TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO HỌC PHẦN**

**PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VỚI PYTHON**

**PHÂN TÍCH VÀ PHÂN LOẠI CẢM XÚC TRONG CÁC BÌNH LUẬN VỀ PHIM TRÊN IMDB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên sinh viên:** | Đỗ Đăng Hoàn - 21010666 | |
| **Giảng viên hướng dẫn:** | Nguyễn Ngọc Hùng | |
| **Khoa:** | Công nghệ thông tin | |
| **HÀ NỘI, 07/2025** | | |

**MỤC LỤC**

[**1.** **GIỚI THIỆU** 6](#_Toc203079896)

[**1.1.** **Bối cảnh** 6](#_Toc203079897)

[**1.2.** **Vấn đề nghiên cứu và mục tiêu** 6](#_Toc203079898)

[**1.3.** **Các công nghệ sử dụng** 7](#_Toc203079899)

[**1.4.** **Mã nguồn** 8](#_Toc203079900)

[**2.** **QUY TRÌNH THỰC HIỆN** 9](#_Toc203079901)

[**2.1.** **Thu thập dữ liệu** 9](#_Toc203079902)

[**2.2.** **Tiền xử lý dữ liệu** 10](#_Toc203079903)

[**2.3.** **Phân tích dữ liệu** 13](#_Toc203079904)

[**2.3.1.** **Phân phối độ dài review** 13](#_Toc203079905)

[**2.3.2.** **Top 10 từ xuất hiện nhiều nhất trong review** 14](#_Toc203079906)

[**2.3.3.** **Top 10 từ xuất hiện phổ biến theo từng cảm xúc** 14](#_Toc203079907)

[**2.4.** **Huấn luyện mô hình** 16](#_Toc203079908)

[**2.4.1.** **Random Forest** 16](#_Toc203079909)

[**2.4.2.** **Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện** 17](#_Toc203079910)

[**2.5.** **Dự đoán review mới với mô hình đã huấn luyện** 21](#_Toc203079911)

[**3.** **KẾT QUẢ THỰC NHIỆM** 22](#_Toc203079912)

[**3.1. Hiệu quả mô hình** 22](#_Toc203079913)

[**3.2. Ma trận nhầm lẫn** 22](#_Toc203079914)

[**3.3. Tỷ lệ phân bố cảm xúc** 23](#_Toc203079915)

[**3.4. Từ khóa đặc trưng theo cảm xúc** 23](#_Toc203079916)

[**3.5. Trải nghiệm dự đoán thực tế** 23](#_Toc203079917)

[**4.** **KẾT LUẬN** 24](#_Toc203079918)

[**4.1.** **Kết quả đã đạt được** 24](#_Toc203079919)

[**4.2.** **Kết quả chưa đạt được** 24](#_Toc203079920)

[**4.3.** **Định hướng tương lai** 24](#_Toc203079921)

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO** 26](#_Toc203079922)

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

*Hình 1: IMDB Dataset của 50 ngàn bình luận về phim 7*

*Hình 2: Dữ liệu hàng đầu tiên của dataset lúc ban đầu 10*

*Hình 3: Dữ liệu hàng đầu tiên của dataset sau khi đã được làm sạch 10*

*Hình 4: Phân bố độ dài của bình luận 11*

*Hình 5: Top 10 từ xuất hiện nhiều nhất trong bình luận 12*

*Hình 6: Top 10 từ xuất hiện phổ biến theo cảm xúc 13*

*Hình 7: Tỉ lệ giữa bình luận tích cực và tiêu cực 14*

*Hình 8:* *Biểu diễn nguyên lý hoạt động của Random Forest 15*

*Hình 9: Confusion Matrix 16*

*Hình 10: Độ chính xác của mô hình 17*

*Hình 11: Các chỉ số phân loại (Precision - Recall - F1-score) 18*

*Hình 12: Kết quả dự đoán 20*

**LỜI MỞ ĐẦU**

Trong bối công nghệ và cảnh phim ảnh được phát triển mạnh mẽ, việc khai thác và phân tích cảm xúc từ các phản hồi của người dùng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như giải trí, và truyền thông. Một trong những nguồn dữ liệu phổ biến và có giá trị cao chính là các bình luận về phim trên IMDB – nền tảng đánh giá phim toàn cầu với lượng người dùng đông đảo.

Tuy nhiên, việc xử lý và phân tích khối lượng lớn văn bản tự nhiên (natural language) không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Nó đòi hỏi sự kết hợp giữa các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), mô hình học máy (Machine Learning), và các công cụ trực quan hóa dữ liệu hiện đại để giúp phát hiện, phân loại và diễn giải cảm xúc ẩn trong từng dòng đánh giá. Trước thực tiễn đó, đề tài này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống có khả năng phân tích và phân loại cảm xúc trong bình luận phim trên IMDb theo hai nhóm chính: tích cực và tiêu cực.

