ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

PHÁT TRIỂN MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH Ở BÌNH DƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÃ SỐ: 8480104

LUẬN VĂN THẠC SĨ

BÌNH DƯƠNG – 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

PHÁT TRIỂN MỘT ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH Ở BÌNH DƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

MÃ SỐ: 8480104

LUẬN VĂN THẠC SĨ

BÌNH DƯƠNG – 2022

Lời cam đoan

Tên tôi là: Trần Thị Ngọc Dung Sinh ngày: 30/04/1994

Học viên lớp cao học CH18HT01 - Trường Đại học Thủ Dầu Một

Xin cam đoan: Đề tài “**Phát triển một ứng dụng quản lý bất động sản thông minh ở Bình Dương**” do Thầy PGS. TS. Quản Thành Thơ hướng dẫn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả tài liệu tham khảo đều có nguồn gốc, trích dẫn rõ ràng.

Tác giả xin cam đoan tất cả những nội dung trong luận văn đúng như nội dung trong đề cương và yêu cầu của thầy giáo hướng dẫn. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học.

*Bình Dương, 22 tháng 07 năm 2022*

Tác giả luận văn

Trần Thị Ngọc Dung

Lời cảm ơn

Sau một thời gian nghiên cứu và làm việc nghiêm túc, được sự động viên, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của Thầy hướng dẫn PGS. TS. Quản Thành Thơ, luận văn Cao học “**Phát triển một ứng dụng quản lý bất động sản thông minh ở Bình Dương**” đã hoàn thành.

Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:

Thầy hướng dẫn **PGS. TS. Quản Thành Thơ** đã tận tình chỉ dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Đồng thời tôi gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô đã giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báo cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.

Tôi chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, thực hiện và hoàn thành luận văn này.

Tóm tắt luận văn

Tên đề tài: Phát triển một ứng dụng quản lý bất động sản thông minh ở Bình Dương

Ngành: Hệ Thống Thông Tin.

Họ và tên học viên: Trần Thị Ngọc Dung.

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Quản Thành Thơ. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Tóm tắt nội dung: Nhận dạng thực thể có tên (NER - Named Entity Recognition) là một thành phần chính trong hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - Natural language processing) để trả lời câu hỏi, truy xuất thông tin, trích xuất quan hệ, v.v… Vai trò chính của tác vụ này là nhận dạng các cụm từ trong văn bản và phân loại chúng vào trong các nhóm đã được định nghĩa trước như tên người, tổ chức, địa điểm, thời gian, loại sản phẩm, nhãn hiệu, v.v…

Trong luận văn này, mô hình tiền huấn luyện PhoBERT được áp dụng để giải quyết bài toán nhận dạng thực thể có tên (Named Entity Recognition) với tập dữ liệu liên quan đến ngành bất động sản.

Kết quả thu được của Luận văn là mô hình PhoBERT được xây dựng và kiểm thử trên cùng tập dữ liệu để so sánh độ chính xác với mô hình gốc và áp dụng vào một ứng dụng quản lý bất động sản ở Bình Dương.

MỤC LỤC

[Lời cam đoan ii](#_Toc115276403)

[Lời cảm ơn iii](#_Toc115276404)

[Tóm tắt luận văn iv](#_Toc115276405)

[MỤC LỤC v](#_Toc115276406)

[Danh mục chữ viết tắt viii](#_Toc115276407)

[Danh mục hình ảnh ix](#_Toc115276408)

[MỞ ĐẦU 1](#_Toc115276409)

[1. Lý do chọn đề tài 1](#_Toc115276410)

[2. Mục tiêu nghiên cứu 2](#_Toc115276411)

[3. Tổng quan nghiên cứu của đề tài 3](#_Toc115276412)

[4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3](#_Toc115276413)

[5. Phương pháp nghiên cứu 4](#_Toc115276414)

[6. Đóng góp của đề tài 4](#_Toc115276415)

[7. Cấu trúc của đề tài 4](#_Toc115276416)

[Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 5](#_Toc115276417)

[1.1. Nhận dạng thực thể có tên 5](#_Toc115276418)

[1.2. Nhúng từ 6](#_Toc115276419)

[1.2.1. Phép nhúng từ là gì? 6](#_Toc115276420)

[1.2.2. Công dụng của phép nhúng từ 7](#_Toc115276421)

