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**



**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

HỌC PHẦN: HỌC MÁY CƠ BẢN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG STYLO CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TÍCH HỢP TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý SẢN PHẨM THÔNG MINH

|  |
| --- |
| Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ DUNG |
| Sinh viên thực hiện: ĐẶNG THỊ KIM THẢO - 6351071066 |
| LÊ HOÀNG PHÚC - 6351071057 |
| VÕ THÀNH HOÀNG PHÚC - 6351071056 |
| Lớp: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN |
| Khoá: 63 |

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



# NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BÁO CÁO ĐỒ ÁN

BỘ MÔN: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

\*\*\*

**Mã sinh viên: Họ tên SV:**

6351071066 Đặng Thị Kim Thảo

6351071057 Lê Hoàng Phúc

6351071056 Võ Thành Hoàng Phúc

**Khóa:** 63 **Lớp:** Công Nghệ Thông Tin

1. **Tên đề tài báo cáo đồ án**

***XÂY DỰNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG STYLO CHO CỬA HÀNG THỜI TRANG TÍCH HỢP TÌM KIẾM VÀ GỢI Ý SẢN PHẨM THÔNG MINH.***

1. **Mục đích, yêu cầu**
   1. **Mục đích:**

* Xây dựng hệ thống tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh:
* Ứng dụng mô hình Convolutional Neural Network (CNN) để trích xuất đặc trưng (embedding) từ hình ảnh sản phẩm.
* Sử dụng Cosine Similarity để đo mức độ tương đồng giữa các sản phẩm dựa trên đặc trưng hình ảnh.
* Hỗ trợ người dùng tìm kiếm sản phẩm tương tự thông qua hình ảnh đầu vào.
* Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh cho cửa hàng thời trang:
* Áp dụng phương pháp Content-Based Filtering (CBF) để gợi ý sản phẩm dựa trên nội dung mô tả sản phẩm.
* Sử dụng kỹ thuật TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) để biểu diễn đặc trưng văn bản của sản phẩm.
* Kết hợp Cosine Similarity nhằm xác định mức độ tương đồng giữa các sản phẩm và đề xuất danh sách sản phẩm liên quan khi người dùng xem chi tiết một sản phẩm.
  1. **Yêu cầu:**
* Thu thập và tiền xử lý dữ liệu hình ảnh và dữ liệu mô tả sản phẩm thời trang.
* Cài đặt và huấn luyện mô hình CNN để trích xuất đặc trưng hình ảnh sản phẩm.
* Xây dựng hệ thống tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh dựa trên Cosine Similarity.
* Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên Content-Based Filtering sử dụng TF-IDF và Cosine Similarity.
* Đánh giá và trực quan hóa kết quả tìm kiếm và gợi ý sản phẩm.
* Mô phỏng quy trình tích hợp các chức năng tìm kiếm và gợi ý vào ứng dụng di động Stylo.

1. **Nội dung và phạm vi đề tài**
   1. **Nội dung:**

* Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về:
* Mô hình Convolutional Neural Network (CNN) trong xử lý ảnh.
* Phương pháp Content-Based Filtering trong hệ thống gợi ý.
* Kỹ thuật TF-IDF và Cosine Similarity
* Phân tích bài toán tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh trong lĩnh vực thời trang
* Xây dựng bộ dữ liệu gồm hình ảnh và thông tin mô tả sản phẩm thời trang.
* Huấn luyện mô hình CNN để trích xuất embedding từ hình ảnh sản phẩm.
* Xây dựng hệ thống tìm kiếm sản phẩm tương tự dựa trên hình ảnh.
* Xây dựng hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên nội dung mô tả sản phẩm.
* Đánh giá hiệu quả của hệ thống tìm kiếm và gợi ý sản phẩm.
* Thảo luận khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế của hệ thống trong thương mại điện tử
  1. **Phạm vi đề tài:**
* Dữ liệu sử dụng có quy mô nhỏ đến trung bình, phù hợp với giới hạn tài nguyên của Google Colab và tính chất thử nghiệm của đồ án.
* Tích hợp mô hình sau khi train xong vào ứng dụng thực tế.
* Sử dụng các mô hình CNN có sẵn để giảm chi phí huấn luyện.

1. **Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình**
2. **Công nghệ:**

Flutter, ASP.NET Core Web API, FastAPI, SQL Server, TensorFlow, FAISS.

1. **Công cụ:**

Google Colab, Visual Studio Code, Visual Studio, Postman, GitHub

1. **Ngôn ngữ lập trình:**

Python, C#, Dart.

1. **Các kết quả chính dự kiến sẽ đạt được và ứng dụng**
   1. **Kết quả dự kiến:**

* Xây dựng thành công ứng dụng di động Stylo hỗ trợ bán hàng thời trang, tích hợp chức năng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh và gợi ý sản phẩm thông minh.
* Hoàn thiện hệ thống tìm kiếm sản phẩm dựa trên hình ảnh với độ chính xác và hiệu năng phù hợp trong phạm vi đồ án.
* Hoàn thiện hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên nội dung mô tả sản phẩm, hỗ trợ người dùng khám phá các sản phẩm liên quan.
* Mô phỏng kiến trúc hệ thống thực tế, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì.
* Báo cáo chi tiết quá trình xây dựng hệ thống, huấn luyện mô hình và đánh giá.
  1. **Ứng dụng:**
* Người dùng có thể sử dụng hình ảnh sản phẩm để tìm kiếm các sản phẩm tương tự trong hệ thống, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm.
* Khi người dùng xem chi tiết một sản phẩm, hệ thống tự động đề xuất các sản phẩm liên quan dựa trên nội dung mô tả, giúp người dùng khám phá thêm các mặt hàng phù hợp.
* Việc tích hợp chức năng tìm kiếm và gợi ý sản phẩm thông minh giúp tăng khả năng tiếp cận sản phẩm, hỗ trợ quyết định mua hàng và góp phần cải thiện doanh thu cho cửa hàng.

1. **Giáo viên và cán bộ hướng dẫn**

Họ tên: TRẦN THỊ DUNG

Đơn vị công tác: Bộ môn Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: Email:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ngày 04 tháng 09 năm 2025**  **Trưởng BM Công nghệ Thông tin** | **Đã giao nhiệm vụ TKBCDA**  **Giáo viên hướng dẫn** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ThS. Trần Phong Nhã** | **ThS. Trần Thị Dung** |

Đã nhận nhiệm vụ TKBCDA

Sinh viên: Ký tên:

ĐẶNG THỊ KIM THẢO

LÊ HOÀNG PHÚC

VÕ THÀNH HOÀNG PHÚC

Điện thoại: Email:

[6351071066@st.utc2.edu.vn](mailto:6351071066@st.utc2.edu.vn) [6351071057@st.utc2.edu.vn](mailto:6351071057@st.utc2.edu.vn) [6351071056@st.utc2.edu.vn](mailto:6351071056@st.utc2.edu.vn)

# LỜI CẢM ƠN

Qua thời gian học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Giao thông Vận tải phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh, đến nay chúng em đã được trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản để có thể hoàn thành được bài tập cuối kì do giảng viên giao.

Chúng em cảm ơn tập thể các thầy cô giáo Bộ môn Công Nghệ Thông Tin và các thầy cô thỉnh giảng đã giảng dạy, quan tâm và không ngần ngại dành thời gian để chỉ bài và giải đáp những thắc mắc của chúng em trong những tiết học và cả những lúc ngoài giờ.

Và chúng em cảm ơn cô Thạc sĩ Trần Thị Dung đã luôn quan tâm nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng em trong quá trình triển khai và thực hiện bài tập cuối kì. Cô cũng luôn nhắc nhỡ, giúp đỡ mỗi khi chúng em gặp khó khăn, nhờ vậy mà chúng em đã hoàn thành bài tập cuối kì của nhóm mình đúng thời hạn được giao. Nếu không có sự hướng dẫn của cô thì có lẽ chúng em đã khó có thể thực hiện được bài tập đúng theo mong muốn của mình.

Chúng em đã bỏ ra nhiều thời gian để tìm hiểu và trang bị thêm kiến thức nhằm phục vụ cho việc thực hiện ý tưởng, nhưng chắc chắn rằng chúng em sẽ không thể tránh khỏi những sai sót không đáng có vì kiến thức còn hạn chế. Chúng em hi vọng rằng sẽ nhận được những lời góp ý quý báu của cô để có thể hoàn thiện ý tưởng của nhóm một cách tốt nhất có thể.

***TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025***

**Sinh viên thực hiện**

Đặng Thị Kim Thảo

Lê Hoàng Phúc

Võ Thành Hoàng Phúc

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2025***

**Giáo viên hướng dẫn**

**ThS. Trần Thị Dung**

# MỤC LỤC

[NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BÁO CÁO ĐỒ ÁN i](#_Toc217183884)

[LỜI CẢM ƠN vi](#_Toc217183885)

[NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN vii](#_Toc217183886)

[MỤC LỤC viii](#_Toc217183887)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU x](#_Toc217183888)

[DANH MỤC HÌNH ẢNH xi](#_Toc217183889)

[CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 14](#_Toc217183890)

[1.1 Giới thiệu chung về đề tài 14](#_Toc217183891)

[1.1.1 Bối cảnh và sự phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu cá nhân hóa 14](#_Toc217183892)

[1.1.2 Sự cần thiết của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán tiên tiến 15](#_Toc217183893)

[1.2 Mục tiêu nghiên cứu 16](#_Toc217183894)

[1.2.1 Mục tiêu tổng quát 16](#_Toc217183895)

[1.2.2 Mục tiêu cụ thể 16](#_Toc217183896)

[1.3 Phạm vi nghiên cứu 16](#_Toc217183897)

[1.3.1 Đối tượng áp dụng 16](#_Toc217183898)

[1.3.2 Phạm vi chức năng 17](#_Toc217183899)

[CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ THUYẾT 18](#_Toc217183900)

[2.1 Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python và FastApi 18](#_Toc217183901)

[2.1.1 Giới thiệu python 18](#_Toc217183902)

[2.1.2 FastAPI Framework 20](#_Toc217183903)

[2.2 Google Colab 21](#_Toc217183904)

[2.3 Flutter 23](#_Toc217183905)

[2.4 Thuật toán Content-Based Filtering (CBF) 30](#_Toc217183906)

[2.5 Mô hình Convolutional Neural Network (CNN) 31](#_Toc217183907)

[CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU BỘ DỮ LIỆU 33](#_Toc217183908)

[3.1 Tổng quan 33](#_Toc217183909)

[3.2 Đặc điểm của dữ liệu 34](#_Toc217183910)

[3.2.1 Mô tả thuộc tính id 34](#_Toc217183911)

[3.2.2 Mô tả thuộc tính year 35](#_Toc217183912)

[3.2.3 Mô tả thuộc tính gender 36](#_Toc217183913)

[3.2.4 Mô tả thuộc tính masterCategory 36](#_Toc217183914)

[3.2.5 Mô tả thuộc tính subCategory 37](#_Toc217183915)

[3.2.6 Mô tả thuộc tính articleType 37](#_Toc217183916)

[3.2.7 Mô tả thuộc tính baseColour 38](#_Toc217183917)

[3.2.8 Mô tả thuộc tính season 38](#_Toc217183918)

[3.2.9 Mô tả thuộc tính usage 39](#_Toc217183919)

[3.2.10 Mô tả thuộc tính productDisplayName 39](#_Toc217183920)

[CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 40](#_Toc217183921)

[4.1 Thực nghiệm 40](#_Toc217183922)

[4.1.1 Phương pháp xây dựng và huấn luyện mô hình CBF 40](#_Toc217183923)

[4.1.2 Xây dựng và huấn luyện mô hình CNN 45](#_Toc217183924)

[4.2 Kết quả đạt được 50](#_Toc217183925)

[CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 52](#_Toc217183926)

[5.1 Giao diện chính 52](#_Toc217183927)

[5.2 Giao diện xử lý 59](#_Toc217183928)

[KẾT KUẬN 68](#_Toc217183929)

[Kết quả đạt được 68](#_Toc217183930)

[Hạn chế 68](#_Toc217183931)

[Hướng phát triển 69](#_Toc217183932)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 70](#_Toc217183933)

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

[Bảng 3.1 Các đặc trưng của tập dữ liệu 2 33](#_Toc217183061)

# 

# DANH MỤC HÌNH ẢNH

[Hình 2.1 Ảnh minh họa về Python 18](#_Toc217183000)

[Hình 2.2 Ảnh minh họa về google colab 21](#_Toc217183001)

[Hình 2.3 Các lớp kiến trúc 25](#_Toc217183002)

[Hình 2.4 Cấu trúc của 1 ứng dụng 28](#_Toc217183003)

[Hình 3.1 Mô tả thuộc tính id 34](#_Toc217183004)

[Hình 3.2 Mô tả thuộc tính year 35](#_Toc217183005)

[Hình 3.3 Mô tả thuộc tính gender 36](#_Toc217183006)

[Hình 3.4 Mô tả thuộc tính masterCategory 36](#_Toc217183007)

[Hình 3.5 Mô tả thuộc tính subCategory 37](#_Toc217183008)

[Hình 3.6 Mô tả thuộc tính articleType 37](#_Toc217183009)

[Hình 3.7 Mô tả thuộc tính baseColour 38](#_Toc217183010)

[Hình 3.8 Mô tả thuộc tính season 38](#_Toc217183011)

[Hình 3.9 Mô tả thuộc tính usage 39](#_Toc217183012)

[Hình 3.10 Mô tả thuộc tính productDisplayName 39](#_Toc217183013)

[Hình 4.1 Báo cáo gợi ý sản phẩm 42](#_Toc217183014)

[Hình 4.2 Heatmap mức độ giống nhau giữa các sản phẩm 43](#_Toc217183015)

[Hình 4.3 Phân bổ danh mục trong danh sách gợi ý 44](#_Toc217183016)

[Hình 4.4 Biểu đồ mô tả hiệu suất của mô hình gợi ý 45](#_Toc217183017)

[Hình 4.5 Biểu đồ so sánh 4 metric theo từng ảnh 45](#_Toc217183018)

[Hình 4.6 Biểu đồ phân bố embedding 46](#_Toc217183019)

[Hình 4.7 Biểu đồ so sánh hiệu năng 3 mô hình 47](#_Toc217183020)

[Hình 4.8 Ma trận tương quan 48](#_Toc217183021)

[Hình 4.9 Biểu đồ phân bố điểm 49](#_Toc217183022)

[Hình 4.10 Biểu đồ outlier 50](#_Toc217183023)

[Hình 5.1 Giao diện màn hình đăng ký 52](#_Toc217183024)

[Hình 5.2 Giao diện màn hình đăng nhập 53](#_Toc217183025)

[Hình 5.3 Giao diện trang chủ 54](#_Toc217183026)

[Hình 5.4 Giao diện màn hình phân loại và danh mục 55](#_Toc217183027)

[Hình 5.5 Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm 56](#_Toc217183028)

[Hình 5.6 Giao diện màn hình yêu thích sản phẩm 57](#_Toc217183029)

[Hình 5.7 Giao diện màn hình thông báo 58](#_Toc217183030)

[Hình 5.8 Giao diện màn hình quản lý tài khoản 59](#_Toc217183031)

[Hình 5.9 Giao diện màn hình tìm kiếm sản phẩm thông thường 60](#_Toc217183032)

[Hình 5.10 Giao diện màn hình tìm kiểm sản phẩm bằng hình ảnh 61](#_Toc217183033)

[Hình 5.11 Kết quả khi tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh 61](#_Toc217183034)

[Hình 5.12 Giao diện màn hình lọc sản phẩm theo phân loại và danh mục 62](#_Toc217183035)

[Hình 5.13 Giao diện màn hình giỏ hàng 62](#_Toc217183036)

[Hình 5.14 Giao diện màn hình điền thông tin thanh toán 63](#_Toc217183037)

[Hình 5.15 Giao diện màn hình cập nhật thông tin tài khoản 64](#_Toc217183038)

[Hình 5.16 Giao diện màn hình quản lý địa chỉ 65](#_Toc217183039)

[Hình 5.17 Giao diện màn hình gợi ý sản phẩm 66](#_Toc217183040)

[Hình 5.18 Giao diện màn hình lịch sử đơn hàng 67](#_Toc217183041)

**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên thành viên** | **Công việc được giao** | **Đánh giá** |
| Đặng Thị Kim Thảo | Xây dựng giao diện chương trình.  Huấn luyện và tích hợp mô hình CNN cho chức năng tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh. | 35% |
| Lê Hoàng Phúc | Nghiên cứu và tìm hiểu cơ sở lý thuyết cho toàn bộ chương trình.  Khảo sát yêu cầu, phân tích nghiệp vụ và thiết kế hệ thống cho toàn bộ chương trình. | 30% |
| Võ Thành Hoàng Phúc | Xây dựng Backend cho toàn bộ chương trình.  Huấn luyện và tích hợp mô hình CBF cho chức năng gợi ý sản phẩm. | 35% |

# CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

## 1.1 Giới thiệu chung về đề tài

### 1.1.1 Bối cảnh và sự phát triển của thương mại điện tử và nhu cầu cá nhân hóa

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, thương mại điện tử trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Người tiêu dùng hiện đại ngày càng có xu hướng ưu tiên các nền tảng trực tuyến thay vì mua sắm truyền thống. Với sự phát triển của hạ tầng Internet, thiết bị di động và các hệ thống thanh toán điện tử, hành vi mua hàng của người dùng đã thay đổi sâu sắc, tạo nên một thị trường thương mại điện tử rộng lớn và cạnh tranh khốc liệt.

Riêng tại Việt Nam, giai đoạn 2020–2024 đã chứng kiến sự bùng nổ của các nền tảng TMĐT như Shopee, Lazada, Tiki,… kéo theo việc hàng nghìn cửa hàng thời trang, phụ kiện chuyển sang bán hàng trực tuyến để tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn. Các cửa hàng thời trang vừa và nhỏ cũng bắt đầu nhận thấy rằng nếu chỉ kinh doanh theo kiểu truyền thống thì khó cạnh tranh và khó duy trì lượng khách ổn định. Việc xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp không chỉ giúp mở rộng thị trường mà còn giúp giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa quy trình xử lý đơn hàng và cung cấp trải nghiệm mua sắm tốt hơn.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ đó, hành vi người dùng cũng trở nên phức tạp và khó dự đoán hơn. Khách hàng mong muốn được tương tác trong một môi trường đem đến cảm giác “riêng tư” và “hiểu họ”. Khái niệm **cá nhân hóa trải nghiệm** ngày càng quan trọng: người mua không muốn xem hàng loạt sản phẩm không liên quan mà muốn nhìn thấy những mặt hàng phù hợp đúng nhu cầu, đúng phong cách, đúng kích cỡ và sở thích của mình.

