BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**

**🙞 🕮 🙜**



**ĐỒ ÁN**

**MÔN KHAI KHOÁNG DỮ LIỆU**

**Đề tài**

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG**

**PHÂN LOẠI VĂN BẢN CỦA 10 LĨNH VỰC**

**Nhóm sinh viên thực hiện:**

**Nguyễn Tấn Pil Nguyễn Thanh Tâm**

**Mã số: B1812295 Mã số: B1812301**

Cần Thơ, 12/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**

**🙞 🕮 🙜**



**ĐỒ ÁN**

**MÔN KHAI KHOÁNG DỮ LIỆU**

**Đề tài**

**XÂY DỰNG ỨNG DỤNG**

**PHÂN LOẠI VĂN BẢN 10 LĨNH VỰC**

**Giáo viên hướng dẫn Nhóm sinh viên thực hiện**

**TS. Lưu Tiến Đạo Nguyễn Tấn Pil – B181229**

**Nguyễn Thanh Tâm – B1812301**

Cần Thơ, 12/2021

**NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN**

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm

(GVHD ký và ghi rõ họ tên)

**LỜI CẢM ƠN**

Để hoàn thành bài đồ án này, nhóm em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Lưu Tiến Đạo – người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án, nhờ những sự chỉ bảo và hướng dẫn quý giá đó mà bài đồ án này được hoàn thành một cách tốt nhất.

Nhóm em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô Giảng viên Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy Cô ở Khoa CNTT & TT, những người đã truyền đạt những kiến thức quý báu trong thời gian qua.

Nhóm em cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè cùng với gia đình đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện để chúng em có thể hoàn thành bài đồ án một cách tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện đồ án không thể tránh khỏi những sai sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của quý Thầy và các bạn để bài đồ án hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2021

Người viết

Nguyễn Tấn Pil Nguyễn Thanh Tâm

**MỤC LỤC**

[DANH MỤC HÌNH 4](#_Toc91420858)

[TÓM TẮT 8](#_Toc91420859)

[PHẦN GIỚI THIỆU 10](#_Toc91420860)

[1. Đặt vấn đề 10](#_Toc91420861)

[2. Lịch sử giải quyết vấn đề 11](#_Toc91420862)

[3. Mục tiêu đề tài 11](#_Toc91420863)

[4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 12](#_Toc91420864)

[5. Kết quả đạt được 12](#_Toc91420865)

[6. Bố cục đồ án 12](#_Toc91420866)

[PHẦN NỘI DUNG 13](#_Toc91420867)

[CHƯƠNG 1 - MÔ TẢ BÀI TOÁN 13](#_Toc91420868)

[1. Mô tả chi tiết bài toán 13](#_Toc91420869)

[2. Vấn đề liên quan đến bài toán 15](#_Toc91420870)

[2.1 Tách từ 15](#_Toc91420871)

[2.2 Vector hóa(TF-IDF) 16](#_Toc91420872)

[CHƯƠNG 2 - THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT 18](#_Toc91420873)

[1. Cơ sở lý thuyết 18](#_Toc91420874)

[1.1. Các giải thuật 18](#_Toc91420875)

[1.1.1 Giải thuật Naive Bayes 18](#_Toc91420876)

[1.1.2 Giải thuật SVM (Support Vector Machine) 19](#_Toc91420877)

[1.1.3 Giải thuật Decision Tree 21](#_Toc91420878)

[1.1.4 Giải thuật Logistic Regression 23](#_Toc91420879)

[1.1.5 Mô hình PhoBERT 24](#_Toc91420880)

[1.2 HTML và CSS 25](#_Toc91420881)

[1.3 JavaScript 25](#_Toc91420882)

[1.4 ReactJS 26](#_Toc91420883)

[2. Thiết kế và cài đặt 26](#_Toc91420884)

[2.1 Chuẩn bị dữ liệu 26](#_Toc91420885)

[2.2 Khám phá dữ liệu 27](#_Toc91420886)

[2.2.1 Mô tả tập dữ liệu 27](#_Toc91420887)

[2.2.2 Xử lý dữ liệu bị thiếu 29](#_Toc91420888)

[2.2.3 Mô hình hóa dữ liệu 30](#_Toc91420889)

[2.3 Tiền xử lý dữ liệu 31](#_Toc91420890)

[2.3.1 Chuyển đổi dữ liệu về dạng chữ thường 32](#_Toc91420891)

[2.3.2 Loại bỏ các ký tự số 32](#_Toc91420892)

[2.3.3 Loại các ký tự đơn, bắt đầu bằng ký tự đơn và khoảng trắng 33](#_Toc91420893)

[2.3.4 Chuẩn hóa về Unicode dựng sẵn 33](#_Toc91420894)

[2.3.5 Chuẩn hóa kiểu gõ dấu tiếng Việt 34](#_Toc91420895)

[2.3.6 Loại bỏ những ký tự lặp 37](#_Toc91420896)

[2.3.7 Loại bỏ các từ dừng 37](#_Toc91420897)

[2.3.8 Tách từ tiếng Việt 38](#_Toc91420898)

[2.3.9 Thực hiện làm sạch dữ liệu 39](#_Toc91420899)

[2.3.10 Vector hóa văn bản 41](#_Toc91420900)

[2.3.11 Xáo trộn dữ liệu 42](#_Toc91420901)

[2.4 Xây dựng mô hình phân loại văn bản 43](#_Toc91420902)

[2.4.1 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với SVM 43](#_Toc91420903)

[2.4.2 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với Naive Bayes 44](#_Toc91420904)

[2.4.3 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với Decision Tree 46](#_Toc91420905)

[2.4.4 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với Logistic Regression 48](#_Toc91420906)

[2.4.5 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với PhoBERT 50](#_Toc91420907)

[2.5 Xây dựng website dự đoán 58](#_Toc91420908)

[CHƯƠNG 3 - KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 62](#_Toc91420909)

[1. Mục tiêu 62](#_Toc91420910)

[2. Các thông số đánh giá giải thuật 62](#_Toc91420911)

[3. Đánh giá 64](#_Toc91420912)

[PHẦN KẾT LUẬN 66](#_Toc91420913)

[1. Kết quả đạt được 66](#_Toc91420914)

[2. Hạn chế và hướng phát triển 66](#_Toc91420915)

[2.1 Hạn chế 66](#_Toc91420916)

[2.2 Hướng phát triển 66](#_Toc91420917)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 68](#_Toc91420918)

# DANH MỤC HÌNH

[Hình 1: Siêu phẳng lề cực đại trong không gian hai chiều 20](#_Toc91339810)

[Hình 2 Mô hình cây quyết định[7] 22](#_Toc91339811)

[Hình 3 Tạo tập tin csv từ thư mục Train\_Full và Test\_Full 27](#_Toc91339812)

[Hình 4: Tập dữ liệu huấn luyện 28](#_Toc91339813)

[Hình 5: Tập dữ liệu kiểm tra 29](#_Toc91339814)

[Hình 6: Kiểm tra dữ liệu bị thiếu 30](#_Toc91339815)

[Hình 7: Mô hình hóa số lượng mẫu tin của từng phân lớp trong tập huấn luyện 30](#_Toc91339816)

[Hình 8: Mô hình hóa số lượng mẫu tin của từng phân lớp trong tập kiểm tra 31](#_Toc91339817)

[Hình 9: Hàm chuyển đổi dữ liệu về dạng chữ thường 32](#_Toc91339818)

[Hình 10: Hàm loại bỏ các ký tự số 32](#_Toc91339819)

[Hình 11: Hàm loại các ký tự đơn, bắt đầu bằng ký tự đơn và khoảng trắng 33](#_Toc91339820)

[Hình 12: Hàm chuẩn hóa về Unicode dựng sẵn 34](#_Toc91339821)

[Hình 13: Hàm kiểm tra từ tiếng Việt hợp lệ 35](#_Toc91339822)

[Hình 14: Hàm chuẩn hóa từ gõ dấu tiếng Việt 36](#_Toc91339823)

[Hình 15: Hàm chuẩn hóa câu gõ dấu tiếng Việt 37](#_Toc91339824)

[Hình 16: Hàm loại bỏ ký tự lặp 37](#_Toc91339825)

[Hình 17: Danh sách từ dừng 38](#_Toc91339826)

[Hình 18: Hàm lấy danh sách từ dừng 38](#_Toc91339827)

[Hình 19: Hàm tách từ với pyvi 39](#_Toc91339828)

[Hình 20: Hàm tách từ với vncoreNLP 39](#_Toc91339829)

[Hình 21: Hàm làm sạch dữ liệu 40](#_Toc91339830)

[Hình 22: Làm sạch dữ liệu huấn luyện và kiểm tra 40](#_Toc91339831)

[Hình 23: Tách từ dữ liệu huấn luyện và kiểm tra bằng pyvi 41](#_Toc91339832)

[Hình 24: Tách từ dữ liệu huấn luyện và kiểm tra bằng vncoreNLP 41](#_Toc91339833)

[Hình 25: Dữ liệu sau quá trình làm sạch 41](#_Toc91339834)