[1.2.3. Nhúng từ không ngữ cảnh 7](#_Toc115276422)

[1.2.4. Nhúng từ có ngữ cảnh một chiều 7](#_Toc115276423)

[1.2.5. Nhúng từ có ngữ cảnh hai chiều 8](#_Toc115276424)

[1.3. Conditional Random Field 8](#_Toc115276425)

[1.4. Transformer 10](#_Toc115276426)

[1.4.1. Tổng quan về kiến trúc Transformer 11](#_Toc115276427)

[1.4.2. Cơ chế self-attention 13](#_Toc115276428)

[1.4.3. Multi-head attention 19](#_Toc115276429)

[1.4.4. Biểu diễn thứ tự trong chuỗi với Positional Encoding 22](#_Toc115276430)

[1.5. BERT 24](#_Toc115276431)

[1.5.1. BERT là gì 24](#_Toc115276432)

[1.5.2. Sự ra đời của BERT 24](#_Toc115276433)

[1.5.3. Nền tảng của BERT 25](#_Toc115276434)

[1.6. PhoBERT 28](#_Toc115276435)

[1.7. Cách gán nhãn thực thể có tên 29](#_Toc115276436)

[1.8. Chỉ số đánh giá hệ thống 32](#_Toc115276437)

[Chương 2. CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN 35](#_Toc115276438)

[2.1. Phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc (rule-based approach) 36](#_Toc115276439)

[2.2. Phương pháp mạng neural học sâu 36](#_Toc115276440)

[2.2.1. Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu cấp độ từ cho bài toán NER 37](#_Toc115276441)

[2.2.2. Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu cấp độ ký tự cho bài toán NER 38](#_Toc115276442)

[2.3. Phương pháp BERT fine-tune 38](#_Toc115276443)

[Chương 3. MÔ TẢ HỆ THỐNG 40](#_Toc115276444)

[Chương 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42](#_Toc115276445)

[4.1. Sử dụng PhoBERT để huấn luyện 42](#_Toc115276446)

[4.2. Minh họa sử dụng thực tế 43](#_Toc115276447)

[Chương 5. CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 46](#_Toc115276448)

[5.1. Ngôn ngữ lập trình 46](#_Toc115276449)

[5.1.1. Python 46](#_Toc115276450)

[5.1.2. Javascript, HTML & CSS 47](#_Toc115276451)

[5.2. Thư viện - Framework 48](#_Toc115276452)

[5.2.1. Scrapy 48](#_Toc115276453)

[5.2.2. Django 48](#_Toc115276454)

[5.2.3. Nodejs 49](#_Toc115276455)

[5.2.4. Reactjs 49](#_Toc115276456)

[5.2.5. Tensorflow 49](#_Toc115276457)

[5.2.6. Pytorch 49](#_Toc115276458)

[5.2.7. VnCoreNLP 50](#_Toc115276459)

[5.3. Database 50](#_Toc115276460)

[5.4. Công cụ 50](#_Toc115276461)

[5.4.1. Docker 50](#_Toc115276462)

[5.4.2. Postman 50](#_Toc115276463)

[Chương 6. HIỆN THỰC HỆ THỐNG 52](#_Toc115276464)

[6.1. Hệ thống cào dữ liệu (Data Crawler) 52](#_Toc115276465)

[6.2. Named Entity Recognition Service 54](#_Toc115276466)

[6.3. Hệ thống Django backend 54](#_Toc115276467)

[6.4. Hệ thống webapp frontend 55](#_Toc115276468)

[6.5. Kết quả trả về 55](#_Toc115276469)

[Chương 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 58](#_Toc115276470)

[7.1. Mô tả tập dữ liệu 58](#_Toc115276471)

[7.2. Kết quả thí nghiệm Mô hình PhoBERT 60](#_Toc115276472)

[KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 65](#_Toc115276473)

[1. Các công việc đạt được 65](#_Toc115276474)

[2. Các hạn chế 65](#_Toc115276475)

[3. Bước phát triển 65](#_Toc115276476)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 66](#_Toc115276477)