Hệ thống được triển khai toàn diện, bao gồm các bước: thu thập và làm sạch dữ liệu, tiền xử lý văn bản, phân tích thống kê, vector hóa đặc trưng, và huấn luyện mô hình học máy. Trong phạm vi đề tài, mô hình Random Forest được lựa chọn để xây dựng hệ thống phân loại. Bên cạnh đó, việc đánh giá hiệu suất mô hình thông qua các chỉ số như độ chính xác, precision, recall, và F1-score giúp đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của hệ thống.

Về mặt kỹ thuật, toàn bộ hệ thống được phát triển bằng ngôn ngữ Python, sử dụng các thư viện phổ biến như pandas, scikit-learn, matplotlib, seaborn và joblib nhằm đảm bảo tính linh hoạt, dễ mở rộng và có thể áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ giao tiếp với người dùng thông qua giao diện dòng lệnh đơn giản, cho phép nhập trực tiếp một bình luận bất kỳ và nhận lại dự đoán cảm xúc.

1. **GIỚI THIỆU**
   1. **Bối cảnh**

Trong thời đại số hóa hiện nay, trong lĩnh vực điện ảnh, các trang web như IMDB (Internet Movie Database) không chỉ cung cấp thông tin về phim mà còn cho phép người dùng đăng tải hàng triệu lượt đánh giá và bình luận. Những bình luận này phản ánh trực tiếp cảm xúc, suy nghĩ và quan điểm của khán giả sau khi xem phim.

Việc phân tích và phân loại cảm xúc trong các bình luận về phim không chỉ giúp hiểu rõ hơn về phản ứng của khán giả mà còn có thể hỗ trợ các nhà sản xuất, nhà phê bình và nền tảng phân phối trong việc đưa ra các quyết định phù hợp. Tuy nhiên, việc xử lý và phân tích hàng loạt văn bản tự nhiên với ngôn ngữ phong phú, cảm xúc đa dạng là một thách thức không nhỏ.

Với sự phát triển của các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy (machine learning), việc tự động phân loại cảm xúc trong bình luận người dùng trở nên khả thi và ngày càng chính xác. Trong đề tài này, tập trung nghiên cứu vào việc thu thập, tiền xử lý và phân tích các bình luận trên IMDB để xây dựng mô hình có khả năng phân loại cảm xúc của người dùng thành hai nhóm chính: tích cực và tiêu cực. Đây không chỉ là một bài toán thú vị về mặt học thuật mà còn có nhiều ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực phân tích hành vi người dùng, đánh giá chất lượng nội dung và dự đoán xu hướng truyền thông.

* 1. **Vấn đề nghiên cứu và mục tiêu**

Trong kho dữ liệu khổng lồ về đánh giá phim trực tuyến, các bình luận của người dùng không chỉ chứa đựng thông tin đánh giá cụ thể mà còn thể hiện cảm xúc cá nhân đối với một tác phẩm điện ảnh. Tuy nhiên, do số lượng bình luận quá lớn, việc đọc và phân tích thủ công là không khả thi. Điều này đặt ra nhu cầu về một hệ thống có khả năng tự động phân tích nội dung và phân loại cảm xúc của người dùng một cách nhanh chóng và chính xác.

Vấn đề nghiên cứu đặt ra là liệu có thể xây dựng một mô hình học máy sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để tự động phân tích và xác định cảm xúc (tích cực hoặc tiêu cực) từ các bình luận phim trên IMDB không? Đồng thời, những kỹ thuật tiền xử lý nào là hiệu quả và đặc trưng ngôn ngữ nào có thể giúp mô hình phân biệt được rõ ràng giữa các loại cảm xúc?

Từ đó, đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

* Thu thập và chuẩn hóa tập dữ liệu các bình luận phim từ IMDB.
* Thực hiện tiền xử lý dữ liệu văn bản: xóa các phần tử html, lặp bình luận, ký tự đặc biệt,…
* Xây dựng và huấn luyện các mô hình học máy Random Forest để phân loại cảm xúc.
* Đánh giá độ chính xác và hiệu quả của các mô hình đã xây dựng.
* Đưa ra nhận xét mô hình.

Việc thực hiện thành công đề tài không chỉ giúp hiểu rõ hơn về hành vi người dùng trên nền tảng IMDB mà còn góp phần cung cấp một hướng tiếp cận hiệu quả trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và phân tích cảm xúc.