[Hình 26: Vector hóa dữ liệu văn bản 42](#_Toc91339835)

[Hình 27: Lưu lại mô hình tf-idf 42](#_Toc91339836)

[Hình 28: Xáo trộn dữ liệu 42](#_Toc91339837)

[Hình 29: Mô hình SVM 43](#_Toc91339838)

[Hình 30: Đánh giá trên từng phân lớp - SVM 44](#_Toc91339839)

[Hình 31: Mô hình Naive Bayes 45](#_Toc91339840)

[Hình 32: Đánh giá trên từng phân lớp - Naive Bayes 46](#_Toc91339841)

[Hình 33: Mô hình cây quyết định 47](#_Toc91339842)

[Hình 34: Đánh giá trên từng phân lớp - Decision Tree 48](#_Toc91339843)

[Hình 35: Mô hình Logistic Regression 49](#_Toc91339844)

[Hình 36: Đánh giá trên từng phân lớp - Logistic Regression 49](#_Toc91339845)

[Hình 37: Cài đặt transformers 50](#_Toc91339846)

[Hình 38: Cài đặt fastBPE và fairseq 50](#_Toc91339847)

[Hình 39: Cài đặt mô hình PhoBERT 51](#_Toc91339848)

[Hình 40: Tải mô hình bpe và tự điển 51](#_Toc91339849)

[Hình 41: Encode nhãn 52](#_Toc91339850)

[Hình 42: Ánh xạ subword 52](#_Toc91339851)

[Hình 43: Kiểm tra padding của mẫu tin 53](#_Toc91339852)

[Hình 44: Tạo DataLoader 53](#_Toc91339853)

[Hình 45: Tải mô hình PhoBERT 54](#_Toc91339854)

[Hình 46: Hàm đánh giá 54](#_Toc91339855)

[Hình 47: Hàm huấn luyện 55](#_Toc91339856)

[Hình 48: Huấn luyện mô hình PhoBERT 56](#_Toc91339857)

[Hình 49: Kết quả sau khi huấn luyện trên 10 epochs 56](#_Toc91339858)

[Hình 50: Dự đoán và đánh giá mô hình PhoBERT 57](#_Toc91339859)

[Hình 51: Xóa cache cuda 57](#_Toc91339860)

[Hình 52 Quá trình dự nhãn của website 58](#_Toc91339861)

[Hình 53: Lấy dữ liệu từ client và tiền xử lý 59](#_Toc91339862)

[Hình 54: Tải mô hình, dự đoán và trả về kết quả 60](#_Toc91339863)

[Hình 55: Giao diện website dự đoán 61](#_Toc91339864)

**DANH MỤC BẢNG**

[Bảng 1: Mô tả tập dữ liệu 15](#_Toc91407138)

[Bảng 2: Chỉ số đánh giá giải thuật học 63](#_Toc91407139)

[Bảng 3: Thông tin đánh giá từng giải thuật học 65](#_Toc91407140)

# TÓM TẮT

Bài toán phân loại (phân lớp) văn bản tự động hay **Text Classification** thuộc về lĩnh vực **xử lý ngôn ngữ tự nhiên** ở dạng văn bản, là việc phân chia một tập văn bản đầu vào thành hai hoặc nhiều lớp, trong đó mỗi lớp văn bản có thể thuộc một hoặc nhiều lớp. Công việc này nhằm mục đích gán nhãn (lớp) được định nghĩa trước cho các văn bản mới đến.

Đối với từng ngôn ngữ khác nhau bài toán có cách giải quyết khác nhau. Đề tài **“Xây dựng website phân loại văn bản của 10 lĩnh vực”** sẽ được giải quyết bằng bài toán phân loại văn bản tiếng Việt. Do từ tiếng Việt đa số là từ đơn âm tiết và không biến đổi hình thái nên việc xác định ý nghĩa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như ngữ cảnh và trật tự từ trong câu. Quy trình thực hiện việc phân loại văn bản được thực hiện như sau. Đầu tiên là bước tiền xử lý văn bản, đây là bước rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến kết quả của đề tài, trong bước này ta thực hiện việc làm sạch dữ liệu, tách từ, chuẩn hóa từ và loại bỏ stopword. Trong đó, tách từ là bước cực kỳ quan trọng trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên nói chung và phân loại văn bản nói riêng, Đối với phân loại văn bản tiếng Việt thì khó khăn hơn phân loại văn bản tiếng Anh bởi vì nó có thêm các từ ghép tồn tại trong câu, chúng tôi sử dụng công cụ VnTokenizer để thực hiện tách từ. Dữ liệu trước khi được đưa vào mô hình chúng ta cần thực hiện transform dữ liệu thành các vector (vector hóa) bằng phương pháp TF-IDF để trích xuất các đặc trưng sau đó đưa vào huấn luyện. Bước tiếp theo là sử dụng mô hình để huấn luyện và dự đoán. Chúng tôi sử dụng các mô hình Decision Tree, Naive Bayes, SVM, Logistic Regression và mô hình pretraining PhoBERT huấn luyện với **33.759** mẫu tin.

Kết quả trong việc phân loại 10 lĩnh vực với **30.759** mẫu train và hơn **50.373** mẫu test cho thấy hiệu quả phân lớp của giải thuật học SVM, Logistic Regression và PhoBERT cho kết quả cao hơn các giải thuật Naive Bayes, Decision Tree,, điều đó có nghĩa là các mô hình SVM, Logistic Regression và PhoBERT có khả năng học tốt hơn các giải thuật còn lại với tập dữ liệu đã cho. Về thời gian thì giải thuật Naive Bayes có thời gian train và predict nhanh hơn các mô hình còn lại.

# PHẦN GIỚI THIỆU

### 1. Đặt vấn đề

Hiện nay với sự bùng nổ của Công Nghệ Thông Tin, mọi thứ điều được đưa lên Internet, do đó số lượng tài liệu trên các nền tảng website là rất lớn như các website, tạp chí khoa học, tài liệu học tập, sách điện tử, tạp chí, tin tức và nhiều thứ khác. Ngày qua ngày lượng thông tin ngày càng đa dạng và phong phú về nội dung, với lượng thông tin lớn như vậy thì yêu cầu đặt ra là làm sao tổ chức, lưu trữ và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả. Ngày nay có một phương pháp máy học phân loại văn bản có thể giải quyết được các yêu cầu nêu trên.

Các hệ thống phân loại văn bản có thể ứng dụng trong phân loại thư điện tử, phân loại nội dung tin tức, phân loại bình luận. Trong đề tài này chúng tôi sẽ xây dựng hệ thống phân loại tin tức với 10 lĩnh vực khác nhau.

Các lĩnh vực trong máy học được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực, trong đó phân loại văn bản cũng đang được quan tâm. Xây dựng mô hình phân loại văn bản tiếng Việt phải thông qua nhiều bước xử lý mới thu được mô hình phù hợp với độ chính xác mong đợi. Để thu được mô hình mong đợi dữ liệu đầu vào cần phải thông qua các bước tiền xử lý như làm sạch dữ liệu, tách từ, chuẩn hóa và loại bỏ các từ dừng trong tiếng Việt. Sau đó lựa chọn mô hình phù hợp, tinh chỉnh các chỉ số của mô hình và đánh giả, kiểm thử để điều chỉnh nếu cần thiết.

Các mô hình phân loại văn bản hiện nay sử dụng mô hình không gian vector để biểu diễn, các máy tính không thể hiểu được các từ ngữ của ngôn ngữ tự nhiên nên cần phải dùng các phương pháp chuyển đổi các từ thành dữ liệu mà máy tính có thể hiểu và thực thi được. Khi xử lý ngôn ngữ tự nhiên với các ngôn ngữ tự nhiên, mỗi ngôn ngữ có những đặc điểm khác nhau, cái riêng của từng ngôn ngữ. Đối với tiếng Việt thì sử dụng công cụ VnTokenizer để tách các từ trong câu, đây là một công cụ rất hiệu quả. Quá trình tách từ giúp tách các từ có nghĩa với nhau, tức là tách các từ đơn và các từ ghép trong câu, điều này thực sự quan trọng, nó giúp cho máy tính có thể hiểu được các từ trong câu.

Sau khi dữ liệu đã được tiền xử lý thì tiếp đến là lựa chọn mô hình để huấn luyện trên tập dữ liệu đã tiền xử lý. Sử dụng các mô hình phân lớp như SVM, Decision Tree, Naive Bayes và mô hình pretraining PhoBERT để tiến hành phân lớp.

### 2. Lịch sử giải quyết vấn đề

Trong máy học, phân loại văn bản đã có nhiều nghiên cứu, cải tiến và đã đạt được nhiều thành công mong đợi. Các giải thuật ngày càng chạy nhanh hơn và độ chính xác cũng được cải thiện. Phân loại văn bản tiếng Anh dễ dàng hơn phân loại văn bản tiếng Việt, do đặc điểm ngôn ngữ. Tiếng Việt bị hạn chế ở bước tách từ, có thể các công cụ tách từ còn chưa chính xác dẫn đến kết quả của quá trình phân lớp bị ảnh hưởng khá nhiều.

