מגישים: יהונתן שאקי, 204920367. אור שחר, 209493709. יש לשים לב שחלקים מ-"חלק 1" רלוונטים לתשובה לכל החלקים (מודגש).

# חלק 1:

יצרנו תג שמסמן תחילת משפט ותג שמסמן סוף משפט. הוספנו שני תגי התחלה בתחילת כל משפט ושני תגי סיום בסוף כל משפט.

הוספנו תג למילים שלא קיימות ב-train, וכדי שהרשת תכיר את התג הזה ותוכל לאמן אותו (ליצור לו embedding מוצלח וכנראה שונה משל שאר המילים) ועליו (להתמודד איתו כשהוא מופיע) החלפנו בהסתברות נמוכה מילים ב-train לתג הזה (מעין mask).



כעקרון, היינו רוצים, בכל מעבר על ה-train data, לעשות mask שונה; הבעיה שנראה שלעשות את זה באופן דינמי יכול להאט משמעותית את האימון. לכן, החלטנו לשכפל את כל ה-train data כמות קבועה של פעמים ובכל שכפול להחליף מילים אחרות. החלטנו לשכפל 3 פעמים. חשוב לשים לב שהגרפים בהתאם ולכן האימון נראה מהיר יותר מאשר שהיה קורה ללא השכפול (כל נקודה היא אחרי מעבר על כל ה-augmented data). האמור לעיל בוצע בכל הסעיפים בתרגיל.

ארכיטקטורה: מתחילים מ-embedding, ואז dropout של 0.3, ואז שכבת tanh בגודל 500, ואז softmax בגודל הנדרש (36 ל-pos ו-5 ל-ner). ארכיטקטורות עמוקות יותר (עם leakyRELU בנוסף) לא תרמו לביצועים.

הרצנו 25 אימונים על כל ה-augmented data עבור pos ו-50 עבור ner (בגלל של-ner יש פחות data אימון)



גרפים:

על pos:




(הדיוק בסופו של דבר היה 0.9)

על ner:



(בסופו של דבר הדיוק היה 0.76)

# חלק 2:



# חלק 3:



כמו בחלק אחד, גם כאן היה תג של Unknown. המרנו את כל המילים ל-lowercase לפני שבדקנו אותם מול ה-embedding.

הארכיטקטורה הייתה זהה לחלק 1.

מילים שהופיעו ב-train אבל לא ב-embedding קיבלנו וקטור חדש, בדיוק כמו בסעיף 1. למעשה, אפילו הפכנו מילים שלא הופיעו ב-train אבל כן ב-embedding ל-unknown; זה בגלל שאנחנו ממשיכים לאמן את ה-embedding, ומילים שהיו קיימות רק במקור לא יתאמנו ו-"ישארו מאחור".



גרפים: היה שיפור! קטן אבל היה.

Ner:



(בערך 0.785 בסוף, שיפור של קרוב ל-3 אחוז!)

Pos:



כאן דווקא לא היה שיפור, והתוצאה הייתה קרובה מאוד לזאת מחלק 1, 0.9~.



# חלק 4:

ההמרה ל-subwords נעשתה באופן דומה ל-embedding הרגיל – גם כאן, אם הייתה תחילית\סיומת שלא ראינו כמוה, החלפנו אותה ב-unknown. האימון על unknown נעשה באופן הבא: עבור מילים באימון שלא נעשה להם mask, גם התחלית והסיומת היו ללא mask. רק אם מילה נבחרה להיות masked, הייתה הסתברות (0.2) שהתחילית\הסיומת שלה יהיו גם masked.  
(כי במבחן זה גם יהיה ככה – אם מילה מוכרת היא הייתה באימון, ולכן בהכרח גם התחלית והסיומת שלה היו באימון וממליא לא יהיו מוסתרות).



הארכיטקטורה הייתה זהה לחלק אחד, אלא שכאן היה יותר embedding, כפי שנדרש בתרגיל.