* 1. **Các công nghệ sử dụng**

Để xây dựng hệ thống phân tích và phân loại cảm xúc trong các bình luận phim trên IMDB, đề tài đã sử dụng một số công nghệ và thư viện phổ biến trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và học máy (Machine Learning), bao gồm:

* Python: Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng xuyên suốt dự án nhờ vào tính linh hoạt, cú pháp đơn giản và hệ sinh thái phong phú dành cho xử lý dữ liệu và học máy.
* Pandas: Thư viện xử lý dữ liệu mạnh mẽ trong Python, hỗ trợ thao tác dữ liệu dạng bảng, xử lý thiếu dữ liệu, lọc và thống kê nhanh chóng.
* Matplotlib & Seaborn: Các thư viện trực quan hóa dữ liệu, dùng để vẽ biểu đồ phân phối, biểu đồ cột, ma trận nhầm lẫn và các đồ thị khác giúp hiểu rõ hơn về dữ liệu và đánh giá hiệu quả mô hình.
* Scikit-learn: Thư viện học máy mã nguồn mở, cung cấp các thuật toán tiền xử lý văn bản, chia tập dữ liệu, mô hình phân loại (Random Forest), và các công cụ đánh giá mô hình (Confusion Matrix, Classification Report, Accuracy Score, v.v.).
* TfidfVectorizer: Công cụ trong Scikit-learn để chuyển văn bản thô thành dạng số (vector), dựa trên tần suất xuất hiện của từ (TF-IDF), giúp mô hình học được thông tin có trọng số từ dữ liệu đầu vào.
* Joblib: Dùng để lưu trữ và tải lại mô hình đã huấn luyện và vectorizer, giúp dễ dàng tái sử dụng mô hình trong giai đoạn triển khai mà không cần huấn luyện lại.
  1. **Mã nguồn**

Mã nguồn được công khai ở đường dẫn sau: <https://github.com/DODANGHOANCNTT2K15/imdb-sentiment-classification>

1. **QUY TRÌNH THỰC HIỆN**
   1. **Thu thập dữ liệu**

Dữ liệu được sử dụng trong đề tài là tập IMDB Dataset of 50K Movie Reviews từ nền tảng Kaggle, bao gồm 50.000 bình luận về phim được gán nhãn là positive hoặc negative. Tập dữ liệu này được chia đều giữa hai nhãn và đảm bảo tính cân bằng để phục vụ cho bài toán phân loại nhị phân.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

*Hình 1: IMDB Dataset của 50 ngàn bình luận về phim*

Có thể thấy dataset có 2 cột là review chưa các bình luận và sentiment chứa nhãn cảm xúc của bình luận đó.

**a. Cột review**

* Tổng số dòng: **50.000**
* Số lượng giá trị duy nhất: **49.582**
* Tỷ lệ dữ liệu hợp lệ: **100%**
* Số lượng giá trị bị thiếu (Missing) hoặc không khớp định dạng (Mismatched): **0**

→ Điều này cho thấy cột review chứa nội dung bình luận của người dùng, có mức độ đa dạng cao với rất ít sự trùng lặp.

**b. Cột sentiment**

* Số lượng giá trị duy nhất: **2** (positive, negative)
* Phân bố nhãn:
* positive: chiếm **50%**
* negative: chiếm **50%**
* Tỷ lệ dữ liệu hợp lệ: **100%**
* Không có giá trị thiếu hoặc lỗi định dạng

→ Đây là biến mục tiêu (label) dùng cho bài toán phân loại cảm xúc nhị phân. Việc phân bố nhãn cân bằng giúp hạn chế hiện tượng mất cân bằng lớp trong quá trình huấn luyện mô hình, từ đó cải thiện độ chính xác và độ ổn định của thuật toán học máy.

* 1. **Tiền xử lý dữ liệu**

Trong các bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), dữ liệu đầu vào thường ở dạng văn bản tự do, vốn chứa nhiều yếu tố không đồng nhất, gây nhiễu hoặc không mang ý nghĩa trong quá trình phân tích. Đối với bài toán phân loại cảm xúc từ các bình luận phim trên IMDB, cột review là nơi chứa toàn bộ dữ liệu đầu vào dưới dạng văn bản thô. Việc phân tích sơ bộ cho thấy các bình luận này tồn tại nhiều vấn đề, cụ thể:

* Một số bình luận chứa các thẻ HTML như <br>, <br/>, vốn không mang ý nghĩa ngữ nghĩa và chỉ liên quan đến hiển thị.
* Dữ liệu có thể chứa các dòng bị lặp lại, khiến mô hình học bị lệch do trọng số của những bình luận này bị nhân đôi không cần thiết.
* Có sự không thống nhất về cách viết chữ hoa - chữ thường, khiến các từ giống nhau có thể bị mô hình hiểu thành hai từ khác nhau.
* Xuất hiện các ký tự đặc biệt như dấu câu, ký hiệu (!, ?, @, #, ...) không đóng vai trò quan trọng trong phân tích cảm xúc.
* Văn bản chứa nhiều từ dừng (stopwords) – là những từ xuất hiện rất phổ biến trong ngôn ngữ tự nhiên (như "is", "the", "and", "of",...) nhưng thường không mang nhiều ý nghĩa trong việc phân loại cảm xúc.
* Nhiều từ mang gốc giống nhau nhưng khác hình thức như “running”, “runs”, “ran”, v.v. Nếu không xử lý, chúng sẽ được xem là các từ hoàn toàn khác nhau và làm tăng độ phức tạp của không gian đặc trưng.

Do đó, quá trình tiền xử lý được thiết kế để làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, nhằm đảm bảo rằng mô hình học máy chỉ nhận được những thông tin cần thiết nhất. Cụ thể, các bước thực hiện bao gồm:

* Loại bỏ bình luận trùng lặp: Những dòng dữ liệu bị lặp lại không chỉ làm tăng kích thước dữ liệu một cách không cần thiết mà còn gây ra sai lệch khi huấn luyện mô hình (do tần suất xuất hiện của một cảm xúc bị thiên lệch).
* Loại bỏ thẻ HTML: Những ký hiệu như <br> hoặc các đoạn mã HTML không chứa nội dung có ý nghĩa trong việc phân tích cảm xúc. Việc loại bỏ chúng giúp mô hình chỉ tập trung vào ngữ nghĩa của câu từ.
* Chuyển toàn bộ văn bản về chữ thường (lowercase): Đây là một bước quan trọng để giảm số chiều của không gian đặc trưng. Ví dụ, “Good” và “good” nên được coi là một từ duy nhất.
* Loại bỏ ký tự đặc biệt và dấu câu: Ký tự như !, @, ?, #,… thường không mang nhiều giá trị khi xét đến mặt cảm xúc (trừ những trường hợp đặc biệt trong ngữ cảnh sâu), và việc loại bỏ giúp đơn giản hóa quá trình vector hóa sau này.
* Xóa bỏ stopwords: Stopwords là những từ rất phổ biến trong văn bản nhưng không có khả năng phân biệt rõ ràng cảm xúc. Ví dụ: “this”, “that”, “is”, “in”, “it” xuất hiện rất thường xuyên trong cả bình luận tích cực và tiêu cực, do đó chúng ít mang tính phân loại. Việc loại bỏ stopwords giúp làm giảm số chiều của dữ liệu, đồng thời loại bỏ nhiễu.
* Stemming (rút gọn từ về gốc): Đây là quá trình chuyển các từ về gốc của chúng bằng cách loại bỏ hậu tố. Ví dụ: "playing", "played", "plays" đều sẽ được đưa về “play”. Điều này giúp gom nhóm các từ có cùng nghĩa nhưng khác hình thức, từ đó giảm số lượng đặc trưng cần xử lý và tăng tính tổng quát của mô hình.

Những bước trên là tiền đề quan trọng giúp chuyển đổi dữ liệu văn bản thô thành dạng chuẩn hóa, sẵn sàng cho các bước tiếp theo như vector hóa (TF-IDF) và huấn luyện mô hình học máy. Việc làm sạch văn bản một cách có hệ thống không chỉ nâng cao độ chính xác của mô hình mà còn giúp giảm thời gian huấn luyện và tránh overfitting.

A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

*Hình 2: Dữ liệu hàng đầu tiên của dataset lúc ban đầu*

Trong quá trình xử lý dữ liệu văn bản từ các bình luận phim trên IMDB, có thể thấy dữ liệu gốc thường chứa nhiều thành phần gây nhiễu như thẻ HTML (ví dụ: <br>), chữ hoa – chữ thường lẫn lộn, ký tự đặc biệt và các từ không mang nhiều ý nghĩa như "the", "is", "on" (stopwords)..

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

*Hình 3: Dữ liệu hàng đầu tiên của dataset sau khi đã được làm sạch*

Sau khi thực hiện các bước làm sạch văn bản như xóa thẻ HTML, chuyển văn bản thành chữ thường, loại bỏ ký tự đặc biệt và chuẩn hóa khoảng trắng, đoạn bình luận gốc trở nên ngắn gọn và đồng nhất hơn. Kết quả là một chuỗi từ đơn giản, không chứa dấu câu, thẻ HTML hay chữ hoa. Dữ liệu này hiện đã sẵn sàng để đưa vào quá trình vector hóa và huấn luyện mô hình học máy Random Forest. Việc làm sạch giúp loại bỏ nhiễu, giảm số chiều của đặc trưng và cải thiện hiệu quả phân tích cảm xúc từ văn bản.