Có một số công trình đã và đang nghiên cứu về các phương pháp tách từ, cũng như là mô hình huấn luyện. Ví dụ như mô hình PhoBERT của VinAI chỉ dành riêng cho tiếng Việt giúp tăng đáng kể hiệu quả của quá trình phân lớp.

### 3. Mục tiêu đề tài

Tìm hiểu về quá trình phân lớp dữ liệu nói chung và phân lớp dữ liệu với tiếng Việt nói riêng. Tìm hiểu quá trình tiền làm sạch dữ liệu, tách từ, chuẩn hóa từ và các mô hình cho bài toán phân lớp. Đặt biệt tìm hiểu cách sử dụng mô hình pretraining (PhoBERT). Nâng cao khả năng tìm kiếm tài liệu, tự học và khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả hơn. Xây dựng một trang web để thực hiện quá trình dự đoán lĩnh vực (nhãn) của các bài báo.

### 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là các phương pháp tách từ, chuẩn hóa từ và các bước tiền xử lý dữ liệu. Các mô hình máy học phù hợp với quá trình phân lớp văn bản, các phương pháp và chỉ số đánh giá hiệu quả giải thuật học.

Phạm vi nghiên cứu là các kiến thức của Nguyên Lý Máy Học, Khai Khoáng Dữ Liệu, Lập Trình Web và các kiến thức bổ trợ liên quan đến đề tài.

### 5. Kết quả đạt được

Hiểu được các bước trong quá trình phân loại văn bản tiếng Việt, học được cách sử dụng các mô hình máy học như SVM, Naive Bayes, PhoBERT …, xây dựng một trang Web với Machine Learning và đưa trang Web lên production. Học được cách phân công và làm việc nhóm một cách hiệu quả.

### 6. Bố cục đồ án

**Phần giới thiệu**

Giới thiệu tổng quát về đề tài.

**Phần nội dung**

**Chương 1** : Mô tả bài toán.

**Chương 2** : Thiết kế và cài đặt giải thuật.

**Chương 3** : Kiểm thử và đánh giá hệ thống.

**Phần kết luận**

Trình bày kết quả đạt được và hướng phát triển hệ thống.

# PHẦN NỘI DUNG

## CHƯƠNG 1 - MÔ TẢ BÀI TOÁN

### 1. Mô tả chi tiết bài toán

Phân lớp hay phân loại văn bản là một bài toán cổ điển và cơ bản trong khai phá dữ liệu văn bản, bài toán phân lớp thực hiện quá trình gán nhãn cho các phần tử mới đến từ những kinh nghiệm đã học được từ mô hình đã được đào tạo trước đó.

Đề tài phân lớp văn bản cụ thể là phân lớp các bài báo, tin tức có 10 lĩnh vực khác nhau như Chinh Tri Xa Hoi, Doi Song, Vi Tinh …, những mẫu tin đã được gán nhãn chính xác với nội dung mà mẫu tin miêu tả. Chúng tôi thực hiện việc train mô hình và sau đó xây dựng website để dự đoán các tin tức, bài báo mới chưa có nhãn để dự đoán. Với đề tài này chúng tôi sử dụng các giải thuật cơ bản của bài toán phân lớp như SVM, Naive Bayes, Decision Tree, Logistic Regression và mô hình PhoBERT để thực hiện huấn luyện với hơn 30 nghìn mẫu tin.

Chúng tôi giải quyết bài toán phân lớp theo các bước sau:

* **Khám phá dữ liệu**: sử dụng biểu đồ để xem tỉ lệ các nhãn trong tập dữ liệu có cân bằng hay không.
* **Tiền xử lý dữ liệu**: để cho mô hình máy học có thể học và đạt được hiệu quả tốt nhất chúng ta cần làm sạch dữ liệu, tách từ, chuẩn hóa từ, loại bỏ những từ dừng có trong tập từ dừng có sẵn và xáo trộn dữ liệu. Với mô hình PhoBERT chúng ta cần phải chuyển tất cả các nhãn thành số (mã hóa nhãn).
* **Huấn luyện mô hình**: sử dụng các giải thuật học như SVM, Naive Bayes, Decision Tree, Logistic Regression và PhoBERT để thực hiện quá trình huấn luyện trên tập dữ liệu học.
* **Dự đoán và đánh giá mô hình**: từ những mô hình đã được huấn luyện, ta thực hiện dự đoán trên tập dữ liệu kiểm tra và sử dụng các chỉ số đánh giá để đánh giá hiệu quả của các mô hình.

Mô tả tập dữ liệu train và test:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN LỚP (LĨNH VỰC)** | **SỐ LƯỢNG MẪU TIN TRAIN** | **SỐ LƯỢNG MẪU TIN TEST** | **SỐ LƯỢNG MẪU TIN TỪNG PHÂN LỚP** |
| 1 | The Thao | 5298 | 6667 | 11965 |
| 2 | Chinh Tri Xa Hoi | 5219 | 7567 | 12786 |
| 3 | Phap Luat | 3868 | 3788 | 7656 |
| 4 | Suc Khoe | 3384 | 5147 | 8531 |
| 5 | Doi Song | 3159 | 2036 | 5195 |
| 6 | Van Hoa | 3080 | 6250 | 9330 |
| 7 | The Gioi | 2898 | 6716 | 9614 |
| 8 | Kinh Doanh | 2552 | 5276 | 7828 |
| 9 | Vi Tinh | 2481 | 4560 | 7041 |
| 10 | Khoa Hoc | 1820 | 2096 | 3376 |
| **TỔNG** | | **30.759** | **50.373** | **81.132** |

Bảng 1: Mô tả tập dữ liệu

Tập dữ liệu train và test có 10 nhãn tương ứng với 10 lĩnh vực và tổng cộng có **81.132** mẫu tin, trong đó có **30.759** mẫu train và **50.373** mẫu test. Với tập dữ liệu lớn như vậy, thời gian huấn luyện và dự đoán tốn khá nhiều thời gian.

### 2. Vấn đề liên quan đến bài toán

#### 2.1 Tách từ

**Tách từ** hay còn gọi là **Tokenization** là một bước quan trọng trong việc tiền xử lý văn bản, đây là một bước không thể bỏ qua cho các bài toán phân loại văn bản hiện nay. Tách từ được hiểu là phân chia (phân tách) một câu, một đoạn văn thành các đơn vị nhỏ hơn như từ hoặc ký tự. Các đơn vị này được gọi là các tokens, sau đó sử dụng để dựng nên từ điển, các tokens này sẽ tương ứng với một ID riêng biệt.

Trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên có một số kiểu tách từ như sau[5]:

* **Tách từ theo word-level**: Các câu được phân tách thành các tokens được ngăn cách bởi khoảng trắng hoặc dấu câu. Khi đó mỗi token là một từ đơn âm tiết. Đây là phương pháp được sử dụng trong các thuật toán truyền thống như GloVe, word2vec.
* **Tách từ theo multi-word-level:** Không phải ngôn ngữ nào cũng chỉ có đơn âm tiết mà có những ngôn ngữ tồn tại cả đơn âm tiết(từ đơn) và đa âm tiết(từ ghép), tiếng Việt là một trường hợp. Do vậy các câu được tách thành các từ đơn âm tiết sẽ làm nghĩa của câu bị sai đi. Ví dụ cụm từ **không xác định** nếu được chia thành **không, xác** và **định** sẽ làm mất đi ý nghĩa phủ định vốn có của cụm từ, vì thế chúng ta cần sử dụng thêm các từ điển hỗ trợ đơn âm tiết và đa âm tiết để các câu được phân tách đúng ý nghĩa của chúng. Trong tiếng Việt có các module hỗ trợ nổi bật như VnCoreNLP, pyvivn.
* **Tách từ theo character-level**: Việc tách từ theo **word-level** thường sinh ra một từ điển có kích thước rất lớn, điều này làm tăng chi phí tính toán. Hơn nữa, nếu tách từ theo **word level** thì cần có từ điển rất lớn thì mới hạn chế được những từ nằm ngoài từ điển trước đó. Tuy nhiên, nếu phân tích các từ ta sẽ thấy hầu hết các từ được hình thành từ các nhóm ký tự như chữ cái, số và dấu câu.. Như vậy, chỉ cần sử dụng không gian từ của ngôn ngữ thì có thể bao quát được tất cả các từ của ngôn ngữ. Quá trình tách từ dựa trên level ký tự làm giảm kích thước từ điển mà có thể biểu diễn các từ nằm ngoài từ điển. Đây là phương pháp được áp dụng trong mô hình fasttext.
* **Phương pháp BPE (SOTA)**: Tách từ theo **character-level** có nhược điểm đó là các tokens không có ý nghĩa khi chúng đứng đơn lẻ. Do đó, với các bài toán phân tích cảm xúc nếu áp dụng tách từ theo **character-level** sẽ không mang lại hiệu quả. Còn tách từ theo **word-level** cũng có một số hạn chế đó là không đạt được hiệu quả với các từ không nằm trong từ điển trước đó. Là phương pháp có khả năng tách từ theo level nhỏ hơn từ và lớn hơn ký tự được gọi là subword. Khi áp dụng tách từ theo phương pháp mới này đã cải thiện được độ chính xác trên nhiều tác vụ dịch máy, phân loại văn bản, dự báo câu tiếp theo, hỏi đáp, dự báo mối quan hệ văn bản.