Danh mục chữ viết tắt

|  |  |
| --- | --- |
| **Ký Hiệu** | **Tên Tiếng Anh** |
| AI | Artificial Intelligence |
| NER | Named Entity Recognition |
| NLP | Natural Language Processing |
| IE | Information Extraction |
| RNN | Recurrent Neural Network |
| BERT | Bidirectional Encoder Representations from Transformers |
| CRF | Conditional Random Field |
| MLM | Masked LM |
| NSP | Next Sentence Prediction |

Danh mục hình ảnh

[Hình 1.1 Mẫu tin rao bán bán bất động sản ở Bình Dương 1](file:///C:\Users\Phitv\Desktop\Ver2.docx#_Toc114953688)

[Hình 1.1 Minh họa về nhận dạng thực thể có tên 5](#_Toc114953689)

[Hình 1.2 Minh họa về phép nhúng từ 6](#_Toc114953690)

[Hình 1.3 Kiến trúc mô hình transformer 10](#_Toc114953691)

[Hình 1.4 Kiến trúc đơn giản mô hình transformer cho bài toán dịch máy 11](#_Toc114953692)

[Hình 1.5 Kiến trúc encoder - decoder bên trong mô hình transformer cho bài toán dịch máy 11](#_Toc114953693)

[Hình 1.6 Các ngăn xếp encoder - decoder bên trong mô hình transformer 12](#_Toc114953694)

[Hình 1.7 Hai lớp con bên trong một encoder của mô hình transformer 12](#_Toc114953695)

[Hình 1.8 Ba lớp con bên trong một decoder của mô hình transformer 13](#_Toc114953696)

[Hình 1.9 Mô tả cơ chế self-attention giữa từ “it” và các từ khác trong câu tại layer thứ 5 của ngăn xếp encoder 14](#_Toc114953697)

[Hình 1.10 Mô tả trừu tượng ba vector truy vấn (query), khóa (key) và giá trị (value) tạo ra từ các vector đầu vào 15](#_Toc114953698)

[Hình 1.11 Tính điểm mối liên hệ giữa từ hiện tại và các từ khác trong câu 15](#_Toc114953699)

[Hình 1.12 Cập nhập điểm bằng cách chia cho căn bậc 2 của số chiều của vector khóa và qua hàm softmax để chuẩn hóa 16](#_Toc114953700)

[Hình 1.13 Các bước tính toán self-attention hoàn chỉnh 17](#_Toc114953701)

[Hình 1.14 Tính toán ma trận truy vấn Q, khóa K và giá trị V từ ma trận đầu vào X 18](#_Toc114953702)

[Hình 1.15 Tính toán ma trận attention từ các ma trận truy vấn Q, khóa K và giá trị V 19](#_Toc114953703)

[Hình 1.16 Scaled Dot - Product Attention và Multi-head attention 19](#_Toc114953704)

[Hình 1.17 Minh họa Multi-head attention dựa trên các câu hỏi khác nhau thì chú ý vào các từ khác nhau trong một câu 20](#_Toc114953705)

[Hình 1.18 Minh họa hai đầu head #0 và #1 khi thực hiện Multi-head attention 20](#_Toc114953706)

[Hình 1.19 Tám đầu ra sau khi tính toán Multi-head attention 21](#_Toc114953707)

[Hình 1.20 Nối tám ma trận Zi và nhân với ma trận trọng số WO để tạo 1 ma trận đầu ra duy nhất cho bước tính toán Multi-head attention 21](#_Toc114953708)

[Hình 1.21 Toàn bộ quá trình tính toán Multi-head attention 22](#_Toc114953709)

[Hình 1.22 Vector mã hóa vị trí (positional encoding) trong mô hình transformer 23](#_Toc114953710)

[Hình 1.23 Ví dụ tính toán ma trận vị trí với d = 4 và n = 100 24](#_Toc114953711)

[Hình 1.24 Minh họa token embeddings, segment embeddings và position embeddings trong mô hình BERT 26](#_Toc114953712)

[Hình 1.25 Minh họa quá trình huấn luyện BERT cho bài toán Masked LM 27](#_Toc114953713)

[Hình 1.26 Minh họa quá trình huấn luyện BERT cho bài toán Next Sentence Prediction 28](#_Toc114953714)

[Hình 1.27 Cách tính Precision và Recall 33](#_Toc114953715)

[Hình 2.1 Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu cấp độ từ 37](#_Toc114953716)

[Hình 2.2 Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu cấp độ ký tự 38](#_Toc114953717)