* 1. **Phân tích dữ liệu**
     1. **Phân phối độ dài review**

Việc đo lường độ dài của mỗi bình luận là bước quan trọng để hiểu rõ hơn về đặc điểm phân bố của tập dữ liệu. Cụ thể, bằng cách đếm số lượng từ trong từng bình luận, chúng ta có thể xác định được độ dài trung bình, độ lệch chuẩn, cũng như các giá trị cực tiểu và cực đại của độ dài.

A graph with numbers and a line

AI-generated content may be incorrect.

*Hình 4: Phân bố độ dài của bình luận*


Kết quả thống kê cho thấy số từ trung bình trong mỗi bình luận là khoảng 231 từ, với độ lệch chuẩn khoảng 95 từ. Điều này cho thấy sự đa dạng đáng kể trong độ dài các review - có những bình luận rất ngắn, chỉ khoảng 10 từ, trong khi một số bình luận lại cực kỳ dài, lên đến hơn 1300 từ. Phân vị thứ 50 (median) là 215 từ, nghĩa là một nửa số bình luận có độ dài dưới mức này.

Việc hiểu được phân phối độ dài bình luận giúp ta có cái nhìn tổng quan về dữ liệu và hỗ trợ đưa ra các quyết định tiền xử lý phù hợp, chẳng hạn như:

* Cắt bỏ các bình luận quá ngắn hoặc quá dài.
* Điều chỉnh tham số max\_features trong quá trình vector hóa văn bản để phù hợp với độ dài bình luận trung bình.
* Xác định xem có cần áp dụng giới hạn về độ dài input khi đưa vào mô hình học máy hay không.
  + 1. **Top 10 từ xuất hiện nhiều nhất trong review**


Mục tiêu chính là tìm ra những từ ngữ được người dùng sử dụng phổ biến nhất khi đưa ra nhận xét về các bộ phim. Qua đó, ta có thể hiểu được những chủ đề, cảm xúc hoặc mối quan tâm nổi bật mà khán giả thường nhắc đến.

Bằng cách thống kê tần suất xuất hiện của từng từ, ta có được cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ trong tập dữ liệu, từ đó xác định được những từ mang tính đặc trưng cao. Những từ này không chỉ phản ánh xu hướng đánh giá của người dùng mà còn có thể là đặc trưng hữu ích để huấn luyện các mô hình phân loại cảm xúc. Việc lựa chọn 10 từ phổ biến nhất giúp đơn giản hóa việc trực quan hóa và giải thích dữ liệu, đồng thời là bước đệm để hiểu sâu hơn về nội dung và ngữ cảnh các đánh giá phim.



*Hình 5: Top 10 từ xuất hiện nhiều nhất trong bình luận*

* + 1. **Top 10 từ xuất hiện phổ biến theo từng cảm xúc**

****

*Hình 6: Top 10 từ xuất hiện phổ biến theo cảm xúc*


Với 10 từ phổ biến nhất trong hai nhóm cảm xúc: tích cực (bên trái) và tiêu cực (bên phải), được trích xuất từ dữ liệu đánh giá phim trên IMDB sau quá trình làm sạch văn bản.

Ở nhóm tích cực, các từ như "film", "movie", "one", "like", và "good" xuất hiện với tần suất cao, phản ánh xu hướng đánh giá tập trung vào trải nghiệm chung với bộ phim, cảm nhận tích cực và mô tả nội dung.

Trong khi đó, ở nhóm tiêu cực, cũng xuất hiện một số từ trùng như "movie", "film", và "one", cho thấy chúng là từ vựng phổ biến chung khi nói về phim, nhưng bối cảnh sử dụng có thể mang hàm ý khác nhau. Các từ như "even", "watch", và "get" trong nhóm tiêu cực có thể phản ánh cảm giác thất vọng hoặc không hài lòng từ người đánh giá.

Việc so sánh biểu đồ giữa hai nhóm cảm xúc giúp làm rõ sự khác biệt trong cách sử dụng từ ngữ, từ đó hỗ trợ mô hình học máy nhận biết đặc điểm phân loại cảm xúc hiệu quả hơn.