#### 2.2 Vector hóa(TF-IDF)

**TF-IDF(Term Frequency – Inverse Document Frequency)** là một kĩ thuật sử dụng trong quá trình khai phá dữ liệu văn bản. Trọng số này được sử dụng ước lượng tấn xuất xuất hiện và mức độ quan trọng của một từ trong văn bản[6].

**TF(term frequency - tần suất xuất hiện của một từ)** là số lần xuất hiện của một từ trong văn bản. Vì các văn bản không phải lúc nào cũng có cùng độ dài nên có thể từ đó xuất hiện nhiều hơn do nằm trong đoạn văn có độ dài lớn hơn. Do vậy, số lần xuất hiện của từ được chia cho tổng các từ của văn bản đó.

Trong đó[6]:

* tf(t, d): tần suất xuất hiện của từ t trong văn bản d
* f(t, d): Số lần xuất hiện của từ t trong văn bản d
* max({f(w, d) : w ∈ d}): Số lần xuất hiện của từ có số lần xuất hiện nhiều nhất trong văn bản d

**IDF(Inverse Document Frequency - tần suất nghịch đảo văn bản)** là mức độ quan trọng của của một từ trong một văn bản. Khi tính tf thì mọi từ có mức độ quan trọng như nhau, một số từ có tần suất rất nhiều nhưng mức độ quan trọng như các từ dừng. Vì thế, ta cần giảm mức độ quan trọng của các từ này xuống.

Trong đó[6]:

* idf(t, D): giá trị idf của từ t trong tập văn bản
* |D|: Tổng số văn bản trong tập D
* |{d ∈ D : t ∈ d}|: thể hiện số văn bản trong tập D có chứa từ t

Từ đó ta có: **tfidf(t, d, D) = tf(t, d) x idf(t, D)**

Những từ có giá trị **tfidf** cao là những từ xuất hiện nhiều trong văn bản này và xuất hiện ít trong các văn bản khác. Việc này giúp lọc ra những từ xuất hiện phổ biến và giữ lại những từ có giá trị cao để sử dụng[6].

## CHƯƠNG 2 - THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT

### 1. Cơ sở lý thuyết

#### 1.1. Các giải thuật

##### 1.1.1 Giải thuật Naive Bayes

**Naive Bayes** là một thuật toán phổ biến trong máy học được đánh giá là một trong những phương pháp phân loại văn bản có hiệu năng cao. Phương pháp này là một giải thuật học có giám xác và xây dựng mô hình dựa trên tập dữ liệu đã được gán nhãn. Naive Bayes là một thuật toán phân lớp được mô hình hóa dựa trên định lý Bayes về lý thuyết xác suất để đưa ra các dự đoán cũng như phân loại phần tử mới đến dựa trên các thông tin đã được thống kê trong quá trình huấn luyện.

Trong đó:

* **P(y|X)** (posterior probability): xác suất của mục tiêu **y** với điều kiện có đặc trưng **X**
* **P(X|y)** (likelihood): xác suất của đặc trưng **X** khi đã biết mục tiêu **y**
* **P(y) (**prior probability): xác suất tiền nghiệm của mục tiêu **y**
* **P(X) (**prior probability): xác suất tiền nghiệm của đặc trưng **X**
* **X** là vector các đặc trưng, có thể viết dưới dạng:

X = (x1, x2, x3, …., xn)

Khi đó, đẳng thức Bayes sẽ được xây dựng:

Trong mô hình Naïve Bayes, có hai giả thuyết được đặt ra:

* Các đặc trưng đưa vào mô hình được xem là độc lập với nhau. Tức là sự thay đổi giá trị của một đặc trưng không ảnh hưởng đến các đặc trưng còn lại.
* Các đặc trưng đưa vào mô hình có độ quan trọng ngang nhau đối với đầu ra mục tiêu.


Khí đó, kết quả mục tiêu P(y|X) đạt cực đại trở thành:

Do hai giả thuyết đã được nêu trên, mô hình này được gọi là **Naive(Thơ Ngây)**. Tuy nhiên, chính sự đơn giản của nó với việc huấn luyện cũng như dự đoán rất nhanh kết quả đầu ra khiến nó được sử dụng rất nhiều trong thực tế trên những bộ dữ liệu lớn, đem lại kết quả khá khả quan.

##### 1.1.2 Giải thuật SVM (Support Vector Machine)

**SVM (Support Vector Machine)** là một thuật toán học máy có giám sát được sử dụng rất phổ biến ngày nay trong các bài toán phân lớp (classification). SVM rất hiệu quả để giải quyết các bài toán với dữ liệu có số chiều lớn như các véc-tơ biểu diễn văn bản. SVM được xem là bộ phân lớp chính xác nhất cho bài toán phân lớp văn bản do tốc độ phân lớp rất nhanh và hiệu quả đối với bài toán phân lớp văn bản[2].

Ý tưởng của phương pháp này là cho trước một tập huấn luyện được biểu diễn trong không gian véc-tơ, trong đó mỗi văn bản được xem là một điểm trong không gian này. Phương pháp này tìm ra một mặt siêu phẳng h quyết định tốt nhất có thể chia các điểm trên không gian này thành hai lớp riêng biệt tương ứng, gọi là lớp dương (+) và lớp âm (-). Như vậy, bộ phân loại **SVM** là một mặt siêu phẳng tách các mẫu thuộc lớp dương ra khỏi các mẫu thuộc lớp âm với độ chênh lệch lớn nhất. Độ chênh lệch này hay còn gọi là khoảng cách biên được xác định bằng khoảng cách giữa mẫu (+) và mẫu (-) gần mặt siêu phẳng nhất (Hình 1). Khoảng cách này càng lớn thì các mẫu thuộc hai lớp càng được phân chia rõ ràng, nghĩa là sẽ đạt được kết quả phân loại tốt. Mục tiêu của thuật toán SVM là tìm được khoảng cách biên lớn nhất để tạo được kết quả phân loại tốt[2].



Hình 1: Siêu phẳng lề cực đại trong không gian hai chiều

Phương trình mặt siêu phẳng chứa vectơ x trong không gian đối tượng là:

Trong đó,

* **w**: là vectơ trọng số
* **b**: là độ lệch/thiên vị (bias).

Hướng và khoảng cách từ gốc tọa độ đến mặt siêu phẳng thay đổi khi thay đổi w và b.

Bộ phân lớp SVM được định nghĩa như sau:

Trong đó:

Gọi mang giá trị +1 hoặc -1. Nếu = +1 thì x thuộc về lớp (+), ngược lại = -1 thì x thuộc về lớp (-). Hai mặt siêu phẳng tách các mẫu thành hai phần được mô tả bởi các phương trình: và -1. Bằng hình học có thể tính khoảng cách giữa hai mặt siêu phẳng này là:


Để khoảng cách biên là lớn nhất cần phải tìm giá trị nhỏ nhất của ||𝑤||; đồng thời, ngăn chặn các điểm dữ liệu rơi vào vùng bên trong biên, cần thêm ràng buộc sau:

Có thể viết lại như sau: với

Khi đó, việc tìm siêu phẳng h tương đương giải bài toán tìm với w và b thỏa điều kiện sau:

##### 1.1.3 Giải thuật Decision Tree

**Cây quyết định (Decision Tree)** là một cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào dãy các luật. Các thuộc tính của đối tượng có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau như Nhị phân (Binary) , Định danh (Nominal), Thứ tự (Ordinal), Số lượng (Quantitative) trong khi đó thuộc tính phân lớp phải có kiểu dữ liệu là Binary hoặc Ordinal. Với dữ liệu về các đối tượng gồm các thuộc tính cùng với lớp(classes) của nó, cây quyết định sẽ sinh ra các luật để dự đoán lớp của các dữ liệu chưa biết[7].



Hình 2 Mô hình cây quyết định[7]

Từ cây quyết định ta có thể thấy, nếu trời mưa và gió mạnh thì không thể đi chơi. Ngược lại, nếu trời nắng và nhiệt độ bình thường thì có thể đi chơi.

Xây dựng cây theo từ trên xuống, bắt đầu nút gốc, nếu dữ liệu tại một nút thuần nhất thì nút đó là nút lá. Ngược lại, nếu tại một nút mà các phần tử có nhiều nhãn khác nhau (không thuần nhất) thì chọn một thuộc tính tốt nhất để tiếp tục phân hoạch cho đến khi thuần nhất, với **C4.5/ID3** chọn thuộc tính có chỉ số độ lợi thông tin lớn nhất, với **CART** chọn thuộc tính có chỉ số gini nhỏ nhất .Cuối cùng thu được cây quyết định nhỏ nhất.