[Hình 2.3 Phương pháp BERT fine-tune 39](file:///C:\Users\Phitv\Desktop\Ver2.docx#_Toc114953718)

[Hình 3.1 Kiến trúc tổng quát của hệ thống bài toán 40](#_Toc114953719)

[Hình 4.1 Toàn bộ tiến trình pre-training và fine-tuning của BERT 42](#_Toc114953720)

[Hình 4.2 Mẫu dữ liệu đầu vào 43](#_Toc114953721)

[Hình 4.3 Sử dụng mô hình PhoBERT để tiên đoán 45](#_Toc114953722)

[Hình 5.1 Các thư viện Machine Learning nổi tiếng có hỗ trợ Python 47](#_Toc114953723)

[Hình 5.2 Xây dựng giao diện chatbot bằng ngôn ngữ HTML / CSS / JS 48](#_Toc114953724)

[Hình 5.3 Sử dụng Postman để hỗ trợ kiểm thử kết quả từ Django API 51](#_Toc114953725)

[Hình 6.1 Giao diện web browser của hệ thống cào dữ liệu từ trang web An Cư 53](#_Toc114953726)

[Hình 6.2 Giao diện web browser của hệ thống cào dữ liệu từ trang web đăng bán nhà đất 53](#_Toc114953727)

[Hình 6.3 Sử dụng postman để giả lập gửi API request tới NER service 54](#_Toc114953728)

[Hình 6.4 Database lưu trữ dữ liệu sau khi crawler về 55](#_Toc114953729)

[Hình 6.5 Dữ liệu sau khi được crawler về 56](#_Toc114953730)

[Hình 7.1 Chỉ số F1-Score curve 59](#_Toc114953731)

[Hình 7.2 Chỉ số Accuracy curve 60](#_Toc114953732)

MỞ ĐẦU

## Lý do chọn đề tài

Ngày nay, Trí Tuệ Nhân Tạo (AI - Artificial Intelligence) là một lĩnh vực phát triển rất mạnh với nhiều ứng dụng thực tế và các chủ đề nghiên cứu rất tích cực. Con người hiện nay tạo nên các phần mềm thông minh để tự động hóa công việc, nhận diện được âm thanh hay hình ảnh, chuẩn đoán y học và có thể hỗ trợ nghiên cứu khoa học cơ bản.

AI giúp cho con người xử lý trong những lĩnh vực có dữ liệu nhiều và phức tạp. Một trong những lĩnh vực đó là bất động sản, đặc biệt là ở Bình Dương - nơi hiện đang là một trong những thị trường bất động sản rất được thu hút những năm gần đây.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generatedChúng ta xem xét ví dụ sau:

Bảng 1.1 Mẫu tin rao bán bán bất động sản ở Bình Dương

Hình 1.1 Mẫu tin rao bán bán bất động sản ở Bình Dương

Trong Hình 1.1 là một mẫu tin rao bán đất ở Bình Dương. Hiện nay, có hàng ngàn thông tin rao vặt như vậy, khiến cho con người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin chính xác và phù hợp với nhu cầu của mình.

Do đó, cần có một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nhanh chóng. Một hệ thống như vậy sẽ cần trích xuất các thông tin quan trọng như: loại bất động sản, giá, diện tích, vị trí, tiện ích xung quanh, thông tin pháp lý, thông tin liên hệ, vv… để có thể hiểu được ý nghĩa của mẫu rao vặt và từ đó, đáp ứng được việc giúp con người tìm thấy các thông tin liên quan đến bất động sản ở Bình Dương phù hợp với nhu cầu một cách nhanh và đầy đủ nhất.

Trong học thuật, bài toán trích xuất các thông tin như trên gọi là bài toán Xác Định Thực Thể có tên (NER - Named Entity Recognition). Trong đó, loại bất động sản, giá, diện tích, vị trí, tiện ích xung quanh, thông tin pháp lý, thông tin liên hệ, vv… được gọi là các thực thể có tên. Đây là một bài toán nổi tiếng trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cũng là mục tiêu của đề tài này.

Như vậy, với đề tài: “**Phát triển một ứng dụng quản lý bất động sản thông minh ở Bình Dương**” cho luận văn tốt nghiệp cao học của mình, tôi sẽ xây dựng một hệ thống hỗ trợ tìm kiếm thông tin với bài toán xác định thực thể có tên.

