**ĐỒ ÁN CUỐI KỲ**

**NHẬP MÔN HỌC MÁY**

*Giảng viên*: **LÊ ANH CƯỜNG**

*Sinh viên*: **TRẦN NGỌC DŨNG – 51800187**

**NGUYỄN MINH ĐĂNG KHOA – 51800882**

**TRÌNH BÀY VỀ LÝ THUYẾT MẠNG RECURRENT NEURAL NETWORK**


**CHƯƠNG 1 – LÝ THUYẾT VỀ MẠNG RECURRENT NEURAL NETWORK**

**1.1 Mô hình ngôn ngữ**

- Mô hình ngôn ngữ là một phân bố xác suất trên các tập văn bản. Nói đơn giản, mô hình ngôn ngữ có thể cho biết xác suất một câu (hoặc cụm từ) thuộc một ngôn ngữ là bao nhiêu. Đo lường xác xuất xảy ra 1 từ khi cho các từ phía trước.

- Ví dụ: Cho từ “tôi đi” sẽ dự đoán ra từ tiếp theo. Giả sử như từ “ngủ”.

- Tính P(w|h) với w là từ cần dự đoán và h là tập văn bản.




Hình 1.1.1 Ví dụ về mô hình ngôn ngữ

**1.2 Mạng hồi quy RNN là gì?**

- RNN ra đời với ý tưởng là sử dụng một bộ nhớ để lưu lại thông tin từ từ những bước tính toán xử lý trước để dựa vào nó có thể đưa ra dự đoán chính xác nhất cho bước dự đoán hiện tại.

- Trong các mạng nơ-ron truyền thống tất cả các đầu vào và cả đầu ra là độc lập với nhau. Tức là chúng không liên kết thành chuỗi với nhau. Nhưng các mô hình này không phù hợp trong rất nhiều bài toán. Ví dụ, nếu muốn đoán từ tiếp theo có thể xuất hiện trong một câu thì ta cũng cần biết các từ trước đó xuất hiện lần lượt thế nào. RNN thực hiện cùng một tác vụ cho tất cả các phần tử của một chuỗi với đầu ra phụ thuộc vào cả các phép tính trước đó. Nói cách khác, RNN có khả năng nhớ các thông tin được tính toán trước đó.



Hình 1.2.1 Ví dụ về RNN


- Ví dụ như hình trên,việc tính toán bên trong RNN được thực hiện như sau:

* Xt là đầu vào tại bước t. Ví dụ,  x1​ là một vec-tơ one-hot tương ứng với từ thứ 2 của câu (trai).
* St​ là trạng thái ẩn tại bước t. Nó chính là bộ nhớ của mạng. st được tính toán dựa trên cả các trạng thái ẩn phía trước và đầu vào tại bước đó: S­t = f(Uxt + Wst-1 ). Hàm f thường là một hàm phi tuyến tính như [tang hyperbolic (tanh)](https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0m_hypebolic) hay [ReLu](https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier_(neural_networks)). Để làm phép toán cho phần tử ẩn đầu tiên ta cần khởi tạo thêm s-1, thường giá trị khởi tạo được gắn bằng 0.
* Ot là đầu ra tại bước  t. Ví dụ, ta muốn dự đoán từ tiếp theo có thể xuất hiện trong câu thì Ot​ chính là một vec-tơ xác xuất các từ trong danh sách từ vựng của ta:
* Ot​=softmax(Vst​)