Với cây quyết định được dựng sẵn thì khi một phần tử mới đến sẽ dễ dàng dự đoán được nhãn thông qua các giá trị của thuộc tính cần dự đoán.

**Cây quyết định** là giải thuật phổ biến bởi tính đơn giản và dễ đọc của nó. Với một dữ liệu mới đến thì chỉ cần dựa theo các nút trong để dự đoán nhãn, có thể sử dụng cho bài toán phân lớp và hồi quy. Ngoài ra, cây quyết định có thể bị overfitting, tức là đạt độ chính xác cao với tập dữ liệu huấn luyện, nhưng lại thấp với tập dữ liệu kiểm tra.

##### 1.1.4 Giải thuật Logistic Regression

**Logistic Regression** là một kỹ thuật phân loại được máy học mượn từ lĩnh vực thống kê. Logistic Regression là một phương pháp thống kê để phân tích một tập dữ liệu trong đó có một hoặc nhiều biến độc lập xác định một kết quả. Mục đích đằng sau việc sử dụng Logistic Regression là tìm ra mô hình phù hợp nhất để mô tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập[8].

**Logistic Regression** là một kỹ thuật phân lớp được sử dụng trong các mô hình học máy. Sử dụng một hàm Logistic để mô hình hóa biến phụ thuộc. Biến phụ thuộc có tính chất phân đôi, tức là chỉ một trong hai trường hợp xảy ra (ví dụ: email có spam hay không). Kỹ thuật này thường được sử dụng trong các bài toán phân lớp khi dữ liệu có 2 nhãn hay còn gọi là phân lớp nhị phân.

Mặc dù thường được dùng để phân loại nhị phân, nhưng có thể mở rộng thành nhiều biến thể như:

* **Nhị phân**: dữ liệu được phân thành hai nhãn, ví dụ như email có spam hay không.
* **Đa nhãn**: dữ liệu được có thể có ba nhãn hoặc nhiều hơn, ví dụ như phân loại các lĩnh vực tin tức.
* **Nguyên mẫu**: dữ liệu nhãn là các danh mục được sắp xếp, ví dụ như phân loại đánh giá từ 1 đến 5 sao.

Trong **Logistic Regression** để ánh xạ các giá trị dự đoán với xác suất, hàm sigmoid được sử dụng. Hàm này ánh xạ bất kỳ giá trị thực nào thành một giá trị khác trong khoảng từ 0 đến 1. Hàm này có đạo hàm không âm tại mỗi điểm và chính xác một điểm uốn cong[8].

**Hàm chi phí** là một hàm được sử dụng để tính toán khoảng sai số giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán. Nói một cách đơn giản, hàm chi phí là một phép đo mức độ sai khác của mô hình về khả năng ước tính mối quan hệ giữa giá trị thực và giá trị dự đoán. Giá trị được trả về từ hàm chi phí được gọi là chi phí hoặc tổn thất hoặc đơn giản là lỗi. Đối với Logistic Regression giá trị lỗi càng thấp thì mô hình càng tốt hay càng chính xác, hàm chi phí được cho bởi phương trình:

Hàm âm này là do khi huấn luyện, chúng ta cần giảm tối đa lỗi. Giảm hàm chi phí sẽ làm tăng lỗi xảy ra, giả sử rằng các mẫu được lấy từ một phân phối chuẩn.

##### 1.1.5 Mô hình PhoBERT

**PhoBERT** là một mô hình pre-trained được huấn luyện chỉ dành cho tiếng Việt, quá trình huấn luyện tương tự như RoBERTa tối ưu hóa quá trình đào tạo của BERT để đạt được hiệu suất cao hơn.

Kiến trúc PhoBERT có 2 phiên bản khác nhau, đó là PhoBERTbase và PhoBERTlarge dựa trên kiến trúc của BERT tương ứng là BERTbase và BERTlarge. Mô hình sử dụng 20GB tập dữ liệu để thực hiện quá trình huấn luyện, trong đó xấp xỉ 1GB từ kho dữ liệu của Wikipedia tiếng Việt và dữ liệu còn lại lấy từ kho dữ liệu Vietnamese News sau đó xóa những dữ liệu trùng lặp trong 50GB dữ liệu.

Sử dụng RDRSegmenter của VnCoreNLP thực hiện việc tách từ của văn bản trước khi đưa vào huấn luyện. Mô hình sử dụng fastBFE để phân đoạn các câu với các subwords, sử dụng kỹ thuật Adam để tối ưu hóa mô hình.

#### 1.2 HTML và CSS

**HTML (viết tắt của từ Hypertext Markup Language, hay là “Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản”)** là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên cấu trúc hay bộ khung các trangweb trên World Wide Web. Cùng với CSS và JavaScript, HTML là một trongnhững ngôn ngữ quan trọng trong lĩnh vực thiết kế website. HTML được định nghĩanhư là một ứng dụng đơn giản của SGML và được sử dụng trong các tổ chức cầnđến các yêu cầu xuất bản phức tạp. HTML đã trở thành một phần chuẩn mực củaInternet do tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) duy trì.

Phiên bản chính thức mới nhất của HTML là HTML 4.01 (1999). Sau đó, các nhà phát triển đã thay thế nó bằng XHTML. Hiện nay, phiên bản mới nhất của ngôn ngữ này là HTML5.

Khi làm việc với HTML, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc code đơn giản (tags và

attributes) để đánh dấu lên trang web. Ví dụ, chúng ta có thể tạo một đoạn văn bằng

cách đặt văn bản vào trong cặp tag mở và đóng văn bản <p> và </p>.

**CSS** là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web – **Cascading Style Sheet**

language. Nó dùng để tạo styles và định kiểu cho những thẻ được viết dưới dạng ngôn ngữ đánh dấu, như là HTML. Nó có thể định dạng của nhiều trang web cùng lúc để tiết kiệm công sức cho người viết web. Nó phân biệt cách hiển thị của trang web với nội dung chính của trang bằng cách điều khiển bố cục, màu sắc, và font chữ.

#### 1.3 JavaScript

**JavaScript (viết tắt là JS)** là một ngôn ngữ lập trình kịch bản phía máy khách, mã lệnh được thực thi bởi trình duyệt của người dùng. JavaScript được sử dụng rộng rãi trong việc kết hợp với HTML/CSS để thiết kế trang web sinh động và tương tác với người dùng.

**JavaScript** là một ngôn ngữ lập trình phổ biến bậc nhất thế giới và là một trong ba ngôn ngữ không thể thiếu đối với một lập trình viên web.

#### 1.4 ReactJS

**ReactJS** là một thư viện JavaScript xây dựng giao diện người dùng có tính hiệu quả và linh hoạt có thể tái sử sử dụng lại thông qua các thành phần gọi là components. ReactJS xây dụng các thành phần với tư tưởng phân chia, từ các thành phần lớn, phức tạp chuyển đổi thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý và tái sử dụng hơn. React được tạo ra bởi Jordan Walke, một kỹ sư phần mềm tại Facebook, phát triển và duy trì bởi Facebook và các ứng dụng nổi tiếng như WhatsApp & Instagram sử dụng công nghệ này.

**ReactJS** được dùng để xây dựng các ứng dụng [Single Page Application] (*SPA*). Một trong những điểm hấp dẫn của ReactJS là nó không chỉ được xây dựng bên phía clients mà còn sử dụng được bên phía server[4]

### 2. Thiết kế và cài đặt

#### 2.1 Chuẩn bị dữ liệu

Dữ liệu của đề tài là các tin tức được phân loại thành 10 lĩnh vực riêng biệt được chứa trong 2 thư mục Train\_Full(tập train) và Test\_Full(tập test). Dữ liệu là các tập tin txt thuần, chưa phải là file csv, nên chúng ta cần chuyển các dữ liệu trong 2 thư mục thành 2 file csv. Chúng ta sẽ đọc qua từng tập tin trong thư mục, rồi thêm vào một DataFrame và lưu vào file csv để thực hiện việc huấn luyện cũng như đánh giá.



Hình 3 Tạo tập tin csv từ thư mục Train\_Full và Test\_Full

#### 2.2 Khám phá dữ liệu

**Phân tích khám phá dữ liệu (EDA)** là bước đầu tiên trong quy trình phân tích dữ liệu của bạn do "John Tukey" phát triển vào những năm 1970. Trong thống kê, phân tích dữ liệu khám phá là một cách tiếp cận để phân tích các tập dữ liệu để tóm tắt các đặc điểm chính của chúng, thường bằng các phương pháp trực quan. Với chính cái tên, chúng ta có thể biết rằng đó là một bước mà chúng ta cần khám phá tập dữ liệu[9].

Phân tích khám phá dữ liệu cho chúng ta phân tích được điểm chung của dữ liệu, xem các dữ liệu có tốt hay không? Có cần phải xử lý gì không? Có cần sử dụng tất cả các thuộc tính hay chỉ sử dụng những thuộc tính thật sự quan trọng hay không? Và còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết sau khi phân tích khám phá dữ liệu. Phân tích dữ liệu có thể cho ta cái nhìn trực quan hơn về dữ liệu, sử dụng các biểu đồ để dễ dàng nhìn thấy và đánh giá dữ liệu.