## Mục tiêu nghiên cứu

Để xây dựng được hệ thống tự động rút trích các thông tin về bất động sản thì chúng ta cần xây dựng các thành phần cốt lõi sau đây:

* ***Bước 1:*** Thành phần thu thập thông tin bất động sản từ các trang web rao bán bất động sản hoặc các công ty bất động sản ở Bình Dương (Data Crawler)
* ***Bước 2:*** Thành phần trích xuất thông tin về bất động sản như giá trị, diện tích, địa điểm từ dữ liệu thu thập được ở bước 1 (Named Entity Recognition)
* ***Bước 3:*** Thành phần chuẩn hóa dữ liệu phục vụ việc lưu trữ các thông tin đã trích xuất được (Data Normalization)
* ***Bước 4:*** Thành phần lưu trữ thông tin thô và thông tin đã được trích xuất cũng như hỗ trợ truy vấn dữ liệu (Database)
* ***Bước 5:*** Thành phần nhận dạng thực thể có tên từ các yêu cầu tìm kiếm thông tin của người dùng (Named Entity Recognition)
* ***Bước 6:*** Thành phần giao diện tương tác với người dùng (UI) cho phép người dùng xem và truy xuất thông tin đã tìm kiếm ở bước 5.

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài này, tôi tập trung nghiên cứu thành phần nhận dạng thực thể có tên từ các yêu cầu của người dùng cũng như trích xuất thông tin về bất động sản Bình Dương như giá trị, diện tích, địa điểm, vv.. từ dữ liệu thu thập được từ các trang web rao bán hoặc cho thuê bất động sản.

## Tổng quan nghiên cứu của đề tài

Bất động sản là một vấn đề rất được nhiều người và xã hội đặt biệt quan tâm, việc tìm kiếm một bất động sản nhằm phục vụ cho nhu cầu của đa số mọi người cực kỳ cao như để an cư, kinh doanh, hay buôn bán là khá nhiều.

Để giúp đỡ người dân trong vấn đề liên quan tới việc tìm kiếm bất động sản, cần xây dựng một ứng dụng thông minh trong lĩnh vực bất động sản là cần thiết, nhằm mục đích giải quyết một số vấn đề như: tiếp cận nguồn thông tin dễ dàng hơn, nắm bắt được đúng giá trị thực của bất động sản.

Theo tình hình thực tế và phân tích của một số trang mạng lớn như vnexpress, baobinhduong, batdongsan… nhu cầu bất động sản ở Bình Dương thời điểm hiện tại và trong tương lai có xu hướng tăng cao. Điều này đòi hỏi cần có một bài toán giúp người có nhu cầu tiếp cận thông tin một cách dễ dàng, một ứng dụng thông minh về bất động sản ở Bình Dương là cần thiết.

Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu “**Phát triển một ứng dụng quản lý bất động sản thông minh ở Bình Dương**” để làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình.

## Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Nhận dạng thực thể có tên là tác vụ cơ bản trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hiện nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này. Trong luận văn này, tôi sẽ tập trung vào việc ứng dụng mô hình học máy PhoBERT trong bài toán nhận dạng thực thể có tên. Cuối cùng, mô hình PhoBERT được xây dựng, huấn luyện và kiểm thử trên cùng tập dữ liệu để ứng dụng vào hệ thống truy xuất, tìm kiếm tự động.

## Phương pháp nghiên cứu

Trong đề tài này, tôi nghiên cứu lý thuyết về bài toán nhận dạng thực thể có tên, nghiên cứu mô hình BERT, PhoBERT và ứng dụng mô hình PhoBERT vào bài toán nhận dạng thực thể có tên.

## Đóng góp của đề tài

* Giúp người dân có được một ứng dụng có đầy đủ thông tin về bất động sản ở Bình Dương. Dễ dàng truy cập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
* Cập nhật chính xác giá trị thị trường bất động sản.
* Cung cấp dữ liệu một cách dễ dàng từ nhiều nguồn khác nhau.