גרפים:



בלי pretrained embedding, ner (בסופו של דבר דיוק של 0.816):





בלי pretrained embedding, pos (בסופו של דבר דיוק 0.94!):



עם pretrained embedding, ner (בסופו של דבר דיוק של 0.814, דומה מאוד ללא pretrained):



עם pretrained embedding, pos (דיוק של 0.936, קרוב לבלי embedding ואפילו קצת פחות טוב:

ניתוח:

נראה שהטכניקה כאן מועילה עבור שתי המשימות באופן ניכר, בשיפור של כמה אחוזים ברמת הדיוק. השיפור משמעותי יותר מאשר השיפור של השימוש ב-pretrained embedding בחלק שלוש; בנוסף, לא נרשם שיפור נוסף כשהוספנו כאן את ה-pretrained embedding. אנחנו מסיקים שהתרומה של המשימות אינה משלימה, אלא שהוספת prefixes, suffixes טובה יותר מאשר ה-pretrained, ואפילו לא נדרשת לה.



# חלק 5:

ראשית, ביצענו את ההמרה לתווים באופן הבא. בשביל שיקולים של גדלים קבועים (חשוב בשביל batching ויעילות), הנחנו שכל מילה היא עד אורך קבוע כלשהו (נבחר ל-15) וחתכנו את הסיומת עבור מילים ארוכות יותר. המרנו תווים "ריקים" (שהוספו לסוף ולהתחלה, באופן שווה ככל האפשר, על מנת להשלים ל-15) לתג מיוחד (נפרד עבור תחילת מילה וסוף מילה). לאחר מכן, ביצענו את ה-embedding לכל תו והרצנו כפי שנדרש ותואר במאמר.



האם היה שיפור: עבור ner הגענו לדיוק על dev של כ-0.81, ועבור pos כ-0.92. כפי שניתן לראות מהשוואה לסעיפים הקודמים, אכן מדובר בשיפור.

הארכיטקטורה הייתה זהה לחלק אחד, אלא שהוספנו לקלט לרשת העיקרית תוצאה של חלק נוסף של הרשת עם ה-CNN; בתת רשת היה char embedding ראשית, בגודל 30, ל-15 תווים (כפול חמש מילים), כפי שתואר לעיל. לאחר מכן מתבצעת קונבולוציה עם 30 פילטר בגודל שלוש על שלושים, כך שלכל מילה ופילטר מתקבלים 13 תוצאות, עליהם מתבצע poolmax שמביא תוצאה אחת לכל פילטר. בסופו של דבר מתקבלים 150 מספרים שמצטרפים ל-embedding הרגיל של המילים בדרכם לרשת העיקרית. לפני הקונבולוציה יש dropout של 0.5 כדי לצמצם overfitting.

גרפים של ner (בסופו של דבר, דיוק של 0.82):




גרפים של pos (בסופו של דבר דיוק של 0.915):



כאשר משנים פרמטרים:


מוסיפים פילטרים (50 במקום 30): הגענו לדיוק של

הבנת הפילטרים: מצורפים, מתוך מעבר על כל שלשות האימון (ממשימה 4 :) + הוספת ריפוד, ומאחר וכל פילטר הוא בכל מקרה בגודל שלוש) לכל פילטר 5 השלשות עליהם הוא מביא את הציון הכי גבוה, ו-5 עבורם הוא מביא את הציון הכי נמוך. התמונה הראשונה עבור ner והשניה עבור pos.



נראה שיש פילטרים שמביאים ציונים גבוהים בעיקר לשלשות של מספרים (11, 28, 29) כמה פילטרים מביאים ציונים גבוהים גם לדברים מבוססי מספרים, אבל לא רק; למשל, 7 מביא ציונים גבוהים לשברים, 2 מביא ציונים גבוהים למספרים שליליים (או סיום ציון טווח), 16 נראה מתעניין בתחילת טווח, 23 מתעניין בתחילת וסיום טווח ביחד, 13 מביא ציונים גבוהים למספרים שמסתיימים בנקודותיים. 26 נותן ציונים לדקות.

(קצת מוזר שכל כך הרבה דברים קשורים למספרים, האמת)



אכן נראה שעל pos נלמדו דברים קצת שונים! למשל, יש פילטר שמזהה סימן שיכות (29), פילטר שמזהה ing (נותן לזה ציון הכי גבוה, 27) אחד שמסמן מספרים ואז נקודה (26) אחד לאחוזים (16) ואחד שמשום מה מזהה w\_d כאשר במקום ה-\_ יכול לבוא כל תו (כנראה) (3). עוד אחד מזהה זוג נקודות ובניהם תו (25).

יתכן שהסיבה לשוני היא בעקבות המשימות עצמם, או בגלל שה-train data שונה. כדי לבדוק את זה, נצטרך train data עם משפטים זהים ותגיות נפרדות לכל אחת מהמשימות.