##### 2.2.1 Mô tả tập dữ liệu

Có 2 tập dữ liệu là huấn luyện và kiểm tra, tập huấn luyện có 33.757 mẫu tin và tập kiểm tra có 50.374 mẫu tin. Mỗi tập dữ liệu có 2 cột, cột đầu tiên(text) là các tin tức được đọc từ tập tin txt, cột tiếp theo là các lĩnh vực(label) ứng với tin tức ở cột text. Tập dữ liệu có số lượng mẫu tin khá lớn nên thời mất khá nhiều thời gian để huấn luyện cũng như dự đoán và đánh giá, tất cả các giá trị đều có kiểu dữ liệu là chuỗi

Hình 4: Tập dữ liệu huấn luyện




Hình 5: Tập dữ liệu kiểm tra

##### 2.2.2 Xử lý dữ liệu bị thiếu

Dữ liệu bị thiếu hay bị mất mát là hiện tượng khá phổ biến khi thu thập dữ liệu, có nhiều nguyên nhân nhưng phổ biến là lỗi nhập liệu, người khảo xác không điền thông tin và nhiều nguyên nhân khác. Dữ liệu bị thiếu dẫn đến quá trình huấn luyện bị giảm độ chính xác không mong muốn và có thể dẫn đến quá trình dự đoán không chính xác vì thế cần phải xử lý cẩn thận các giá trị bị thiếu.


Dữ liệu đã cho không có dấu hiệu bị mất mát dữ liệu, nên chúng ta sẽ bỏ qua bước này. Lưu ý nếu dữ liệu bị mất mát thì phải dùng các phương pháp để xử lý dữ liệu bị thiếu, trước khi thực hiện huấn luyện.




Hình 6: Kiểm tra dữ liệu bị thiếu

##### 2.2.3 Mô hình hóa dữ liệu

Để có một cái nhìn trực quan về dữ liệu thì các biểu đồ, hình ảnh sẽ chúng ta có thể dễ dàng hình dung, đưa ra nhận xét về sự phân bố, tương quan của dữ liệu với nhau. Mô hình hóa không chỉ giúp nhà phát triển có thể hiểu mà những người ngoài ngành có thể hiểu được, đó là điều rất quan trọng trong việc đánh giá, ước lượng từ chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu.Một biểu đồ có giá trị hơn nhiều so với một bảng tính, một danh sách liệt kê.



Hình 7: Mô hình hóa số lượng mẫu tin của từng phân lớp trong tập huấn luyện



Hình 8: Mô hình hóa số lượng mẫu tin của từng phân lớp trong tập kiểm tra

#### 2.3 Tiền xử lý dữ liệu


Đối với dữ liệu mới thu thập là văn bản thô không thích hợp để đưa vào mô hình máy học huấn luyện được, dữ liệu được đưa vào mô hình phải qua bước tiền xử lý, loại bỏ các thành phần không cần thiết, chuẩn hóa dữ liệu. Quá trình tiền xử lý dữ liệu là một bước quan trọng trong phân loại dữ liệu văn bản, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huấn luyện và dự đoán, vì vậy đây là bước thật sự cần thiết.

Đối với bài toán phân loại văn bản trong đề tài này chúng tôi thực hiện các bước sau để tiền xử lý dữ liệu:

* Chuyển đổi dữ liệu về dạng chữ thường
* Loại bỏ các ký tự số
* Loại các ký tự đơn, bắt đầu bằng ký tự đơn và khoảng trắng
* Chuẩn hóa về Unicode dựng sẵn
* Chuẩn hóa kiểu gõ dấu tiếng Việt
* Loại bỏ những ký tự lặp
* Loại bỏ các từ dừng
* Tách từ tiếng Việt (sử dụng thư viện pyvi và vncorenlp)

##### 2.3.1 Chuyển đổi dữ liệu về dạng chữ thường


Việc đưa dữ liệu về chữ viết thường là rất cần thiết. Bởi vì đặc trưng này không có tác dụng ở bài toán phân loại văn bản. Đưa về chữ viết thường giúp giảm số lượng đặc trưng (vì máy tính hiểu hoa thường là 2 từ khác nhau) và tăng độ chính xác hơn cho mô hình[10].



Hình 9: Hàm chuyển đổi dữ liệu về dạng chữ thường


##### 2.3.2 Loại bỏ các ký tự số

Loại bỏ các ký tự số không cần thiết trong văn bản.

*Hình 10: Hàm loại bỏ các ký tự số*

##### 2.3.3 Loại các ký tự đơn, bắt đầu bằng ký tự đơn và khoảng trắng

Các ký tự đơn trong văn bản không mang nhiều ý nghĩa, một số trường hợp các ký tự này đứng đầu câu thì nên loại bỏ. Các khoảng trắng dư thừa trong câu cần phải xóa chỉ để lại khoảng trắng phân tách các từ.



Hình 11: Hàm loại các ký tự đơn, bắt đầu bằng ký tự đơn và khoảng trắng

##### 2.3.4 Chuẩn hóa về Unicode dựng sẵn


Có 2 kiểu Unicode được dùng trong tiếng Việt, để đồng bộ trong quá trình xử lý, chúng ta cần chuyển đổi thành một kiểu Unicode.



Hình 12: Hàm chuẩn hóa về Unicode dựng sẵn

##### 2.3.5 Chuẩn hóa kiểu gõ dấu tiếng Việt

Hiện tại đa số đã sử dụng kiểu gõ dấu hiện đại nhưng đôi khi các văn bản còn sử dụng kiểu gõ cổ điển nên chúng tôi sẽ thực hiện việc chuẩn hóa kiểu gõ dấu về một kiểu gõ, để thuận tiện trong quá trình xử lý.



Hình 13: Hàm kiểm tra từ tiếng Việt hợp lệ




Hình 14: Hàm chuẩn hóa từ gõ dấu tiếng Việt



Hình 15: Hàm chuẩn hóa câu gõ dấu tiếng Việt

##### 2.3.6 Loại bỏ những ký tự lặp

Những ký tự lặp trong một từ có thể bị hiểu không đúng với nghĩa thực sự của từ đó, xóa bỏ những ký tự lặp giúp cải thiện độ chính xác mô hình.




Hình 16: Hàm loại bỏ ký tự lặp

##### 2.3.7 Loại bỏ các từ dừng


**Từ dừng** là những từ xuất hiện trong hầu hết các chủ đề cần phân loại, do đó các từ này thường không mang ý nghĩa cho một chủ đề cụ thể nào, không có tác dụng trong việc phân loại.

Các từ dừng thường là các từ nối (của, là, có, được, những,…) và các từ đặc trưng của dữ liệu (ví dụ như các từ “máy bay, tiếp viên” là các stopword nếu làm bài phân loại đánh giá khách hàng của doanh nghiệp vận tải hàng không[10]

Một số từ dừng trong danh sách từ dừng:




Hình 17: Danh sách từ dừng



Hình 18: Hàm lấy danh sách từ dừng

##### 2.3.8 Tách từ tiếng Việt

**Tách từ** là một việc làm cần thiết trong quá trình tiền xử lý dữ liệu với các bài toán phân loại văn bản, tách từ tức là từ một câu, văn bản ban đầu ta sẽ phân chia thành các đơn vị từ nhỏ hơn. Ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ đa âm tiếng, có 2 đơn vị từ là từ đơn và từ ghép vì vậy chúng ta cần sử dụng công cụ phù hợp dành cho tiếng Việt để thực hiện việc tách từ. Trong đề tài này chúng tôi sử dụng pyvi và vncoreNLP.




Hình 19: Hàm tách từ với pyvi



Hình 20: Hàm tách từ với vncoreNLP

##### 2.3.9 Thực hiện làm sạch dữ liệu



Hình 21: Hàm làm sạch dữ liệu



Hình 22: Làm sạch dữ liệu huấn luyện và kiểm tra



Hình 23: Tách từ dữ liệu huấn luyện và kiểm tra bằng pyvi



Hình 24: Tách từ dữ liệu huấn luyện và kiểm tra bằng vncoreNLP



Hình 25: Dữ liệu sau quá trình làm sạch

##### 2.3.10 Vector hóa văn bản

Vector hóa văn bản là một bước quan trọng để huấn luyện mô hình, máy tính không thể hiểu được ngôn ngữ tự nhiên của con người, vì vậy phải chuyển về dữ liệu có thể hiểu và học được. Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp tf-idf để chuyển văn bản thành các vectơ số học. Sau khi vector hóa ta sẽ lưu lại mô hình vector để vector hóa dữ liệu mới đến khi dự đoán ở phía website.




Hình 26: Vector hóa dữ liệu văn bản



Hình 27: Lưu lại mô hình tf-idf

##### 2.3.11 Xáo trộn dữ liệu

Để dữ liệu được huấn luyện một cách ngẫu nhiên, chúng ta tiến hành xáo trộn tập dữ liệu




Hình 28: Xáo trộn dữ liệu

#### 2.4 Xây dựng mô hình phân loại văn bản


##### 2.4.1 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với SVM

**SVM (Support Vector Machine)** là một thuật toán học máy có giám sát được sử dụng rất phổ biến ngày nay trong các bài toán phân lớp (classification). SVM rất hiệu quả để giải quyết các bài toán với dữ liệu có số chiều lớn như các véc-tơ biểu diễn văn bản. [2].