Đây chính là lý do mà các hệ thống thương mại điện tử hiện đại không chỉ dừng lại ở việc hiển thị sản phẩm, mà còn phải biết học hỏi từ hành vi khách hàng để đưa ra các gợi ý thông minh. Những nền tảng lớn coi AI và phân tích dữ liệu là chìa khóa để giữ chân khách hàng và tăng tỉ lệ mua hàng.

Trong khi đó, đa số cửa hàng thời trang vừa và nhỏ lại chưa có điều kiện triển khai các hệ thống hiện đại như vậy. Việc quản lý đơn hàng, sản phẩm, kho hàng, theo dõi doanh thu hay phân tích hành vi khách hàng hầu hết vẫn thực hiện thủ công hoặc sử dụng các phần mềm rời rạc. Điều này tạo ra sự chậm trễ, sai sót và không có khả năng hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Từ thực tế đó, nhóm quyết định xây dựng **ứng dụng di động Stylo**, vừa đáp ứng được các chức năng cơ bản của một hệ thống thương mại điện tử, vừa kết hợp thêm các yếu tố thông minh giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hoạt động kinh doanh cho cửa hàng.

### 1.1.2 Sự cần thiết của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán tiên tiến

Cùng với sự phát triển của công nghệ dữ liệu và học máy, Trí tuệ nhân tạo đã trở thành công nghệ cốt lõi trong thương mại điện tử toàn cầu. Các hệ thống AI hiện nay có khả năng phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, học từ các mẫu hành vi của người dùng và đưa ra quyết định hoặc dự đoán với độ chính xác cao. Việc ứng dụng AI trong TMĐT không còn là xu hướng mà đã trở thành tiêu chuẩn để cạnh tranh. Một số lý do khiến việc tích hợp AI vào hệ thống bán hàng thời trang trở nên vô cùng cần thiết:

Cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm, trí tuệ nhân tạo giúp hệ thống hiểu rõ từng khách hàng hơn thông qua: Sản phẩm họ xem và tương tác nhiều nhất, thói quen mua sắm theo thời điểm, màu sắc, kích cỡ, phong cách thời trang họ ưu tiên, các đánh giá và phản hồi của họ. Từ đó, hệ thống đưa ra danh sách sản phẩm gợi ý phù hợp, giúp: Tăng khả năng khách hàng đưa sản phẩm vào giỏ, rút ngắn thời gian tìm kiếm, tăng mức độ hài lòng, gia tăng doanh số.

Tự động hóa quy trình vận hành: Thay vì quản trị viên phải phân tích thủ công doanh thu, sản phẩm nổi bật hay tỉ lệ chuyển đổi, AI có thể: Tự động phân tích dữ liệu bán hàng, phát hiện xu hướng sản phẩm sắp “hot”, đề xuất nhập hàng, phát hiện bất thường trong hành vi mua hàng. Điều này giúp quản trị viên tiết kiệm thời gian và ra quyết định chính xác hơn.

Tìm kiếm thông minh bằng hình ảnh: Nhiều khách hàng không biết phải mô tả sản phẩm bằng từ khóa như thế nào. Vì vậy, tìm kiếm bằng ảnh giúp: Người dùng chỉ cần chụp lại sản phẩm mình thích, hệ thống sử dụng CNN để tìm sản phẩm giống nhất trong cửa hàng, tăng hiệu quả tiếp cận sản phẩm ngay cả khi khách không biết cách gọi tên.

## 1.2 Mục tiêu nghiên cứu

### 1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống bán hàng thời trang trực tuyến hoạt động trên nền tảng di động, thân thiện với người dùng, tích hợp đầy đủ chức năng từ tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, giỏ hàng đến đặt hàng và đánh giá sản phẩm. Hệ thống đồng thời phải hỗ trợ quản trị viên quản lý sản phẩm, kho hàng, đơn hàng, người dùng và thống kê doanh thu một cách trực quan và dễ sử dụng.

Bên cạnh đó, đề tài hướng tới việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, tăng hiệu quả kinh doanh.

### 1.2.2 Mục tiêu cụ thể

**a. Mục tiêu về mặt kĩ thuật và kiến trúc hệ thống**

* Xây dựng backend theo kiến trúc ASP.NET Core Web API đảm bảo bảo mật, hiệu suất và dễ mở rộng.
* Thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server có cấu trúc rõ ràng, hỗ trợ truy vấn tối ưu.
* Phát triển frontend bằng Flutter với giao diện hiện đại, dễ dùng, đồng bộ trên Android.
* Tích hợp các mô hình AI: Gợi ý sản phẩm (CBF), tìm kiếm bằng ảnh (CNN)

**b. Mục tiêu về mặt chức năng và nghiệp vụ**

* Cung cấp đầy đủ quy trình mua sắm.
* Mang lại cho khách hàng trải nghiệm cá nhân hóa thông minh hơn.
* Tạo môi trường quản lý hiệu quả cho quản trị viên.
* Hỗ trợ thống kê chính xác để chủ cửa hàng ra quyết định.
* Đảm bảo hệ thống hoạt động mượt, an toàn, ổn định.

## 1.3 Phạm vi nghiên cứu

### 1.3.1 Đối tượng áp dụng

Hệ thống được xây dựng hướng tới: Khách hàng mua sắm thời trang trên thiết bị di động, quản trị viên cửa hàng, bộ phận xử lý dữ liệu và AI của hệ thống. Hệ thống tập trung vào quy mô cửa hàng vừa và nhỏ nhưng có khả năng mở rộng về lâu dài.

### 1.3.2 Phạm vi chức năng

**a. Chức năng cơ bản của khách hàng**

* Đăng ký/đăng nhập.
* Xem sản phẩm theo danh mục.
* Tìm kiếm từ khóa, bộ lọc, hình ảnh.
* Xem chi tiết, đánh giá, lựa chọn kích cỡ – màu sắc.
* Thêm vào giỏ hàng, đặt hàng.
* Sản phẩm yêu thích.
* Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.

**b. Chức năng quản trị viên**

* Quản lý sản phẩm.
* Quản lý tồn kho.
* Quản lý đơn hàng.
* Quản lý người dùng.
* Dashboard thống kê.

**c. Chức năng ứng dụng của trí tuệ nhân tạo**

* Gợi ý sản phẩm thông minh.
* Tìm kiếm bằng hình ảnh.

# CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ THUYẾT

## 2.1 Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python và FastApi

### 2.1.1 Giới thiệu python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, dễ đọc và dễ hiểu. Nền tảng nổi tiếng với cú pháp đơn giản và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điển hình như phát triển website, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nhiều ứng dụng khác. Python có cú pháp linh hoạt và cấu trúc dữ liệu mạnh mẽ, công nghệ được hỗ trợ bởi một cộng đồng lớn. Điều này đã mang đến các thư viện và framework phong phú mà người dùng có thể sử dụng để xây dựng các ứng dụng phức tạp. Python cũng là một trong những ngôn ngữ phổ biến cho người mới học lập trình nhờ vào tính linh hoạt của nó.



Hình 2.1 Ảnh minh họa về Python

Những lợi ích của python:

* Cú pháp đơn giản và dễ đọc, phù hợp cho người mới học lập trình và cũng dễ dàng cho những người có kinh nghiệm.
* Python được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như phát triển website, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu và nhiều ứng dụng khác. Điều này làm cho Python trở thành một ngôn ngữ lập trình linh hoạt và tiện lợi.
* Cộng đồng Python khá lớn và luôn hoạt động tích cực nhằm cung cấp nhiều thư viện, framework hữu ích. Người dùng sẽ được nhận sự hỗ trợ từ cộng đồng thông qua tài liệu, diễn đàn và các nguồn thông tin trực tuyến.
* Python cung cấp nhiều thư viện mạnh mẽ cho phân tích dữ liệu như Pandas, NumPy, và Matplotlib. Bộ ngôn ngữ giúp người dùng xử lý và thể hiện dữ liệu một cách hiệu quả.
* Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau và trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình chéo phổ biến.
* Ngôn ngữ Python là mã nguồn mở và miễn phí, cho phép người dùng tự do sử dụng, phân phối và thay đổi phiên bản của nó.

Phương thức hoạt động chính của python

* Python có nhiều framework phát triển web phổ biến, ví dụ như Django, Flask, Pyramid và Fast API. Đây là các công cụ tối ưu giúp lập trình viên phát triển ứng dụng web từ phía máy chủ một cách dễ dàng và hiệu quả.
* Các framework này cung cấp nhiều tính năng như xử lý URL, tương tác cơ sở dữ liệu, quản lý phiên và tạo giao diện người dùng. Django được xem là một trong những framework phát triển web phổ biến nhất trong cộng đồng Python. Nền tảng cung cấp sẵn các tính năng linh hoạt và nhiều công cụ hữu ích giúp cho việc xây dựng ứng dụng web phức tạp trở nên thuận lợi hơn.
* Flask là một framework nhỏ gọn và linh hoạt hơn nên nó sẽ phù hợp cho việc xây dựng ứng dụng web từ nhỏ đến trung bình. Công nghệ cho phép người dùng tùy chỉnh nhiều hơn trên một hệ thống. Pyramid cũng là tiện ích cung cấp chế độ hoạt động mạnh mẽ, đặc biệt là việc xây dựng ứng dụng lớn và phức tạp.
* Fast API là một framework mới nhưng có tốc độ làm việc khá nhanh. Nền tảng được sử dụng để xây dựng các ứng dụng web hiệu suất cao và API. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án mà người phát triển nên lựa chọn framework phù hợp với ngôn ngữ Python.