* + 1. **Tỉ lệ giữa bình luận tích cực và tiêu cực**




*Hình 7: Tỉ lệ giữa bình luận tích cực và tiêu cực*

Sự phân bố gần như cân bằng tuyệt đối giữa hai loại cảm xúc cho thấy bộ dữ liệu được xây dựng một cách hợp lý và không bị lệch về một phía. Điều này rất quan trọng trong việc huấn luyện mô hình học máy, vì nó giúp tránh tình trạng mô hình thiên vị và cho phép mô hình học được đặc trưng rõ ràng từ cả hai nhãn phân loại.

* 1. **Huấn luyện mô hình**
     1. **Random Forest**

Random Forest là một thuật toán học có giám sát. Thuật toán xây dựng nhiều cây quyết định và kết hợp chúng lại để tạo ra một dự đoán chính xác và ổn định hơn. Nó có thể được sử dụng cho cả bài toán phân loại và hồi quy.



*Hình 8: Biểu diễn nguyên lý hoạt động của Random Forest*

* + 1. **Chuẩn bị dữ liệu huấn luyện**

Sau khi hoàn tất quá trình tiền xử lý và làm sạch dữ liệu văn bản, tập dữ liệu được chuyển sang giai đoạn trích xuất đặc trưng bằng phương pháp TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency). Phương pháp này giúp biến đổi dữ liệu văn bản thành các đặc trưng số học có thể xử lý được bởi mô hình học máy.

Tham số max\_features được cấu hình trong file config.py nhằm giới hạn số lượng đặc trưng được trích xuất, góp phần giảm độ phức tạp của mô hình và thời gian huấn luyện.

Sau khi trích xuất, tập dữ liệu được chia thành hai phần: tập huấn luyện và tập kiểm tra theo tỷ lệ xác định trước (test\_size), đảm bảo rằng mô hình có thể đánh giá trên một tập dữ liệu chưa từng thấy.

* + 1. **Huấn luyện mô hình Random Forest**


Mô hình được lựa chọn là Random Forest Classifier, một thuật toán học máy thuộc nhóm ensemble learning. Random Forest hoạt động bằng cách kết hợp nhiều cây quyết định (decision trees), mỗi cây được huấn luyện trên một tập dữ liệu con được chọn ngẫu nhiên (bootstrap sampling), từ đó đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc bỏ phiếu đa số (majority voting).

Trong mã nguồn, mô hình được khởi tạo với 100 cây quyết định (n\_estimators=100), đảm bảo sự ổn định trong quá trình học và tăng cường khả năng tổng quát hóa.

Sau khi huấn luyện, mô hình được lưu trữ cùng với vectorizer (bộ TF-IDF) bằng thư viện joblib, cho phép tái sử dụng trong các lần dự đoán tiếp theo mà không cần huấn luyện lại từ đầu.

* + 1. **Đánh giá mô hình**

Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix): Giúp trực quan hóa số lượng dự đoán đúng và sai giữa hai lớp "tích cực" và "tiêu cực".


****

*Hình 9: Confusion Matrix*

Ma trận cho thấy số lượng mẫu mà mô hình phân loại đúng và sai giữa hai nhãn tích cực và tiêu cực. Cụ thể, mô hình dự đoán đúng 4.161 bình luận tiêu cực và 4.187 bình luận tích cực, trong khi dự đoán sai 778 trường hợp tiêu cực thành tích cực và 791 trường hợp tích cực thành tiêu cực.

Từ kết quả này, có thể thấy mô hình hoạt động khá hiệu quả, với khả năng nhận diện cân bằng giữa hai loại cảm xúc. Số lượng dự đoán sai không quá lớn so với tổng số mẫu, cho thấy mô hình có độ chính xác cao và đáng tin cậy trong việc phân tích cảm xúc từ văn bản bình luận. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục ứng dụng mô hình trong thực tế, chẳng hạn như đánh giá phản hồi người dùng, phân tích đánh giá sản phẩm hoặc phim ảnh.

Độ chính xác (Accuracy): Biểu diễn tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu, thể hiện hiệu suất tổng thể của mô hình.


****

*Hình 10: Độ chính xác của mô hình*

Mô hình phân loại cảm xúc sử dụng thuật toán Random Forest, đạt giá trị 84.18%. Điều này có nghĩa là trong tổng số các mẫu thử, mô hình đã dự đoán đúng khoảng 84% số lượng bình luận.

Đây là một kết quả khá tích cực, đặc biệt khi dữ liệu được phân bố gần như đồng đều giữa hai lớp tích cực và tiêu cực. Độ chính xác cao cho thấy mô hình đã học được mối liên hệ đáng tin cậy giữa các đặc trưng của văn bản (sau khi được vector hóa bằng TF-IDF) và nhãn cảm xúc. Tuy nhiên, độ chính xác không phản ánh đầy đủ hiệu suất của mô hình trong các tình huống mất cân bằng dữ liệu, do đó cần xem xét thêm các chỉ số như precision, recall và F1-score để đánh giá toàn diện hơn.