**1.3 Ứng dụng của RNN?**

**1.3.1 Mô hình hóa ngôn ngữ và sinh văn bản**


- Như đã trình bày bên trên, Mô hình ngôn ngữ cho phép ta dự đoán được xác xuất của một từ nào đó xuất hiện sau một chuỗi các từ đi liền trước nó. Do có khả năng ước lượng được độ tương tự của các câu nên nó còn được ứng dụng cho việc dịch máy. Một điểm lý thú của việc có thể dự đoán được từ tiếp theo là ta có thể xây dựng được một mô hình tự sinh từ cho phép máy tính có thể tự tạo ra các văn bản mới từ tập mẫu và xác xuất đầu ra của mỗi từ. Vậy nên, tùy thuộc vào mô hình ngôn ngữ mà ta có thể tạo ra được nhiều [văn bản khác nhau](http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/) khá là thú vị phải không. Trong mô hình ngôn ngữ, đầu vào thường là một chuỗi các từ (được mô tả bằng vec-tơ one-hot) và đầu ra là một chuỗi các từ dự đoán được. Khi huấn luyện mạng, ta sẽ gán *ot*​=*xt*+1​ vì ta muốn đầu ra tại bước t chính là từ tiếp theo của câu.



Hình 1.3.1 Mô hình hóa ngôn ngữ

**1.3.2 Dịch máy**

- Ngoài ra RNN còn có thể ứng dụng trong mô hình dịch máy, tương tự như mô hình hóa ngôn ngữ ở điểm là đầu vào là một chuỗi các từ trong ngôn ngữ nguồn (ngôn ngữ cần dịch - ví dụ là tiếng Việt). Còn đầu ra sẽ là một chuỗi các từ trong ngôn ngữ đích (ngôn ngữ dịch - ví dụ là tiếng Anh). Điểm khác nhau ở đây là đầu ra của ta chỉ xử lý sau khi đã xem xét toàn bộ chuỗi đầu vào. Vì từ dịch đầu tiên của câu dịch cần phải có đầy đủ thông tin từ đầu vào cần dịch mới có thể suy luận được.




Hình 1.3.2 Dịch máy

**1.3.3 Nhận dạng giọng nói**

- RNN còn được ứng dụng trong việc nhận dạng giọng nói bằng việc Đưa vào một chuỗi các tín hiệu âm thanh, ta có thể dự đoán được chuỗi các đoạn ngữ âm đi kèm với xác xuất của chúng.

**1.3.4 Mô tả hình ảnh**

- RNN được sử dụng để tự động tạo mô tả cho các ảnh chưa được gán nhãn. Sự kết hợp này đã đưa ra được các kết quả khá kinh ngạc. Ví dụ như các ảnh dưới đây, các mô tả sinh ra có mức độ chính xác và độ tường tận khá cao.

Hình 1.3.4 Mô tả ảnh

**1.4 Khả năng của RNN – LSTM**


**1.4.1 Tổng quan về LSTM**

- Trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - Natural Language Processing), đã ghi nhận được nhiều thành công của RNN cho nhiều vấn đề khác nhau. Mô hình phổ biến nhất được sử dụng của RNN là [LSTM](https://en.wikipedia.org/wiki/Long_short-term_memory). LSTM (Long Short-Term Memory) thể hiện được sự ưu việt ở điểm có thể nhớ được nhiều bước hơn mô hình RNN truyền thống.

- Mạng bộ nhớ dài-ngắn (Long Short Term Memory networks), thường được gọi là LSTM - là một dạng đặc biệt của RNN, nó có khả năng học được các phụ thuộc xa. Chúng hoạt động cực kì hiệu quả trên nhiều bài toán khác nhau nên dần đã trở nên phổ biến như hiện nay.


- LSTM được thiết kế để tránh được vấn đề phụ thuộc xa (long-term dependency). Việc nhớ thông tin trong suốt thời gian dài là đặc tính mặc định của chúng, chứ ta không cần phải huấn luyện nó để có thể nhớ được. Tức là ngay nội tại của nó đã có thể ghi nhớ được mà không cần bất kì can thiệp nào.

- Mọi mạng hồi quy đều có dạng là một chuỗi các mô-đun lặp đi lặp lại của mạng nơ-ron. Với mạng RNN chuẩn, các mô-dun này có cấu trúc rất đơn giản, thường là một tầng tanh.




Hình 1.4.1 Module lặp lại trong RNN tiêu chuẩn chứa 1 lớp

- LSTM cũng có kiến trúc dạng chuỗi như vậy, nhưng các mô-đun trong nó có cấu trúc khác với mạng RNN chuẩn. Thay vì chỉ có một tầng mạng nơ-ron, chúng có tới 4 tầng tương tác với nhau một cách rất đặc biệt.