Ứng dụng trong khoa học dữ liệu: Ngôn ngữ Python được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và máy học. Cách sử dụng thư viện và framework mạnh mẽ trong Python giúp cho việc phân tích dữ liệu hoặc triển khai mô hình lập trình trở nên dễ dàng hơn.

Dưới đây là một số thư viện quan trọng mà người làm việc trong lĩnh vực này thường sử dụng:

* NumPy: Thư viện mạnh mẽ cho các phép toán trên mảng đa chiều và ma trận, cung cấp các hàm để thao tác dữ liệu số học một cách hiệu quả
* Pandas: Pandas cung cấp cấu trúc dữ liệu và công cụ phân tích dữ liệu mạnh mẽ, đặc biệt là trong việc làm việc với dữ liệu có cấu trúc như bảng và chuỗi thời gian
* Matplotlib và Seaborn: Đây là các thư viện hỗ trợ vẽ đồ thị và trực quan hóa dữ liệu một cách dễ dàng và mạnh mẽ
* Scikit-learn: Scikit-learn là một trong những thư viện học máy phổ biến nhất trong Python, cung cấp nhiều thuật toán lập trình và công cụ cho tiền xử lý dữ liệu, đánh giá mô hình và tinh chỉnh tham số
* TensorFlow và PyTorch: Đây là hai framework phổ biến cho việc triển khai mô hình học sâu (deep learning). Cả hai đều cung cấp API mạnh mẽ để xây dựng và huấn luyện mạng nơ-ron

Những thư viện này cung cấp hệ sinh thái để phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu. Python được xem là ngôn ngữ lập trình hàng đầu trong lĩnh vực này.

### 2.1.2 FastAPI Framework

FastAPI là một framework phát triển web hiện đại được xây dựng trên nền tảng Python, chuyên dùng để xây dựng các Web API hiệu năng cao. FastAPI được thiết kế nhằm tối ưu tốc độ xử lý, đồng thời đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng và dễ bảo trì trong quá trình phát triển ứng dụng.

FastAPI tận dụng các tính năng mới của Python để tự động kiểm tra dữ liệu đầu vào, giúp giảm lỗi và tăng độ an toàn cho hệ thống. Nhờ đó, quá trình phát triển API trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn so với nhiều framework truyền thống.

Đặc điểm nổi bật:

* Hiệu năng cao
* Tự động sinh tài liệu API
* Kiểm tra và xác thực dữ liệu tự động
* Hỗ trợ bất đồng bộ

Vai trò:

* Triển khai dịch vụ tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh
* Triển khai dịch vụ gợi ý sản phẩm thông minh

Lý do chọn:

* Phù hợp với các hệ thống có tích hợp mô hình học máy
* Dễ triển khai, dễ kiểm thử và dễ tích hợp
* Hỗ trợ tốt cho việc xây dựng API phục vụ mô hình học máy
* Có cộng đồng phát triển mạnh và tài liệu đầy đủ

## 2.2 Google Colab

Google Colab là một dịch vụ miễn phí từ Google cho phép bạn viết và chia sẻ mã Python. Người dùng có thể lưu trữ và chạy Notebook trên đám mây thông qua trình duyệt mà không cần kích hoạt cấu hình bộ đệm phức tạp cho máy tính cá nhân.



Hình 2.2 Ảnh minh họa về google colab

Nền tảng cũng cung cấp GPU và TPU để huấn luyện mô hình học và thực hiện các yêu cầu tính toán lớn. Điều này có tác dụng mở rộng sức mạnh xử lý trong điện toán và giảm thời gian chờ đợi khi thực hiện các nhiệm vụ tính toán nặng nề.

Google Colab được phát triển bởi nhóm Google Research nhằm hỗ trợ quá trình nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực học máy tính và khoa học dữ liệu. Công nghệ xuất phát từ nền tảng Jupyter Notebook phổ biến. Sau đó, Colab được kết hợp thêm khả năng tính toán trên tiện ích đám mây vô cùng mạnh mẽ của Google.

Từ đó, quá trình phát triển Google Colab tập trung vào mục tiêu cung cấp một môi trường lập trình linh hoạt và mạnh mẽ. Nền tảng hỗ trợ đa dạng công nghệ tính toán như Python, CUDA, Tensorflow. Kèm theo đó có nhiều thư viện khoa học máy tính và khoa học dữ liệu khác. Đồng thời, dịch cụ còn cung cấp GPU và TPU để tăng cường sức mạnh tính toán.

Các chức năng chính của google colab

* Sử dụng Jupyter Notebooks trực tuyến: Google Colab cho phép tạo và chạy các Jupyter Notebooks trực tuyến mà không cần cài đặt môi trường phát triển phức tạp trên máy tính cá nhân. Giao diện sử dụng tương tự như Jupyter Notebook truyền thống với các cell cho phép thực thi mã Python hoặc viết markdown để tạo nội dung hướng dẫn.
* Khả năng chia sẻ và cộng tác: Người dùng có thể chia sẻ notebook với những người khác để cùng làm việc trên cùng một notebook, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và làm việc nhóm. Các tính năng như bình luận và chế độ chỉnh sửa đồng thời giúp tăng tính tương tác và hiệu quả của quá trình cộng tác.
* Dùng GPU và TPU miễn phí: Google Colab cung cấp truy cập miễn phí đến GPU và TPU, đặc biệt hữu ích cho các tác vụ tính toán nặng về mặt số học, đặc biệt là trong lĩnh vực học máy và deep learning. Việc sử dụng các card GPU hoặc TPU có sẵn giúp tăng tốc độ xử lý và huấn luyện mô hình so với việc sử dụng CPU thông thường.
* Lưu trữ dữ liệu trên Google Drive và tích hợp Google Cloud: Người dùng có thể truy cập và lưu trữ dữ liệu trực tiếp từ Google Drive, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm việc với tập tin dữ liệu lớn. Tích hợp với Google Cloud Platform (GCP) cũng cho phép sử dụng các dịch vụ như BigQuery, Cloud Storage, và các API khác từ GCP trong quá trình làm việc

Ứng dụng của google colab:

* Học máy và khoa học dữ liệu: Google Colab là một công cụ mạnh mẽ cho việc học máy và nghiên cứu khoa học dữ liệu. Với khả năng sử dụng miễn phí GPU và TPU, người dùng có thể xây dựng, huấn luyện và kiểm định các mô hình máy học một cách hiệu quả. Google Colab cung cấp môi trường Jupyter Notebook trực tuyến, cho phép viết và chạy code Python, đồng thời cung cấp các thư viện phổ biến như TensorFlow, Keras, và scikit-learn.
* Phát triển ứng dụng AI và ML: Với sức mạnh của Colab's GPU và TPU, các nhà phát triển có thể tận dụng để phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML). Điều này bao gồm việc xây dựng và đánh giá các mô hình học máy, tạo ứng dụng dự đoán, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện hình ảnh và nhiều ứng dụng AI khác.
* Nghiên cứu và phân tích dữ liệu: Các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích dữ liệu thường sử dụng Google Colab để thực hiện phân tích số liệu, xử lý dữ liệu lớn, và thực hiện các thí nghiệm khoa học. Colab cung cấp khả năng tích hợp dữ liệu từ Google Drive hoặc các nguồn khác, cho phép họ thực hiện các phân tích phức tạp mà không cần tải về dữ liệu về máy cục bộ.
* Giáo dục và đào tạo: Google Colab cũng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nó cung cấp môi trường lập trình Python trực tuyến mà không yêu cầu cài đặt, giúp sinh viên và giáo viên dễ dàng tiếp cận và chia sẻ các notebook học tập. Điều này làm tăng tính tương tác và khả năng học tập cộng đồng trong việc chia sẻ kiến thức và dự án.

## 2.3 Flutter


Flutter là một bộ công cụ giao diện người dùng đa nền tảng được thiết kế để cho phép tái sử dụng mã trên các hệ điều hành như iOS, Android, web và máy tính để bàn, đồng thời cho phép các ứng dụng giao tiếp trực tiếp với các dịch vụ nền tảng bên dưới. Mục tiêu là giúp các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng hiệu suất cao, hoạt động mượt mà trên các nền tảng khác nhau, chấp nhận sự khác biệt khi cần thiết trong khi vẫn chia sẻ càng nhiều mã càng tốt.

Trong quá trình phát triển, ứng dụng Flutter chạy trên máy ảo (VM) cung cấp tính năng tải lại nóng (hot reload) có trạng thái mà không cần biên dịch lại toàn bộ. Khi phát hành, ứng dụng Flutter được biên dịch trực tiếp thành mã máy, có thể là lệnh Intel x64 hoặc ARM, hoặc thành JavaScript nếu nhắm mục tiêu đến web. Framework này là mã nguồn mở, với giấy phép BSD cho phép sử dụng rộng rãi, và có một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ gồm các gói bên thứ ba bổ sung chức năng cho thư viện cốt lõi.

Tổng quan này được chia thành nhiều phần:

* Mô hình lớp : Các thành phần cấu tạo nên Flutter.
* Giao diện người dùng tương tác : Một khái niệm cốt lõi trong phát triển giao diện người dùng Flutter.
* Giới thiệu về widget : Các khối xây dựng cơ bản của giao diện người dùng Flutter.
* Quá trình hiển thị : Flutter chuyển đổi mã giao diện người dùng thành các điểm ảnh như thế nào.
* Tổng quan về các trình nhúng nền tảng : Mã cho phép hệ điều hành di động và máy tính để bàn chạy các ứng dụng Flutter.
* Tích hợp Flutter với các mã nguồn khác : Thông tin về các kỹ thuật khác nhau có sẵn cho ứng dụng Flutter.
* Hỗ trợ cho web : Kết luận về các đặc điểm của Flutter trong môi trường web.