Các chỉ số phân loại (Precision, Recall, F1-score): Được biểu diễn bằng biểu đồ cột, thể hiện hiệu quả của mô hình đối với từng lớp riêng biệt. Đây là những chỉ số quan trọng giúp đánh giá sự cân bằng giữa khả năng nhận diện đúng (recall) và độ chính xác của dự đoán (precision).



*Hình 11: Các chỉ số phân loại*

Precision (Độ chính xác) cho biết tỷ lệ dự đoán đúng trong số các dự đoán mô hình đã gán cho một lớp cụ thể. Cả hai lớp đều đạt precision khoảng 84%, cho thấy mô hình ít đưa ra dự đoán sai.

Recall (Khả năng bao phủ) phản ánh tỷ lệ mẫu thực sự thuộc một lớp mà mô hình đã dự đoán đúng. Chỉ số này cũng đạt ~84%, chứng tỏ mô hình có khả năng phát hiện tốt cả các bình luận tiêu cực lẫn tích cực.

F1-score là trung bình điều hòa giữa precision và recall, nhằm cân bằng giữa hai chỉ số trên. Giá trị F1-score cao và gần nhau giữa hai lớp cho thấy mô hình có hiệu suất ổn định, không thiên lệch.

* 1. **Dự đoán review mới với mô hình đã huấn luyện**

Bước 1: Tải mô hình và vectorizer đã huấn luyện

* Ngay khi chương trình được khởi chạy, hai đối tượng quan trọng được nạp vào bộ nhớ từ thư mục output/:
* random\_forest\_model.pkl là mô hình Random Forest đã được huấn luyện từ trước trên tập dữ liệu IMDB.
* vector.pkl là bộ chuyển đổi văn bản thành vector đặc trưng (TF-IDF Vectorizer) đã được huấn luyện cùng mô hình


Bước 2: Nhập bình luận từ người dùng, chương trình hiển thị lời nhắc để người dùng có thể nhập vào một đoạn bình luận phim. Người dùng có thể nhập bao nhiêu bình luận tùy thích, và có thể thoát chương trình bằng cách gõ exit.

Bước 3: Trước khi dự đoán, văn bản đầu vào sẽ được đưa qua hàm clean\_input() để làm sạch văn bản. Hàm này thực hiện các bước tiền xử lý như:

* Loại bỏ thẻ HTML, ký tự đặc biệt
* Đưa toàn bộ chữ về dạng thường
* Xóa các từ dừng (stopwords)
* Thực hiện stemming để đưa từ về gốc
* Quá trình làm sạch giúp văn bản phù hợp với cách vectorizer đã được huấn luyện trước đó.

Bước 4: Vector hóa và dự đoán, văn bản đã được làm sạch sẽ được chuyển đổi thành vector đặc trưng bằng TF-IDF vectorizer. Sau đó, mô hình Random Forest thực hiện dự đoán và trả về kết quả là nhãn 1 (positive) hoặc 0 (negative).

Bước 5: Hiển thị kết quả dự đoán.



*Hình 12: Kết quả dự đoán*

1. **KẾT QUẢ THỰC NHIỆM**

Trong quá trình thực nghiệm, mô hình Random Forest đã được huấn luyện và đánh giá trên tập dữ liệu IMDB gồm 50.000 bình luận phim, với hai nhãn cảm xúc là tích cực và tiêu cực. Dữ liệu được chia theo tỷ lệ 80% để huấn luyện và 20% để kiểm tra hiệu suất mô hình.

## **3.1. Hiệu quả mô hình**

Sau khi huấn luyện, mô hình đạt được các chỉ số đánh giá như sau:

* Độ chính xác (Accuracy): ~83.5%
* Precision, Recall và F1-score của cả hai lớp tương đối cân bằng, đạt trên 0.83 ở mỗi chỉ số, cho thấy mô hình có khả năng phân loại đều tốt với cả bình luận tích cực và tiêu cực.

## **3.2. Ma trận nhầm lẫn**

Ma trận nhầm lẫn cho thấy: số lượng dự đoán đúng của lớp tiêu cực là 4161, số lượng dự đoán đúng của lớp tích cực là 4187. Dự đoán sai không chênh lệch lớn giữa hai lớp, thể hiện khả năng học tốt mà không bị lệch nhãn.