Chúng tôi sử dụng mô hình **SVM** từ thư viện **sklearn** với phương pháp tách từ bằng pyvi:



Hình 29: Mô hình SVM




Hình 30: Đánh giá trên từng phân lớp - SVM


##### 2.4.2 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với Naive Bayes

**Naive Bayes** là một thuật toán phổ biến trong máy học được đánh giá là một trong những phương pháp có hiệu năng cao nhất khi thực hiện phân lớp văn bản. Naive Bayes là một thuật toán phân lớp được mô hình hóa dựa trên định lý Bayes về lý thuyết xác suất để đưa ra các phán đoán cũng như phân loại dữ liệu dựa trên các dữ liệu được sát và thống kê.

Chúng tôi sử dụng mô hình **MultinomialNB** từ thư viện **sklearn** với phương pháp tách từ bằng pyvi:



Hình 31: Mô hình Naive Bayes



Hình 32: Đánh giá trên từng phân lớp - Naive Bayes


##### 2.4.3 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với Decision Tree

**Cây quyết định (Decision Tree)** là một cây phân cấp có cấu trúc được dùng để phân lớp các đối tượng dựa vào dãy các luật. Các thuộc tính của đối tượng có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau như Nhị phân (Binary) , Định danh (Nominal), Thứ tự (Ordinal), Số lượng (Quantitative) trong khi đó thuộc tính phân lớp phải có kiểu dữ liệu là Binary hoặc Ordinal. Với dữ liệu về các đối tượng gồm các thuộc tính cùng với lớp (classes) của nó, cây quyết định sẽ sinh ra các luật để dự đoán lớp của các dữ liệu chưa biết[7].

Chúng tôi sử dụng mô hình **DecisionTreeClassifier** từ thư viện **sklearn** với phương pháp tách từ bằng pyvi:



Hình 33: Mô hình cây quyết định




Hình 34: Đánh giá trên từng phân lớp - Decision Tree


##### 2.4.4 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với Logistic Regression

**Logistic Regression** là một kỹ thuật phân loại được máy học mượn từ lĩnh vực thống kê. Logistic Regression là một phương pháp thống kê để phân tích một tập dữ liệu trong đó có một hoặc nhiều biến độc lập xác định một kết quả. Mục đích đằng sau việc sử dụng Logistic Regression là tìm ra mô hình phù hợp nhất để mô tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và biến độc lập[8].

Chúng tôi sử dụng mô hình **LogisticRegression** từ thư viện **sklearn** với phương pháp tách từ bằng pyvi:



Hình 35: Mô hình Logistic Regression



Hình 36: Đánh giá trên từng phân lớp - Logistic Regression

##### 2.4.5 Xây dựng mô hình phân loại văn bản với PhoBERT

**PhoBERT** là một mô hình pre-trained được huấn luyện chỉ dành cho tiếng Việt, quá trình huấn luyện tương tự như RoBERTa tối ưu hóa quá trình đào tạo của BERT để đạt được hiệu suất cao hơn.


Trước khi huấn luyện ta cần cài đặt các thư viện và model cần thiết:



Hình 37: Cài đặt transformers




Hình 38: Cài đặt fastBPE và fairseq



Hình 39: Cài đặt mô hình PhoBERT

Tải mô hình PhoBERT, bpe và tải tự điển từ mô hình PhoBERT:



Hình 40: Tải mô hình bpe và tự điển

Do nhãn của các lĩnh vực ở dạng chuỗi, nên chúng ta cần chuyển các nhãn đó thành các số để đưa vào mô hình PhoBERT. Chúng ta sẽ sử dụng **Labels Encoder**.



Hình 41: Encode nhãn

Tiếp theo, từ dữ liệu thô này, chúng ta sử dụng **bpe** đã load ở trên để đưa text đầu vào dưới dạng subword và ánh xạ các subword này về dạng index trong từ điển[11]:



Hình 42: Ánh xạ subword


Bây giờ, **train\_ids** và **test\_ids** trở thành một danh sách các id của các subwords trong từ điển. Chuẩn hóa câu về cùng một độ dài, những câu có độ dài lớn hơn 256 sẽ được cắt bớt, còn những câu ngắn hơn 256 sẽ thêm padding ở cuối câu.

Chúng ta sẽ tạo một danh sách một mask gồm các giá trị 0, 1 các trị này cho biết rằng mâu tin đó đã được padding hay chưa. Kiểm tra cho tập train và val.




Hình 43: Kiểm tra padding của mẫu tin

Dữ liệu đầu vào cần chuyển về tensor và tạo dataloader bằng cách sử dụng DataLoader của torch với batch-size là **32**.



Hình 44: Tạo DataLoader

Tải model PhoBERT để tiến hành huấn luyện:




Hình 45: Tải mô hình PhoBERT

Định nghĩa hàm huấn luyện và đánh giá từ mô hình PhoBERT:



Hình 46: Hàm đánh giá




Hình 47: Hàm huấn luyện

Bắt đầu huấn luyện mô hình trên **10 epochs** với device cuda:



Hình 48: Huấn luyện mô hình PhoBERT



Hình 49: Kết quả sau khi huấn luyện trên 10 epochs

Sau khi huấn luyện mô hình chúng ta tiến hành dự đoán và tính độ chính xác:



Hình 50: Dự đoán và đánh giá mô hình PhoBERT

Xóa cache sau khi huấn luyện mô hình PhoBERT:




Hình 51: Xóa cache cuda

#### 2.5 Xây dựng website dự đoán


Để thực hiện việc dự đoán các tin tức mới đến, chúng tôi xây dựng website dự đoán tin tức với 10 lĩnh vực. Mô hình sau khi huấn luyện sẽ được lưu lại và sử dụng cho quá trình dự đoán. Website được xây dựng gồm 2 phần là client và server.

Phần client chúng tôi sử dụng kiến thức HTML, CSS, JS và thư viện ReactJS để xây dựng giao diện người dùng. Còn phần server chúng tôi sử dụng ngôn ngữ pyhon với thư viện flask để xây dựng API dự đoán.




Hình 52 Quá trình dự nhãn của website

Đầu tiên người dụng sẽ nhập dữ liệu tin tức vào ô textarea và chọn một mô hình có sẵn, sau submit dữ liệu tin tức sẽ được tiền xử lý giống như khi huấn luyện mô hình, tiếp đến tải mô hình được người dùng chọn và đưa vào dự đoán. Mô hình sẽ thực hiện quá trình dự đoán và trả về một lĩnh vực(nhãn) tương ứng với tin tức đã nhập. Dữ liệu trả về từ mô hình sẽ được client nhận và render ra giao diện người dùng để biết kết quả.




Hình 53: Lấy dữ liệu từ client và tiền xử lý



Hình 54: Tải mô hình, dự đoán và trả về kết quả

Website dự đoán tin tức được xây dựng với giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Website được đưa nên Internet trên nền tảng heroku, đường dẫn website đánh giá tại <http://pred-news-topic.herokuapp.com/>



Hình 55: Giao diện website dự đoán

## CHƯƠNG 3 - KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

### 1. Mục tiêu

Kiểm thử là một trong những công việc quan trọng để đánh giá chất lượng của hệ thống. Khi đánh giá về chất lượng của một hệ thống, yêu cầu về chức năng, khả năng sử dụng, độ hiệu quả là những tiêu chí cần phải đảm bảo.

Trong thực tế, chúng ta cần áp dụng nhiều giải thuật máy học để chọn ra mô hình phù hợp nhất cho bài toán của đặt ra. Thì với vấn đề trên câu hỏi đặt ra là mô hình này có tốt không? Và có tốt hơn mô hình khác không? Ngoài thuật toán máy học, độ chính xác của mô hình còn phụ thuộc vào các yếu tố như sự phân bố của các lớp, kích thước của tập huấn luyện, chúng tôi sẽ đánh dựa trên thời gian và độ chính xác của mô hình dự đoán với tập kiểm tra có sẵn.

Yêu cầu chức năng: các chức năng thích hợp trong hệ thống phải đáp ứng những yêu cầu đã được xác định, bao gồm cả tính phù hợp, chính xác và khả năng tương tác.

Một mô hình tốt sẽ cho ra kết quả chính xác khi dự đoán kết quả với dữ liệu mới. Nên việc đánh giá mô hình là một bước rất quan trọng để có thể xác định mô hình đó có phủ hợp với bài toán đặt ra hay không? Tất nhiên không có mô hình nào là tốt nhất với tất cả các hoàn cảnh, nó phụ thuộc vào đặc trưng của mô hình, đặc trưng của dữ liệu, nên việc huấn luyên và dự đoan dữ liệu trên nhiều loại mô hình khác nhau là việc cần thiết.

Yêu cầu về khả năng sử dụng: ứng dụng tạo ra cần dễ dàng sử dụng, hiệu quả.