## Cấu trúc của đề tài

Nội dung luận văn được chia thành các phần như sau:

* **Chương 1:** Cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài
* **Chương 2:** Các công trình liên quan
* **Chương 3:** Mô tả hệ thống
* **Chương 4:** Phương pháp nghiên cứu
* **Chương 5:** Các công nghệ sử dụng
* **Chương 6:** Hiện thực hệ thống
* **Chương 7**: Kiểm thử và đánh giá

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

* 1. Nhận dạng thực thể có tên

Nhận dạng thực thể có tên (NER - Named Entity Recognition) là một thành phần chính trong hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP - Natural language processing) để trả lời câu hỏi, truy xuất thông tin, trích xuất quan hệ, v.v… Vai trò chính của tác vụ này là nhận dạng các cụm từ trong văn bản và phân loại chúng vào trong các nhóm đã được định nghĩa trước như tên người, tổ chức, địa điểm, thời gian, loại sản phẩm, nhãn hiệu, v.v… Từ kết quả của tác vụ nhận dạng thực thể có tên, ta có thể xử lý cho nhiều bài toán phức tạp hơn như Chatbot, Question Answering, Search,...

A picture containing calendar

Description automatically generated

Hình 1.1 Minh họa về nhận dạng thực thể có tên

Nhận dạng thực thể có tên không chỉ hoạt động như một công cụ độc lập để trích xuất thông tin (IE - Information Extraction), mà còn đóng một vai trò thiết yếu trong nhiều loại xử lý ngôn ngữ tự nhiên như là các ứng dụng như hiểu văn bản - text understanding (Zhang, et al., 2019)[1] và (Cheng & Erk, 2020)[2], truy xuất thông tin (Guo, Xu, Cheng, & Li, 2009)[3], tóm tắt văn bản tự động (Aone, 1999)[4], trả lời câu hỏi (Moll, Zaanen, & Smith, 2006)[5], dịch máy (Babych & Hartley, 2003[6]) và cấu trúc cơ sở kiến thức (Etzioni, et al., 2005)[7], v.v…

Từ năm 1995, hội thảo quốc tế chuyên đề Hiểu thông điệp (Message Understanding Conference - MUC) lần thứ 6 đã bắt đầu tổ chức đánh giá các hệ thống NER cho tiếng Anh. Tại hội thảo CoNLL năm 2002 và 2003, các hệ thống NER cho tiếng Hà Lan, Tây Ban Nha, Đức và Anh cũng được đánh giá. Trong các tác vụ đánh giá này, người ta xét 4 loại thực thể có tên: tên người, tên tổ chức, tên địa danh và các tên khác. Gần đây, vẫn tiếp tục có các cuộc thi về NER được tổ chức, ví dụ GermEval 2014 cho tiếng Đức.

Đối với tiếng Việt, cũng có vài cuộc thi như VLSP 2016, VLSP 2019 nhằm đưa ra được một đánh giá khách quan về chất lượng các công cụ NER, khuyến khích phát triển các hệ thống trích rút thực thể có tên đạt độ chính xác cao. Điều này đã chỉ ra vai trò thiết yếu của NER trong nhiều bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

* 1. Nhúng từ
     1. Phép nhúng từ là gì?

Chart, radar chart

Description automatically generated

Hình 1.2 Minh họa về phép nhúng từ

Phép nhúng từ (word embedding) là phương pháp ánh xạ (map) những từ ngữ vào các vector hoặc số thực, còn được gọi là phương pháp mô hình hóa ngôn ngữ/dữ liệu. Một phép nhúng từ tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc tính toán lẫn minh họa dữ liệu.

Ví dụ, chúng ta muốn tìm thủ đô của Nga khi biết thủ đô của Việt Nam là Hà Nội thì sẽ làm như thế nào? Với một phép nhúng từ đủ tốt, vector Việt Nam - Hà Nội sẽ (gần như) song song với *vector* Nga - [thủ đô của Nga]. Do đó, trước tiên ta sẽ tính *vector* tịnh tiến từ Việt Nam đến Nga, tạm gọi là *vector v1*, sau đó tìm ảnh của điểm tọa độ Hà Nội thông qua phép tịnh tiến theo *vector v1*. Cuối cùng, ta tra trong cơ sở dữ liệu từ ngữ ánh xạ với tọa độ vừa tìm được, kết luận Moscow là thủ đô của Nga.