Flutter được thiết kế như một hệ thống phân lớp, có khả năng mở rộng. Nó tồn tại dưới dạng một chuỗi các thư viện độc lập, mỗi thư viện phụ thuộc vào lớp nền tảng bên dưới. Không có lớp nào có quyền truy cập đặc quyền vào lớp bên dưới, và mọi phần của khung phần mềm đều được thiết kế để tùy chọn và có thể thay thế.



Hình 2.3 Các lớp kiến trúc

Đối với hệ điều hành nền tảng, các ứng dụng Flutter được đóng gói theo cùng một cách như bất kỳ ứng dụng gốc nào khác. Một trình nhúng dành riêng cho nền tảng cung cấp điểm truy cập; phối hợp với hệ điều hành nền tảng để truy cập các dịch vụ như bề mặt hiển thị, khả năng truy cập và nhập liệu; và quản lý vòng lặp sự kiện thông báo. Trình nhúng được viết bằng ngôn ngữ phù hợp với nền tảng: hiện tại là Java và C++ cho Android, Swift và Objective-C/Objective-C++ cho iOS và macOS, và C++ cho Windows và Linux. Sử dụng trình nhúng, mã Flutter có thể được tích hợp vào một ứng dụng hiện có dưới dạng một mô-đun, hoặc mã đó có thể là toàn bộ nội dung của ứng dụng. Flutter bao gồm một số trình nhúng cho các nền tảng mục tiêu phổ biến, nhưng cũng tồn tại các trình nhúng khác.

Cốt lõi của Flutter là **công cụ Flutter (Flutter engine**), chủ yếu được viết bằng C++ và hỗ trợ các thành phần cơ bản cần thiết để vận hành tất cả các ứng dụng Flutter. Công cụ này chịu trách nhiệm tạo ảnh bitmap cho các cảnh ghép nối mỗi khi cần vẽ một khung hình mới. Nó cung cấp triển khai cấp thấp của API cốt lõi của Flutter, bao gồm bố cục văn bản đồ họa, nhập/xuất tệp và mạng, môi trường chạy Dart và chuỗi công cụ biên dịch.

Công cụ này được tích hợp vào khung Flutter thông qua thư viện dart:ui, thư viện này bao bọc mã C++ cơ bản trong các lớp Dart. Thư viện này cung cấp các thành phần cơ bản nhất, chẳng hạn như các lớp điều khiển hệ thống nhập liệu, đồ họa và hiển thị văn bản.

Thông thường, các nhà phát triển tương tác với Flutter thông qua framework Flutter , một framework hiện đại, phản ứng nhanh được viết bằng ngôn ngữ Dart. Nó bao gồm một bộ thư viện nền tảng, bố cục và cơ bản phong phú, được cấu thành từ nhiều lớp.


Từ dưới lên trên, ta có:

* [Các lớp nền tảng](https://api.flutter.dev/flutter/foundation/foundation-library.html) cơ bản và các dịch vụ khối xây dựng như [hoạt hình](https://api.flutter.dev/flutter/animation/animation-library.html)**,**[vẽ](https://api.flutter.dev/flutter/painting/painting-library.html) và [cử chỉ](https://api.flutter.dev/flutter/gestures/gestures-library.html) cung cấp các khái niệm trừu tượng thường được sử dụng trên nền tảng cơ bản đó.
* Lớp [hiển thị](https://api.flutter.dev/flutter/rendering/rendering-library.html) cung cấp một lớp trừu tượng để xử lý bố cục. Với lớp này, bạn có thể xây dựng một cây các đối tượng có thể hiển thị. Bạn có thể thao tác các đối tượng này một cách linh hoạt, với cây tự động cập nhật bố cục để phản ánh những thay đổi của bạn.
* Lớp [widget](https://api.flutter.dev/flutter/widgets/widgets-library.html) là một sự trừu tượng hóa về thành phần. Mỗi đối tượng hiển thị trong lớp hiển thị đều có một lớp tương ứng trong lớp widget. Ngoài ra, lớp widget cho phép bạn định nghĩa các tổ hợp lớp mà bạn có thể tái sử dụng. Đây là lớp mà mô hình lập trình phản ứng được giới thiệu.
* Các thư viện [Material](https://api.flutter.dev/flutter/material/material-library.html) và [Cupertino](https://api.flutter.dev/flutter/cupertino/cupertino-library.html) cung cấp bộ điều khiển toàn diện sử dụng các thành phần cơ bản của lớp widget để triển khai ngôn ngữ thiết kế Material hoặc iOS.

Khung Flutter tương đối nhỏ; nhiều tính năng cấp cao mà các nhà phát triển có thể sử dụng được triển khai dưới dạng các gói, bao gồm các plugin nền tảng như [camera](https://pub.dev/packages/camera) và [webview](https://pub.dev/packages/webview_flutter) , cũng như các tính năng độc lập với nền tảng như [ký tự](https://pub.dev/packages/characters) , [HTTP](https://pub.dev/packages/http) và [hoạt ảnh](https://pub.dev/packages/animations) được xây dựng dựa trên các thư viện Dart và Flutter cốt lõi. Một số gói này đến từ hệ sinh thái rộng lớn hơn, bao gồm các dịch vụ như [thanh toán trong ứng dụng](https://pub.dev/packages/square_in_app_payments) , [xác thực Apple](https://pub.dev/packages/sign_in_with_apple) và [hoạt ảnh](https://pub.dev/packages/lottie) .

Phần còn lại của tổng quan này sẽ đi sâu vào từng lớp, bắt đầu với mô hình phản ứng trong phát triển giao diện người dùng. Sau đó, chúng ta sẽ mô tả cách các widget được kết hợp với nhau và chuyển đổi thành các đối tượng có thể được hiển thị như một phần của ứng dụng. Chúng ta sẽ mô tả cách Flutter tương tác với các mã khác ở cấp độ nền tảng, trước khi đưa ra tóm tắt ngắn gọn về sự khác biệt giữa hỗ trợ web của Flutter so với các nền tảng khác.

Sơ đồ sau đây cung cấp cái nhìn tổng quan về các thành phần tạo nên một ứng dụng Flutter thông thường được tạo ra bởi flutter create. Nó cho thấy vị trí của Flutter Engine trong cấu trúc này, làm nổi bật các ranh giới API và xác định các kho lưu trữ nơi các thành phần riêng lẻ được đặt. Chú thích bên dưới làm rõ một số thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả các thành phần của một ứng dụng Flutter.



Hình 2.4 Cấu trúc của 1 ứng dụng

* **Ứng dụng Dart:** Sắp xếp các widget thành giao diện người dùng mong muốn, thực thi logic nghiệp vụ, thuộc sở hữu của nhà phát triển ứng dụng.
* **Khung phần mềm:** Cung cấp API cấp cao hơn để xây dựng các ứng dụng chất lượng cao (ví dụ: widget, kiểm thử va chạm, phát hiện cử chỉ, khả năng truy cập, nhập văn bản). Tổng hợp cây widget của ứng dụng thành một khung cảnh.
* Công cụ: Chịu trách nhiệm chuyển đổi các cảnh ghép thành ảnh bitmap. Cung cấp triển khai cấp thấp các API cốt lõi của Flutter (ví dụ: đồ họa, bố cục văn bản, môi trường chạy Dart). Nó cung cấp chức năng của mình cho framework bằng cách sử dụng API dart:ui. Tích hợp với một nền tảng cụ thể bằng cách sử dụng API Embedder của Engine.
* Trình nhúng: Phối hợp với hệ điều hành cơ bản để truy cập các dịch vụ như hiển thị bề mặt, khả năng truy cập và nhập liệu, quản lý vòng lặp sự kiện, cung cấp API dành riêng cho từng nền tảng để tích hợp Embedder vào các ứng dụng.
* Người chạy bộ: Công cụ này kết hợp các thành phần được cung cấp bởi API dành riêng cho nền tảng của Embedder thành một gói ứng dụng có thể chạy trên nền tảng mục tiêu, Một phần của mẫu ứng dụng được tạo bởi flutter create, thuộc sở hữu của nhà phát triển ứng dụng.

Trong trường hợp có thể, số lượng khái niệm thiết kế được giữ ở mức tối thiểu trong khi vẫn cho phép tổng vốn từ vựng lớn. Ví dụ, trong lớp widget, Flutter sử dụng cùng một khái niệm cốt lõi (a Widget) để biểu diễn việc vẽ lên màn hình, bố cục (định vị và kích thước), tương tác người dùng, quản lý trạng thái, chủ đề, hoạt ảnh và điều hướng. Trong lớp hoạt ảnh, một cặp khái niệm, Animations và Tweens, bao phủ hầu hết không gian thiết kế. Trong lớp hiển thị, RenderObjects được sử dụng để mô tả bố cục, vẽ, kiểm tra va chạm và khả năng truy cập. Trong mỗi trường hợp này, vốn từ vựng tương ứng cuối cùng đều rất lớn: có hàng trăm widget và đối tượng hiển thị, và hàng chục loại hoạt ảnh và chuyển động trung gian.