### 2. Các thông số đánh giá giải thuật

Để kiểm tra một mô hình có hiệu quả đạt độ chính xác và để so sánh khả năng học của các mô hình thì cần có một thông số để thực hiện việc đánh giá. Trong các bài toán phân lớp thì việc định nghĩa lớp dữ liệu quan trọng hơn cần được xác định đúng là lớp dương (Positive), lớp còn lại được gọi là âm (Negative). Giả sử, để đánh giá một bộ phân loại hai lớp tạm gọi là (+) và (-), khi đó:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Predict/Actual** | | **Actual** | |
| **(+)(Positive)** | **(-)(Negative)** |
| **Predict** | **(+)(Positive)** | TP - True Positive | FP - False Positive |
| **(-)(Negative)** | FN - False Negative | TN - True Negative |

Bảng 2: Chỉ số đánh giá giải thuật học

Trong đó:

* **TP** **(True positive)** là số phần tử dương được phân loại dương
* **FN (False negative)** là số phần tử dương được phân loại âm
* **TN (True negative)** là số phần tử âm được phân loại âm
* **FP (False positive)** là số phần tử âm được phân loại dương

**Độ chính xác (Precision)** được định nghĩa là tỷ lệ số phần tử TP trong số những phần tử được phân loại là positive (TP + FP):

**Độ bao phủ (Recall)** được định nghĩa là tỷ lệ số phần tử TP trong số những phần tử thực sự là positive (TP + FN):

Precision cao đồng nghĩa với việc độ chính xác của các phần tử tìm được là cao. Recall cao đồng nghĩa với việc tỷ lệ bỏ sót các phần tử thực sự positive là thấp.

**Độ đo** : chỉ số cân bằng giữa độ chính xác và độ bao phủ. Nếu độ chính xác và độ bao phủ cao và cân bằng thì độ đo lớn, còn độ chính xác và độ bao phủ nhỏ, không cân bằng thì độ đo nhỏ. Như vậy, càng cao thì bộ phân lớp càng tốt. Khi cả Recall và Precision đều bằng 1(tốt nhất có thể) thì = 1. Khi cả Recall và Precision đều thấp thì phân lớp không tốt.

**Độ chính xác (Accuracy)**: là tỷ lệ các các mẫu tin được dự báo đúng trên tổng số các mẫu tin là đúng. Độ chính xác giúp ta đánh giá hiệu quả dự báo của mô hình trên một bộ dữ liệu. Độ chính xác càng cao thì mô hình của chúng ta càng chuẩn xác.

### 3. Đánh giá

Sau khi huấn luyện mô hình và dự đoán thì ta thấy giải thuật SVM, Logisic Regression và PhoBERT có độ chính xác cao hơn giải thuật Naive Bayes và Decision Tree. Ta có thể thấy mô hình Naive Bayes và Decision Tree có khả năng học thấp hơn các mô hình còn lại.

Một số phân lớp như The Gioi, Van Hoa có độ chính xác khá thấp so với các phân lớp còn lại. Có thể các nội dung của các phân lớp này không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với phân lớp khác.

Có thể tăng số lượng các phân lớp có độ chính xác thấp để tăng khả năng dự đoán của mô hình với phân lớp.

Các giải thuật được thực hiện trong để tài có độ chính xác khá cao, độ chính xác các giải thuật và thời gian huấn luyện được mô tả dưới đây:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **PHƯƠNG PHÁP** | **THỜI GIAN HUẤN LUYỆN(S)** | **ĐỘ CHÍNH XÁC(%)** |
| 1 | Decision Tree | 58.424 | 72.3 |
| 2 | Logistic Regression | 24.88 | 92.2 |
| 3 | Naive Bayes | 0.23 | 81.3 |
| 4 | PhoBERT | 8252 | 90.5 |
| 5 | SVM | 655.274 | 92.1 |

Bảng 3: Thông tin đánh giá từng giải thuật học

Với giải thuật PhoBERT chúng tôi sử dụng phương pháp tách từ được gọi ý từ trang chủ của PhoBERT là vncorenlp, còn các giải thuật còn lại chúng tôi sử dụng bằng thư viện pyvi.

Trong các giải thuật được sử dụng, Logistic Regression có thời gian huấn luyện nhanh chóng và độ chính xác cao nhất, giải thuật SVM có độ chính xác cũng rất cao chỉnh thấp hơn Logistic Regression không đáng kể. Giải thuật Naive Bayes có thời gian huấn luyện ngắn nhất nhưng độ chính xác không cao lắm. Giải thuật Decision Tree là giải thuật có độ chính xác thấp nhất trong các giải thuật nên trên, mô hình có độ chính xác rất cao với tập huấn luyện nhưng đạt kết quả thấp với tập kiểm tra, mô hình bị overfiting. PhoBERT là phương pháp DeepLearning nên thời gian huấn luyện khá lâu, vì phải huấn luyện qua 10 epochs, trung bình mỗi epoch huấn luyện khoảng 852s.

# PHẦN KẾT LUẬN

### 1. Kết quả đạt được

Đề tài sử dụng 2 phương pháp tách từ bởi vncorenlp và pyvi giải quyết vấn đề tách từ tiếng Việt trong bài toán phân loại, áp dụng các giải thuật Decision Tree, Logistic Regression, Naive Bayes, SVM và PhoBERT. Sau khi dự đoán và đánh giá thì mô hình Logistic Regression, SVM, PhoBERT có độ chính xác trên **90%** với tập kiểm tra. Các giải thuật còn lại đạt độ chính xác tương đối và thấp hơn 3 mô hình nêu trên.

Dựa vào các mô hình đã được huấn luyện, xây dựng trang web dự đoán tin tức mới đến theo 10 lĩnh vực. Trong đó, đầu vào là một tin tức tiếng Việt thô chưa được xử lý, dữ liệu đầu vào được xử lý và đưa vào mô hình dự đoán rồi gán nhãn.

Trang web được xây dựng có giao diện khá bắt mắt, dễ sử dụng và tăng trải nghiệm người dùng. Trang web cung cấp các lựa chọn về mô hình để đự đoán, với mỗi mô hình có thể dự đoán nhãn khác nhau, do khả năng học của mô hình.

### 2. Hạn chế và hướng phát triển

#### 2.1 Hạn chế

Trong quá trình phát triển và triển khai đề tài có một số hạn chế như:

* Một số mô hình học có độ chính xác chưa cao, dẫn đến việc dự đoán tin tức mới đến còn chưa chính xác.
* Mô hình Decision Tree có độ chính xác cao trên tập huấn luyện, nhưng đạt kết quả khá thấp với tập kiểm tra, đó là overfitting.
* Thời gian dự đoán nhãn trên website còn chậm.

#### 2.2 Hướng phát triển

Sau khi thực hiện xong đề tài chúng tôi thấy có các hướng phát triển sau:

* Đưa mô hình PhoBERT lên production.
* Thêm tính năng xác nhận nhãn sau khi dự đoán, nếu nhãn dự đoán và nhãn thực tế không chính xác thì có thể thêm vào tập dữ liệu để bổ xung dữ liệu.
* Thu thập thêm dữ liệu của các phân lớp ít dữ liệu hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] **W3 Schools**, <https://www.w3schools.com/>.

[2] **Trần Thanh Điện, Thái Nhựt Thanh, Nguyễn Thái Nghe**, Giải pháp phân loại bài báo khoa học bằng kỹ thuật máy học, Tạp chí khoa học - Trường Đại học Cần Thơ

[3] **PGS.TS.Đỗ Thanh Nghị**, Giáo trình môn Lập trình web, Khoa Công nghệ thông tin & truyền thông - Trường Đại học Cần Thơ.

[4] **Freetuts**, <https://freetuts.net/>

[5] [**Khoa học dữ liệu - Khanh's blog**](https://phamdinhkhanh.github.io/), Thực hành ứng dụng BERT, <https://phamdinhkhanh.github.io/2020/06/04/PhoBERT_Fairseq.html>

[6] **Lập Trình Không Khó**,<https://nguyenvanhieu.vn/tf-idf-la-gi/>

[7] **Trí tuệ nhân tạo**, <https://trituenhantao.io/kien-thuc/decision-tree/>

[8] Towards Data Science, <https://towardsdatascience.com/the-perfect-recipe-for-classification-using-logistic-regression-f8648e267592>

[9] **Edureka blog**, Exploratory Data Analysis In Python <https://www.edureka.co/blog/exploratory-data-analysis-in-python/>

[10] **Nguyễn Văn Hiếu**, Phân loại văn bản tiếng Việt sử dụng machine learning, <https://nguyenvanhieu.vn/phan-loai-van-ban-tieng-viet/>

[11] **Vibo**, BERT, RoBERTa, PhoBERT, BERTweet: Ứng dụng state-of-the-art pre-trained model cho bài toán phân loại văn bản, <https://viblo.asia/p/bert-roberta-phobert-bertweet-ung-dung-state-of-the-art-pre-trained-model-cho-bai-toan-phan-loai-van-ban-4P856PEWZY3>