Hình 1.4.1 Module lặp lại trong RNN tiêu chuẩn chứa 4 lớp




- Mỗi một đường mang một véc-tơ từ đầu ra của một nút tới đầu vào của một nút khác. Các hình trong màu hồng biểu diễn các phép toán như phép cộng véc-tơ chẳng hạn, còn các ô màu vàng được sử dụng để học trong các từng mạng nơ-ron. Các đường hợp nhau kí hiệu việc kết hợp, còn các đường rẽ nhánh ám chỉ nội dung của nó được sao chép và chuyển tới các nơi khác nhau.

**1.4.2 Ý tưởng cốt lõi của LSTM**


- Chìa khóa của LSTM là trạng thái tế bào (cell state) - chính đường chạy thông ngang phía trên của sơ đồ hình vẽ.

- Trạng thái tế bào là một dạng giống như băng truyền. Nó chạy xuyên suốt tất cả các mắt xích (các nút mạng) và chỉ tương tác tuyến tính đôi chút. Vì vậy mà các thông tin có thể dễ dàng truyền đi thông suốt mà không sợ bị thay đổi.



- LSTM có khả năng bỏ đi hoặc thêm vào các thông tin cần thiết cho trạng thái tế báo, chúng được điều chỉnh cẩn thận bởi các nhóm được gọi là cổng (gate).

- Các cổng là nơi sàng lọc thông tin đi qua nó, chúng được kết hợp bởi một tầng mạng sigmoid và một phép nhân.




- Tầng sigmoid sẽ cho đầu ra là một số trong khoản  [0,1], mô tả có bao nhiêu thông tin có thể được thông qua. Khi đầu ra là 0 thì có nghĩa là không cho thông tin nào qua cả, còn khi là 1 thì có nghĩa là cho tất cả các thông tin đi qua nó.


- Một LSTM gồm có 3 cổng như vậy để duy trì và điều hành trạng thái của tế bào.

**1.4.3 Bên trong LSTM**

- Bước đầu tiên của LSTM là quyết định xem thông tin nào cần bỏ đi từ trạng thái tế bào. Quyết định này được đưa ra bởi tầng sigmoid - gọi là “tầng cổng quên” (forget gate layer). Nó sẽ lấy đầu vào là *ht*−1​ và  *xt*​ rồi đưa ra kết quả là một số trong khoảng  [0,1] cho mỗi số trong trạng thái tế bào  *Ct*−1​. Đẩu ra là1 thể hiện rằng nó giữ toàn bộ thông tin lại, còn 0 chỉ rằng toàn bộ thông tin sẽ bị bỏ đi.




- Bước tiếp theo là quyết định xem thông tin mới nào ta sẽ lưu vào trạng thái tế bào. Việc này gồm 2 phần. Đầu tiên là sử dụng một tầng sigmoid được gọi là “tầng cổng vào” (input gate layer) để quyết định giá trị nào ta sẽ cập nhập. Tiếp theo là một tầng tanhtạo ra một véc-tơ cho giá trị mới *Ct*​ nhằm thêm vào cho trạng thái. Trong bước tiếp theo, ta sẽ kết hợp 2 giá trị đó lại để tạo ra một cập nhập cho trạng thái.




- Giờ là lúc cập nhập trạng thái tế bào cũ  *Ct*−1​ thành trạng thái mới *Ct*​. Ở các bước trước đó đã quyết định những việc cần làm, nên giờ ta chỉ cần thực hiện là xong.

- Ta sẽ nhân trạng thái cũ với *ft*​ để bỏ đi những thông tin ta quyết định quên lúc trước. Sau đó cộng thêm *it*​∗*Ct*​~​. Trạng thái mơi thu được này phụ thuộc vào việc ta quyết định cập nhập mỗi giá trị trạng thái ra sao.