Cấu trúc phân cấp lớp được thiết kế đơn giản và rộng rãi nhằm tối đa hóa số lượng kết hợp có thể, tập trung vào các widget nhỏ, có thể kết hợp với nhau, mỗi widget thực hiện tốt một chức năng duy nhất. Các tính năng cốt lõi được trừu tượng hóa, ngay cả các tính năng cơ bản như khoảng cách lề và căn chỉnh cũng được triển khai dưới dạng các thành phần riêng biệt thay vì được tích hợp vào lõi. (Điều này cũng trái ngược với các API truyền thống hơn, nơi các tính năng như khoảng cách lề được tích hợp vào lõi chung của mọi thành phần bố cục.) Vì vậy, ví dụ, để căn giữa một widget, thay vì điều chỉnh một Alignthuộc tính giả định, bạn sẽ bọc nó trong một Center widget khác.

Có các widget dành cho khoảng cách lề, căn chỉnh, hàng, cột và lưới. Các widget bố cục này không có hình ảnh trực quan riêng. Thay vào đó, mục đích duy nhất của chúng là kiểm soát một khía cạnh nào đó trong bố cục của một widget khác. Flutter cũng bao gồm các widget tiện ích tận dụng cách tiếp cận theo thành phần này.

## 2.4 Thuật toán ****Content-Based Filtering**** (CBF)

Khái niệm: CBF là thuật toán gợi ý sản phẩm dựa trên **đặc điểm của sản phẩm** và **lịch sử hành vi của người dùng**.

CBF phân tích: Thuộc tính sản phẩm: loại sản phẩm, kiểu, màu sắc, chất liệu, thương hiệu…, mô tả sản phẩm, từ khóa liên quan, lịch sử xem hoặc mua của người dùng. Sau đó tính độ tương đồng giữa: Sản phẩm mà người dùng tương tác và các sản phẩm khác trong cửa hàng. Kết quả là hệ thống đưa ra danh sách gợi ý có mức độ phù hợp cao.

Thuật toán gợi ý dựa trên nội dung CBF là một trong những phương pháp nền tảng của hệ thống gợi ý và được áp dụng rộng rãi trong thương mại điện tử, đặc biệt khi hệ thống cần hiểu rõ đặc điểm của từng sản phẩm để phục vụ mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm người dùng. Thuật toán này hoạt động dựa trên nguyên tắc phân tích nội dung sản phẩm, tức là xem xét những đặc trưng mô tả sản phẩm như màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, phong cách, danh mục, mô tả chi tiết hoặc các thuộc tính liên quan khác, sau đó chuyển các đặc trưng này thành dạng vector số hóa bằng các kỹ thuật như Bag of Words, TF-IDF hoặc Word Embedding. Mỗi sản phẩm vì thế được biểu diễn như một điểm dữ liệu trong không gian nhiều chiều, mang theo toàn bộ “dấu hiệu nhận dạng” về nội dung của chính sản phẩm đó.

Trong khi đó, để đưa ra các gợi ý phù hợp cho người dùng, thuật toán cần xác định hồ sơ sở thích của họ. Hồ sơ này được hình thành từ lịch sử tương tác của người dùng, bao gồm các sản phẩm mà họ đã xem, đã nhấn yêu thích hoặc đã mua trong quá khứ. Những sản phẩm này cũng được chuyển thành vector đặc trưng, và hồ sơ người dùng chính là trung bình trọng số của các vector đó, phản ánh xu hướng phong cách hoặc sở thích đặc trưng của từng cá nhân. Sau khi có hồ sơ người dùng và đặc trưng của toàn bộ sản phẩm trong hệ thống, CBF sử dụng độ đo tương đồng – phổ biến nhất là Cosine Similarity – để tính toán mức độ giống nhau giữa hồ sơ người dùng với từng sản phẩm còn lại trong kho dữ liệu. Các sản phẩm có điểm tương đồng cao nhất sẽ được đề xuất cho người dùng.

Việc áp dụng CBF trong lĩnh vực thời trang mang lại nhiều hiệu quả vì sản phẩm thời trang thường có mô tả phong phú và mang tính phân loại cao. Khi người dùng xem một chiếc áo thun unisex form rộng, hệ thống có thể dễ dàng phân tích các từ khóa quan trọng như “form rộng”, “unisex”, “streetwear”, “cotton”, và tìm ra các sản phẩm tương tự trong hệ thống có đặc trưng kỹ thuật gần giống, từ đó tạo ra danh sách gợi ý mang tính cá nhân hóa cao. Điều này giúp người dùng tiếp cận nhanh chóng những sản phẩm phù hợp với phong cách của mình mà không cần mất thời gian tìm kiếm thủ công. Ngoài ra, CBF còn có ưu điểm lớn ở khả năng hoạt động hiệu quả ngay cả khi hệ thống mới triển khai và lượng người dùng chưa nhiều, bởi thuật toán không phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng khác như các phương pháp Collaborative Filtering. Chính vì vậy, việc áp dụng CBF trong đề tài mang ý nghĩa quan trọng, giúp hệ thống xây dựng khả năng hiểu nội dung sản phẩm và tự động đưa ra những gợi ý thông minh, phù hợp với sở thích của từng khách hàng dựa trên hành vi tương tác của họ.

## 2.5 Mô hình ****Convolutional Neural Network (CNN)****

Mô hình CNN là một trong những kiến trúc mạng nơ-ron sâu mang tính đột phá, được thiết kế chuyên biệt để xử lý dữ liệu hình ảnh và tự động học các đặc trưng trực quan mà không cần con người phải lập trình thủ công. CNN được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhận diện khuôn mặt, phân loại ảnh, phát hiện vật thể và đặc biệt phù hợp với bài toán tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh trong thương mại điện tử. Điểm mạnh của CNN nằm ở khả năng trích xuất đặc trưng một cách tự động và hiệu quả. Khi một hình ảnh được đưa vào mô hình, các lớp tích chập sẽ thực hiện việc “quét” trên ảnh bằng các bộ lọc (filter) nhỏ để phát hiện ra những đặc trưng cơ bản như đường biên, cạnh, họa tiết hay sự thay đổi ánh sáng. Khi đi sâu vào mô hình, các lớp tiếp theo tiếp tục học các đặc trưng phức tạp hơn như form dáng quần áo, cấu trúc họa tiết, kiểu cổ áo, chất liệu vải hoặc phong cách tổng thể của trang phục.

Sau quá trình trích xuất đặc trưng, CNN tạo ra một vector đặc trưng đại diện cho hình ảnh đầu vào. Vector này có thể được dùng để so sánh với các vector hình ảnh sản phẩm có sẵn trong cơ sở dữ liệu để tìm ra sản phẩm có mức độ tương đồng cao nhất. Việc so sánh mục tiêu này thường sử dụng các thước đo như Euclidean Distance hoặc Cosine Similarity. Sản phẩm có vector gần nhất với ảnh input sẽ được xem là sản phẩm giống nhất và hiển thị cho người dùng. Điều này đặc biệt hữu ích trong ngành thời trang – nơi mà hình ảnh đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với mô tả bằng văn bản. Người dùng thường khó mô tả bằng từ khóa các chi tiết như “kiểu sọc caro mảnh pha màu pastel” hoặc “dáng váy xếp tầng nhẹ, có bèo trước ngực”, nhưng CNN có thể nhận ra các đặc điểm này một cách tự nhiên chỉ dựa trên ảnh.

Việc áp dụng CNN vào hệ thống tìm kiếm của ứng dụng Stylo không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn tạo ra sự tiện lợi vượt trội. Người dùng có thể bắt gặp một kiểu quần áo yêu thích khi xem video, đọc bài đăng trên mạng xã hội hay nhìn thấy ngoài đời thật và chỉ cần chụp hoặc tải lên hình ảnh đó, hệ thống sẽ chủ động tìm kiếm các sản phẩm tương tự trong cửa hàng. Điều này giúp rút ngắn quá trình tìm kiếm và làm tăng khả năng tiếp cận sản phẩm mong muốn một cách nhanh chóng. Không chỉ vậy, CNN còn mang lại tính năng hiện đại và tạo nên lợi thế cạnh tranh đáng kể cho ứng dụng so với các hệ thống bán hàng truyền thống.

Tổng quan lại, mô hình CNN và thuật toán CBF đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hệ thống gợi ý và tìm kiếm thông minh của ứng dụng Stylo. CNN giúp hệ thống hiểu được hình ảnh sản phẩm, còn CBF giúp hệ thống hiểu được nội dung và mối quan hệ giữa các sản phẩm bên trong ứng dụng. Sự kết hợp này giúp tạo nên một nền tảng bán hàng thời trang trực tuyến vừa trực quan, vừa cá nhân hóa, đáp ứng tốt xu hướng công nghệ hiện đại và mang lại trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

# CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU BỘ DỮ LIỆU

## 3.1 Tổng quan


* Tên bộ dữ liệu: Fashion Product Images
* Nguồn: Kaggle
* Các đặc trưng của tập dữ liệu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên đặc trưng** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| id | int | ID sản phẩm duy nhất. |
| gender | Object | Giới tính của đối tượng sử dụng sản phẩm. |
| masterCategory | Object | Danh mục sản phẩm cấp cao. |
| subCategory | Object | Danh mục sản phẩm phụ. |
| articleType | Object | Loại mặt hàng cụ thể. |
| baseColour | Object | Màu cơ bản của sản phẩm. |
| season | Object | Mùa được thiết kế cho sản phẩm. |
| year | int | Năm sản phẩm được phát hành hoặc liệt kê. |
| usage | Object | Mục đích sử dụng của sản phẩm. |
| productDisplayName | Object | Tên đầy đủ, dễ đọc của sản phẩm. |