## **3.3. Tỷ lệ phân bố cảm xúc**

Phân tích tỷ lệ bình luận trong tập dữ liệu cho thấy sự phân bố gần như đồng đều giữa hai nhãn: tích cực: 50.2%, tiêu cực: 49.8%

Điều này đảm bảo mô hình không bị lệch về một phía trong quá trình học.

## **3.4. Từ khóa đặc trưng theo cảm xúc**

Mô hình cũng được hỗ trợ bằng việc phân tích các từ khóa nổi bật:

Các từ phổ biến trong bình luận tích cực gồm: *film, movie, like, good, character...*

Các từ phổ biến trong bình luận tiêu cực gồm: *movie, even, bad, boring, watch...*

Việc xác định được các từ đặc trưng hỗ trợ mô hình trong việc học các đặc trưng ngữ nghĩa quan trọng.

## **3.5. Trải nghiệm dự đoán thực tế**

Giao diện dòng lệnh được xây dựng giúp người dùng nhập một đoạn bình luận mới và nhận được dự đoán tức thì từ mô hình. Kết quả cho thấy mô hình phản hồi nhanh, có độ chính xác cao và dễ dàng sử dụng với người dùng cuối.

1. **KẾT LUẬN**
   1. **Kết quả đã đạt được**

* Xây dựng thành công một hệ thống phân loại cảm xúc văn bản từ bình luận phim IMDB với hai nhãn: tích cực và tiêu cực.
* Ứng dụng mô hình Random Forest kết hợp với TF-IDF Vectorizer, cho kết quả độ chính xác trên 83%.
* Quy trình xử lý dữ liệu hoàn chỉnh gồm: làm sạch văn bản, loại bỏ từ dừng, chuyển về chữ thường, và chuẩn hóa độ dài bình luận.
* Thực hiện trực quan hóa các khía cạnh quan trọng như: phân phối độ dài bình luận, top từ xuất hiện phổ biến, tỷ lệ nhãn, ma trận nhầm lẫn, các chỉ số Precision - Recall - F1-score.
* Triển khai mô hình đã huấn luyện trong một giao diện dòng lệnh đơn giản, hỗ trợ dự đoán cảm xúc của bình luận mới.
  1. **Kết quả chưa đạt được**
* Mô hình chỉ phân loại ở mức 2 lớp (positive/negative), chưa xử lý được cảm xúc trung tính hoặc đa cảm xúc (fine-grained sentiment).
* Chưa tích hợp các kỹ thuật nâng cao như word embedding (Word2Vec, BERT) để cải thiện hiểu ngữ nghĩa.
* Giao diện sử dụng còn ở mức cơ bản (dòng lệnh), chưa thân thiện với người dùng phổ thông.
* Chưa kiểm tra mô hình trên dữ liệu thực tế tiếng Việt hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.
* Hệ thống hiện tại chưa đánh giá hiệu suất thời gian hoặc khả năng mở rộng khi áp dụng trên tập dữ liệu lớn hơn.
  1. **Định hướng tương lai**
* Nâng cấp mô hình bằng cách áp dụng Deep Learning (LSTM, Bi-LSTM, Transformers) hoặc tích hợp mô hình ngôn ngữ mạnh như BERT, RoBERTa để tăng khả năng hiểu ngữ cảnh.
* Mở rộng hệ thống để hỗ trợ đa ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt, phục vụ nhu cầu người dùng nội địa.
* Phát triển giao diện web hoặc ứng dụng để người dùng có thể dễ dàng nhập nội dung và nhận phản hồi trực quan.
* Triển khai mô hình trên nền tảng cloud để hỗ trợ dự đoán thời gian thực và phục vụ nhiều người dùng đồng thời.
* Bổ sung khả năng phân tích đa chiều như: đánh giá độ tin cậy bình luận, xác định người dùng độc hại, hoặc phân tích xu hướng cảm xúc theo thời gian.

# **TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1] Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion Mining and Sentiment Analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2(1–2):1–135.

[2] Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2020). Speech and Language Processing (3rd ed. draft). Stanford University. [Online]. Available: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>

[3] Kaggle. (2024). IMDb Dataset of 50K Movie Reviews. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews>

[4] Scikit-learn. (2024). RandomForestClassifier — scikit-learn documentation. [Online]. Available:

<https://scikitlearn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestClassifier.html>

[5] Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1):5–32.

[6] Raschka, S. (2015). Python Machine Learning. Packt Publishing Ltd.

[7] Le, H. M., & Nguyen, D. T. (2023). Sentiment Classification on Movie Reviews Using TF-IDF and Machine Learning Algorithms. In Proceedings of the 2023 International Conference on Data Science and Artificial Intelligence, pp. 100–106.