- Cuối cùng, ta cần quyết định xem ta muốn đầu ra là gì. Giá trị đầu ra sẽ dựa vào trạng thái tế bào, nhưng sẽ được tiếp tục sàng lọc. Đầu tiên, ta chạy một tầng sigmoid để quyết định phần nào của trạng thái tế bào ta muốn xuất ra. Sau đó, ta đưa nó trạng thái tế bảo qua một hàm tanhđể co giá trị nó về khoảng [-1, 1], và nhân nó với đầu ra của cổng sigmoid để được giá trị đầu ra ta mong muốn.


**1.4.4 Kết luận**

- LSTM là một bước lớn trong việc sử dụng RNN. Ý tưởng của nó giúp cho tất cả các bước của RNN có thể truy vấn được thông tin từ một tập thông tin lớn hơn. Ví dụ, nếu bạn sử dụng RNN để tạo mô tả cho một bức ảnh, nó có thể lấy một phần ảnh để dự đoán mô tả từ tất cả các từ đầu vào.

**CHƯƠNG 2 – DEMO & KẾT QUẢ**

**2.1 Import thư viện, Read Data**

**-** Đầu tiên là import thư viện cần dùng.




- Tiếp theo là đọc Electric Production Data Set.

- Dataset gồm 2 cột, mộ cột là DATE và cột còn lại là Value (phần trăm tiêu thụ điện).

- Chuyển DATE sang dạng yyyy/MM/dd và để col DATE làm index trong df.




- Vẽ biểu đồ thể hiện Value qua từng tháng từ năm 1984 -> 2018.




**2.2 Preprocessing**


- Chuyển đổi Value thành mảng numpy và sang dạng float32.



- Chuẩn hóa dataset bằng MinMaxScaler.



- Với dataset này, chúng ta không thể sử dụng cách ngẫu nhiên để tách tập dữ liệu thành train và test vì chuỗi sự kiện rất quan trọng trong bài toán time series. Vì vậy, chúng ta sẽ lấy 80% giá trị đầu tiên cho train và còn lại để test.





- Chúng ta không thể fit model như chúng ta thường khi chúng ta có X và Y. Chúng ta cần chuyển đổi dữ liệu của mình thành một thứ gì đó tương tự như X và Y. Bằng cách này, nó có thể được đào tạo trên một chuỗi thay vì điểm dữ liệu trực quan.


- Chúng ta sẽ chuyển đổi thành n số cột cho X trong đó cung cấp chuỗi số sau n cột đó - cột cuối cùng là Y, chúng ta cung cấp số tiếp theo trong chuỗi là n+1. Vì vậy, chúng ta sẽ chuyển đổi một mảng giá trị thành một ma trận tập dữ liệu.

- seq\_size là timestep trước đó được sử dụng làm biến đầu vào để dự đoán khoảng thời gian tiếp theo.

- Tạo tập dữ liệu trong đó X là số lượng % điện tiêu thụ tại một thời điểm nhất định (t, t-1, t-2). Y là số lượng % điện tiêu thụ tại thời thời điểm tiếp theo (t + 1).







- So sánh X\_train và tập train, chúng ta có thể thấy các giá trị X = tại t, t+1 và t+2. Trong đó Y là giá trị theo sau: t+3 (vì kích thước chuỗi của chúng tôi là 3).

**2.3 Feed Forward Neural Networks**


**2.3.1 Define Model 1**

- Khởi tạo model bằng Sequential() của Keras.


- Sau đó, xác định Dense Layer với output\_dim=64, input\_dim=seq\_size, activation=sigmoid.

- Lớp Dense cuối là kết quả đầu ra, chúng ta chỉ có 1 đầu ra là giá trị y - giá trị tiếp theo.

- Model compile với loss là mean\_squared \_error, optimizer là adam.




- Tiếp theo dùng EarlyStopping – training sẽ stop khi training không cải thiện model với monitor là loss và patience = 3 (Sau 3 epochs mà loss không cải thiện thì stop training).




**2.3.2 Training Model 1**

- EPOCHS = 100, BATCH\_SIZE = 64




**2.3.3 Plot Loss trong Model 1**

- Tạo 1 hàm để vẽ đồ thị thể hiện loss của train và loss của validation để tiện dụng cho các model sau.