Bảng 3.1 Các đặc trưng của tập dữ liệu 2

## 3.2 Đặc điểm của dữ liệu


### 3.2.1 Mô tả thuộc tính id



Hình 3.1 Mô tả thuộc tính id

* Số lượng dữ liệu (count): Có 44,424 mẫu dữ liệu trong thuộc tính.
* Giá trị trung bình (mean): Giá trị trung bình của ID là 29,696.33
* Độ lệch chuẩn (std): Độ lệch chuẩn là 17,049.49, cho thấy độ biến động rất lớn trong các giá trị ID. Điều này là hoàn toàn bình thường và được mong đợi đối với một thuộc tính định danh (ID) có phạm vi rộng
* Giá trị nhỏ nhất (min): ID nhỏ nhất là 1,163.00
* Tứ phân vị thứ nhất (25%): 25% giá trị ID nhỏ hơn hoặc bằng 14,768.75
* Trung vị (50%): 50% giá trị ID nhỏ hơn hoặc bằng 28,618.50. Đây là giá trị nằm chính giữa khi sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần
* Tứ phân vị thứ ba (75%): 75% giá trị ID nhỏ hơn hoặc bằng 44,683.25
* Giá trị lớn nhất (max): Giá trị lớn nhất của ID là 60,000.00


### 3.2.2 Mô tả thuộc tính year

****

Hình 3.2 Mô tả thuộc tính year

* Số lượng dữ liệu (count): Có 44,423 mẫu dữ liệu trong thuộc tính
* Giá trị trung bình (mean): Giá trị trung bình của year là 2012.81
* Độ lệch chuẩn (std): Độ lệch chuẩn là 2.13, cho thấy độ biến động rất thấp. Các giá trị năm rất tập trung và đồng nhất xung quanh giá trị trung bình
* Giá trị nhỏ nhất (min): year nhỏ nhất là 2007
* Tứ phân vị thứ nhất (25%): 25% giá trị year nhỏ hơn hoặc bằng 2011
* Trung vị (50%): 50% giá trị year nhỏ hơn hoặc bằng 2012.00. Đây là năm nằm giữa khi sắp xếp dữ liệu
* Tứ phân vị thứ ba (75%): 75% giá trị year nhỏ hơn hoặc bằng 2015.00
* Giá trị lớn nhất (max): Giá trị lớn nhất của year là 2019.00

### 3.2.3 Mô tả thuộc tính gender

****

Hình 3.3 Mô tả thuộc tính gender


* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 5
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Men
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 22,147 lần

### 3.2.4 Mô tả thuộc tính masterCategory

Hình 3.4 Mô tả thuộc tính masterCategory

* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 7
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Apparel
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 21397 lần


### 3.2.5 Mô tả thuộc tính subCategory

**

Hình 3.5 Mô tả thuộc tính subCategory

* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 45
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Topwear
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 15402 lần


### 3.2.6 Mô tả thuộc tính articleType

**

Hình 3.6 Mô tả thuộc tính articleType

* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 143
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Tshirts
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 7076 lần

### 3.2.7 Mô tả thuộc tính baseColour



Hình 3.7 Mô tả thuộc tính baseColour

* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 46
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Black
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 9728 lần


### 3.2.8 Mô tả thuộc tính season



Hình 3.8 Mô tả thuộc tính season

* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 4
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Summer
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 21472 lần


### 3.2.9 Mô tả thuộc tính usage

**

Hình 3.9 Mô tả thuộc tính usage

* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 8
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Casual
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 34406 lần

### 3.2.10 Mô tả thuộc tính productDisplayName

**

Hình 3.10 Mô tả thuộc tính productDisplayName

* Tổng số mẫu dữ liệu có trong thuộc tính: 44,424 mẫu
* Số lượng giá trị duy nhất của thuộc tính: 31121
* Giá trị xuất hiện phổ biến nhất trong thuộc tính: Lucera Women Silver Earrings
* Số lần giá trị phổ biến nhất xuất hiện: 82 lần

# CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

## 4.1 Thực nghiệm

### 4.1.1 Phương pháp xây dựng và huấn luyện mô hình CBF

Trong phạm vi đồ án Học Máy Cơ Bản, việc sử dụng kỹ thuật Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) kết hợp cùng phép đo Cosine Similarity hoàn toàn được xác lập là một quá trình huấn luyện mô hình dựa trên các cơ sở sau:

* Học không giám sát: Khác với học có giám sát cần nhãn , mô hình CBF trong đồ án này tự tìm ra các cấu trúc ẩn và mối quan hệ giữa các sản phẩm thông qua dữ liệu thuộc tính.
* Quá trình "Học" đặc trưng (Feature Learning): Khi thực hiện tfidf.fit(), máy tính thực sự đang thực hiện quá trình "học" bộ từ điển và tính toán trọng số IDF để xác định tầm quan trọng của từng thuộc tính.
* Mô hình hóa không gian Vector: Kết quả của quá trình huấn luyện là một ma trận vector đa chiều. Đây chính là "tri thức" của mô hình, cho phép hệ thống biểu diễn bất kỳ sản phẩm nào dưới dạng các tọa độ toán học để so sánh.

Một trong những điểm đặc thù của hệ thống gợi ý dựa trên nội dung được triển khai trong đồ án này là việc sử dụng toàn bộ tập dữ liệu (44,446 bản ghi) thay vì chia nhỏ thành các tập huấn luyện/kiểm tra (Train/Test).


Việc chia tập dữ liệu truyền thống không được áp dụng trong Pipeline này vì các lý do kỹ thuật sau:

* Tính chất "Lazy Learning": Thuật toán CBF không tối ưu hóa các trọng số thông qua các vòng lặp (epochs) mà dựa trên phép tính tương đồng hình học trực tiếp. Do đó, việc chia tập Test để đo độ lỗi (Loss) không mang ý nghĩa toán học trong bối cảnh này.
* Bảo toàn không gian tham chiếu: Trong hệ thống gợi ý, mỗi sản phẩm đều đóng vai trò là một "ứng viên". Nếu chia dữ liệu và loại bỏ 20% khỏi quá trình tính toán, hệ thống sẽ bị mất đi 20% cơ hội tìm thấy các sản phẩm tương đồng nhất, làm giảm hiệu quả thực tế của ứng dụng.
* Đánh giá nội tại (Intrinsic Evaluation): Thay vì dùng Accuracy/Precision (đòi hỏi dữ liệu tương tác người dùng - Ground Truth), chúng tôi sử dụng chỉ số Intra-list Diversity (ILD) để đánh giá chất lượng mô hình dựa trên sự phân bổ của các vector trong danh sách kết quả.

Việc sử dụng toàn bộ quy mô dữ liệu giúp xây dựng một Corpus toàn diện nhất. Điều này đảm bảo trọng số TF-IDF được tính toán khách quan trên toàn hệ thống, giúp mô hình nhận diện chính xác độ hiếm và độ đặc trưng của từng sản phẩm.



Mô hình triển khai không chỉ đơn thuần là các công thức toán học mà là sự kết hợp của nhiều kỹ thuật cốt lõi trong học máy:

* Tiền xử lý dữ liệu (Preprocessing): Xử lý dữ liệu khuyết thiếu (Missing data) bằng Mode Imputation.
* Kỹ nghệ đặc trưng (Feature Engineering): Xây dựng "Metadata Soup" để tối ưu hóa không gian đặc trưng đầu vào.
* Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction): Tối ưu hóa mô hình thông qua tham số max\_features=3000 để tăng hiệu suất tính toán.
* Đo lường độ tương đồng: Áp dụng Cosine Similarity - một nền tảng toán học quan trọng trong các thuật toán láng giềng gần nhất.
* Báo cáo gợi ý sản phẩm:




Hình 4.1 Báo cáo gợi ý sản phẩm

* Heatmap thể hiện mức độ giống nhau giữa các sản phẩm dựa trên Cosine Similarity:

Hình 4.2 Heatmap mức độ giống nhau giữa các sản phẩm


* Phân bổ danh mục trong danh sách gợi ý:



Hình 4.3 Phân bổ danh mục trong danh sách gợi ý


### 4.1.2 Xây dựng và huấn luyện mô hình CNN

* Biểu đồ mô tả hiệu suất của mô hình gợi ý:

****


Hình 4.4 Biểu đồ mô tả hiệu suất của mô hình gợi ý

* Biểu đồ so sánh 4 metric theo từng ảnh:




Hình 4.5 Biểu đồ so sánh 4 metric theo từng ảnh

* Biểu đồ phân bố embedding bằng PCA:

****


Hình 4.6 Biểu đồ phân bố embedding

* Biểu đồ so sánh hiệu năng 3 mô hình:




Hình 4.7 Biểu đồ so sánh hiệu năng 3 mô hình

* Ma trận tương quan giữa các độ đo đánh giá mô hình gợi ý:




Hình 4.8 Ma trận tương quan

* Biểu đồ phân bố điểm cho từng truy vấn:



Hình 4.9 Biểu đồ phân bố điểm

* Biểu đồ phân bố để quan sát các outlier:



Hình 4.10 Biểu đồ outlier

## 4.2 Kết quả đạt được

Trong quá trình phát triển mô hình, chúng tôi đã thực hiện các điều chỉnh về kỹ thuật và cấu trúc hàm gợi ý để quan sát sự thay đổi của Diversity qua từng giai đoạn:


* Giai đoạn 1 (Nguyên bản): Sử dụng TF-IDF trên tên sản phẩm. Chỉ số Diversity đạt 0.2691. Danh sách gợi ý bị lặp lại nhiều sản phẩm tương đồng về tên gọi.
* Giai đoạn 2 (Cải tiến Metadata): Sử dụng "Metadata Soup" (kết hợp tất cả thuộc tính: Gender, Category, Colour, Usage). Chỉ số tăng lên 0.3543.
* Giai đoạn 3 (Tối ưu hóa Production): Áp dụng chiến thuật giới hạn số lượng sản phẩm trên mỗi danh mục phụ và điều chỉnh max\_features=3000. Chỉ số đạt mức ổn định 0.5022.

Mặc dù về mặt lý thuyết, độ đa dạng có thể đẩy lên mức cao hơn (> 0.9), nhưng qua thực nghiệm triển khai hệ thống, chúng tôi nhận thấy mức 0.5022 là "điểm ngọt" (Sweet Spot) tối ưu vì các lý do sau:


* Tính liên quan (Relevance): Chỉ số này đảm bảo các sản phẩm gợi ý vẫn bám sát nhu cầu gốc của người dùng. Như kết quả thực nghiệm cho thấy, dù đa dạng về chủng loại (7 Sub-categories) nhưng tất cả sản phẩm đều giữ được đặc tính "Navy Blue" và "Men", đảm bảo tính thẩm mỹ của bộ sưu tập.
* Hiệu năng hệ thống (Performance): Việc giới hạn số lượng đặc trưng văn bản xuống 3000 giúp nén dung lượng ma trận TF-IDF, giảm độ trễ truy vấn API đáng kể. Điều này phục vụ mục tiêu phản hồi thời gian thực (< 200ms) trên môi trường Mobile App thông qua FastAPI và ASP.NET Core.
* Tính thực tiễn: Kết quả mang lại một danh sách gợi ý phong phú từ Áo, Quần đến Giày dép và Phụ kiện, chuyển đổi từ một công cụ tìm kiếm đơn thuần sang một "Trợ lý tư vấn thời trang" chuyên nghiệp.

# CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH


## 5.1 Giao diện chính




Hình 5.1 Giao diện màn hình đăng ký




Hình 5.2 Giao diện màn hình đăng nhập




Hình 5.3 Giao diện trang chủ



Hình 5.4 Giao diện màn hình phân loại và danh mục




Hình 5.5 Giao diện màn hình chi tiết sản phẩm



Hình 5.6 Giao diện màn hình yêu thích sản phẩm




Hình 5.7 Giao diện màn hình thông báo



Hình 5.8 Giao diện màn hình quản lý tài khoản


## 5.2 Giao diện xử lý




Hình 5.9 Giao diện màn hình tìm kiếm sản phẩm thông thường




Hình 5.10 Giao diện màn hình tìm kiểm sản phẩm bằng hình ảnh




Hình 5.11 Kết quả khi tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh




Hình 5.12 Giao diện màn hình lọc sản phẩm theo phân loại và danh mục


Hình 5.13 Giao diện màn hình giỏ hàng




Hình 5.14 Giao diện màn hình điền thông tin thanh toán




Hình 5.15 Giao diện màn hình cập nhật thông tin tài khoản



Hình 5.16 Giao diện màn hình quản lý địa chỉ



Hình 5.17 Giao diện màn hình gợi ý sản phẩm



Hình 5.18 Giao diện màn hình lịch sử đơn hàng

# KẾT KUẬN

## Kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu và triển khai, đề tài đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc xây dựng hệ thống gợi ý và tìm kiếm thông minh dành cho cửa hàng thời trang. Thuật toán lọc cộng tác nội dung CBF đã được áp dụng thành công để phân tích các thuộc tính đặc trưng của sản phẩm như loại trang phục, màu sắc, chất liệu, phong cách…, từ đó tạo ra các gợi ý phù hợp với sản phẩm mà người dùng đang quan tâm. Mô hình cho thấy khả năng hoạt động ổn định, dễ dàng mở rộng, và đặc biệt phù hợp trong bối cảnh dữ liệu người dùng còn hạn chế. Song song đó, mô hình tìm kiếm sản phẩm bằng hình ảnh dựa trên CNN kết hợp FAISS đã giúp hệ thống có thể nhận diện và truy vấn các sản phẩm tương tự chỉ từ một ảnh đầu vào. CNN đảm nhiệm trích xuất đặc trưng hình ảnh, trong khi FAISS tăng tốc độ tìm kiếm vector, giúp người dùng có được kết quả tương đồng chỉ trong thời gian rất ngắn. Thực nghiệm cho thấy mô hình có khả năng phân biệt tốt các loại quần áo, xử lý tương đối hiệu quả các biến động về góc chụp và bố cục, qua đó mang lại trải nghiệm mua sắm trực quan và tiện lợi hơn. Nhìn chung, cả hai hướng tiếp cận đều chứng minh được tính khả thi và mang lại giá trị thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng tương tác giữa người dùng và hệ thống thương mại điện tử.

## Hạn chế

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế cần được nhìn nhận rõ. Đối với thuật toán CBF, chất lượng gợi ý phụ thuộc nhiều vào mức độ chi tiết và nhất quán của dữ liệu mô tả sản phẩm; khi thông tin về sản phẩm chưa đầy đủ hoặc không đồng nhất, mô hình dễ tạo ra các gợi ý đơn điệu và thiếu đa dạng. Ngoài ra, CBF chỉ dựa vào đặc điểm sản phẩm mà chưa xem xét đầy đủ hành vi và sở thích cá nhân theo thời gian của người dùng nên chưa mang lại tính cá nhân hóa sâu. Với mô hình tìm kiếm bằng hình ảnh, độ chính xác vẫn chưa thực sự ổn định khi ảnh đầu vào bị mờ, thiếu sáng, chứa nhiều vật thể gây nhiễu hoặc không thể hiện rõ chi tiết thời trang. Tập dữ liệu để huấn luyện CNN còn hạn chế về số lượng và tính đa dạng nên mô hình đôi khi chưa nhận diện tốt những phong cách thời trang đặc thù hoặc sản phẩm ít xuất hiện. Bên cạnh đó, hệ thống mới dừng lại ở mức mô phỏng thử nghiệm mà chưa được tối ưu toàn diện về hiệu năng, khả năng tích hợp với giao diện web thực tế hoặc khả năng mở rộng trên quy mô lớn.

## Hướng phát triển

Trong thời gian tới, đề tài có thể được mở rộng theo nhiều hướng nhằm nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng thực tế. Hệ thống gợi ý dựa trên CBF có thể kết hợp thêm dữ liệu hành vi như lịch sử mua sắm, thời gian xem sản phẩm, tần suất truy cập hay đánh giá của người dùng để chuyển sang hướng hybrid recommender giúp tăng mức độ cá nhân hóa. Bộ dữ liệu mô tả sản phẩm cũng cần được mở rộng và chuẩn hóa để thuật toán khai thác tốt hơn sự khác biệt giữa các loại trang phục. Đối với tìm kiếm hình ảnh, mô hình CNN có thể được thay thế hoặc bổ sung bởi các kiến trúc tiên tiến hơn như EfficientNet, Vision Transformer (ViT) hoặc CLIP nhằm cải thiện khả năng hiểu ngữ nghĩa và phân loại hình ảnh trong nhiều điều kiện phức tạp. Tập dữ liệu huấn luyện cũng cần mở rộng cả về số lượng lẫn độ đa dạng, bao gồm nhiều môi trường chụp, độ sáng, kiểu dáng và phong cách để mô hình có tính tổng quát cao hơn. Hệ thống truy vấn FAISS có thể được tối ưu để hoạt động trên môi trường sản phẩm thực tế với số lượng vector lớn hơn. Cuối cùng, việc triển khai mô hình vào một nền tảng web có giao diện trực quan, tốc độ phản hồi nhanh và trải nghiệm người dùng tốt sẽ giúp hoàn thiện chức năng gợi ý sản phẩm thông minh, hướng tới một giải pháp hỗ trợ mua sắm hiện đại, trực quan và hiệu quả cho các cửa hàng thời trang.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyen, T. T., & Nguyen, M. T. (2020), *Deep Learning-Based E-commerce Product Recommendation Systems*, Springer.
2. Aggarwal (2016), *Recommender Systems: The Textbook*, Springer.
3. OpenAI (2024). *Embeddings Guide.* Available at: <https://platform.openai.com/docs/guides/embeddings>
4. W3Schools (2024). *Python & C# Tutorials.* Retrieved from <https://www.w3schools.com/python/>
5. RetailRocket (2017). *eCommerce Dataset.* Available at: <https://www.kaggle.com/datasets/retailrocket/ecommerce-dataset>
6. Agrawal, P. (2019). *Fashion Product Images (Small)*. Available at:, <https://www.kaggle.com/datasets/paramaggarwal/fashion-product-images-small>
7. Lutu, A. (2021). *Content-Based Filtering Guide: Concept and Implementation*. Real Python.
8. Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). *Recommender Systems Handbook*. Springer.
9. Pedregosa, F., et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research.
10. Pazzani, M. J., & Billsus, D. (2007). *Content-Based Recommendation Systems*. In: The Adaptive Web. Springer.
11. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.
12. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). *Deep Learning*. Nature.
13. Chollet, F. (2021). *Deep Learning with Python, Second Edition*. Manning Publications.
14. Harris, C. R., et al. (2020). *Array programming with NumPy*. Nature.
15. Abadi, M., et al. (2015). *TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Systems.*