- Đồ thị thể hiện loss của train và loss của validation trong model 1.




**2.3.3 Predict với Model 1**

- Tạo 1 hàm predictionAndPlot để sử dụng model predict cho tập train và test và vẽ lên đồ thị thể hiện predict train và test so với dataset.


- Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng model predict cho tập X\_train, X\_test.




- Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn hóa ngược lại với scaler.inverse\_transform để cùng đơn vị với dataset ban đầu.



- Tiếp theo, chúng ta sẽ căn chỉnh trainPredict, testPredict lại cho khớp giá trị với dataset ban đầu để có thể vẽ ra để so sánh.



- Sau đó, đưa trainPredictPlot và testPredictPlot vào df để vẽ ra vào so sanh với dataset theo năm.



**2.3.4 Define Model 2**


- Khởi tạo model bằng Sequential() của Keras.

- Sau đó, xác định Dense Layer với output\_dim=64, input\_dim=seq\_size, activation=relu.

- Thêm một Dense Layer với output\_dim=32, activation=relu.


- Lớp Dense cuối là kết quả đầu ra, chúng ta chỉ có 1 đầu ra là giá trị y - giá trị tiếp theo.

- Model compile với loss là mean\_squared \_error, optimizer là adam.




**2.3.5 Training Model 2**

- EPOCHS = 30, BATCH\_SIZE = 32




**2.3.6 Plot Loss trong Model 2**

- Đồ thị thể hiện loss của train và loss của validation trong model 2.




**2.3.7 Predict với Model 2**



**2.4 Long short term memory – LSTM**

LSTM model cần input data X với cấu trúc mảng ở dạng [samples, timesteps, features]. Nên chúng ta sẽ reshape lại data train và test.



**2.4.1 Define Model 1**


- Khởi tạo model bằng Sequential() của Keras.

- Sau đó, thêm 1 LSTM Layer với unit= 64 và input\_shape=(None, seq\_size) cho khớp với X đầu vào.

- Thêm một Dense Layer với output\_dim=32.

- Lớp Dense cuối là kết quả đầu ra, chúng ta chỉ có 1 đầu ra là giá trị y - giá trị tiếp theo.

- Model compile với loss là mean\_squared \_error, optimizer là adam.




**2.4.2 Training Model 1**

- EPOCHS = 30, BATCH\_SIZE = 64




**2.4.3 Plot Loss trong Model 1**

- Đồ thị thể hiện loss của train và loss của validation trong model 1.



**2.4.4 Predict với Model 1**



**2.4.5 Define Model 2**

- Khởi tạo model bằng Sequential() của Keras.


- Sau đó, thêm 1 LSTM Layer với unit=50, activation=relu, return\_sequences=true, nếu không nó sẽ không trả về chuỗi và sẽ không có đầu vào cho LSTM Layer tiếp theo và input\_shape=(None, seq\_size) cho khớp với X đầu vào.

- Thêm 1 LSTM Layer với unit=50, activation=relu.

- Thêm một Dense Layer với output\_dim=32.


- Lớp Dense cuối là kết quả đầu ra, chúng ta chỉ có 1 đầu ra là giá trị y - giá trị tiếp theo.

- Model compile với loss là mean\_squared \_error, optimizer là adam.




**2.4.6 Training Model 2**

- EPOCHS = 100, BATCH\_SIZE = 32




**2.4.7 Plot Loss trong Model 2**

- Đồ thị thể hiện loss của train và loss của validation trong model 1.



**2.4.8 Predict với Model 2**



**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. https://www.bogotobogo.com/python/python\_Neural\_Networks\_Backpropagation\_for\_XOR\_using\_one\_hidden\_layer.php<https://www.vuthao.com.vn/tintuc/business-process-management>
2. <https://machinelearningcoban.com/2017/02/24/mlp/#-backpropagation-cho-stochastic-gradient-descent>
3. https://github.com/tiepvupsu/tiepvupsu.github.io/blob/master/assets/14\_mlp/Example%20.ipynb