* + 1. Công dụng của phép nhúng từ

Các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên thường có đầu vào là các câu chữ, song máy tính lại chỉ có thể tính toán dựa trên số nên chúng ta cần phải tìm cách chuyển đổi từ câu chữ sang các *vector*, ma trận. Phép nhúng từ là một trong những cách thực hiện điều đó. Hiện tại, các phép nhúng từ mới xuất hiện đều có sử dụng mạng neural (neural network) như Word2vec, GloVe, BERT, XLNet,… Bên cạnh đó cũng có những phương pháp nhúng từ khác dựa trên thống kê như BoW (Bag of Words), TF-IDF (Term Frequency, Inverse Document Frequency).

Các phương pháp dựa trên thống kê như BoW, TF-IDF có tác dụng khá tốt đối với các tập dữ liệu (dataset) kém phong phú. Trong khi những phương pháp sử dụng mạng neural sẽ có tác dụng tốt hơn hẳn khi xử lý các tác vụ phức tạp, có tập dữ liệu khổng lồ.

* + 1. Nhúng từ không ngữ cảnh

Mỗi từ trong từ điển hay kho văn bản sẽ có một vector đại diện cho nó. Và trong bất cứ câu nào, đoạn văn nào thì từ đó vẫn chỉ được biểu diễn bởi duy nhất 1 vector.

Ví dụ ta có 2 câu sau:

* Con đường này thật là rộng!
* Chúng ta nên pha thêm đường vào ly café.

Rõ ràng từ “đường” ở hai câu trên mang nghĩa khác nhau, nhưng với phương pháp nhúng từ không ngữ cảnh thì cả hai từ này đều ánh xạ ra chung một vector nhúng từ.

* + 1. Nhúng từ có ngữ cảnh một chiều

Chúng ta sử dụng kiến trúc mạng Recurrent Neural Network (RNN) để có thể tạo ra mối quan hệ thứ tự giữa các từ trong câu, từ đó tạo ra vector nhúng từ có ngữ cảnh. Tuy nhiên việc này chỉ thực hiện được theo một chiều từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái mà thôi. Một số mạng phức tạp hơn như BiLSTM có thể chạy dọc theo câu theo hai hướng ngược nhau, nhưng hai hướng này lại độc lập chả liên quan gì nhau nên có thể xem là một chiều mà thôi.

Ví dụ ta có câu sau:

* Hôm nay Nam đưa bạn gái đi chơi
* Giờ ta ẩn đi từ “bạn gái" và câu trên trở thành:
* Hôm nay Nam đưa [mask] đi chơi

Yêu cầu bài toán: dự đoán từ đã được ẩn đi (mask). Vì mô hình chỉ được huấn luyện một chiều, cho nên nó sẽ dự đoán [mask] từ các từ trước đó là “Hôm nay Nam đưa” và có thể ra kết quả [mask] là “tiền", “hàng", …

* + 1. Nhúng từ có ngữ cảnh hai chiều

BERT là viết tắt của Bidirectional Encoder Representations from Transformers. Ngay trong cái tên của BERT chúng ta đã thấy ngay chữ Bidirectional (2 chiều). Cụ thể là một từ trong câu sẽ được biểu diễn một cách có liên quan đến cả từ trước lẫn từ sau, hay nói cách khác là liên quan đến tất cả các từ còn lại trong câu. Do đó khi ta che 1 từ trong câu đi, ví dụ như từ “bạn gái” bên trên thì lập tức model có thể dự đoán ra khá chính xác vì dựa vào cả đoạn “Hôm nay Nam đưa” và “đi chơi”.

* 1. Conditional Random Field

Các mô hình phân loại truyền thống giả định rằng các mục dữ liệu là độc lập. Tuy nhiên, dữ liệu trong thế giới thực thường xen kẽ và có cấu trúc phức tạp. Giả sử chúng ta muốn phân loại các trang web thành các danh mục khác nhau, ví dụ: trang chủ của sinh viên và giảng viên. Danh mục của một trang web thường liên quan đến các danh mục của các trang được liên kết với nó. Thay vì phân loại các trang một cách độc lập, chúng ta nên mô hình hóa chúng cùng nhau để kết hợp các dấu hiệu ngữ cảnh như vậy.

Trường ngẫu nhiên có điều kiện (CRF - Conditional Random Field) là một cách tiếp cận có điều kiện để phân loại dữ liệu có cấu trúc, do (Lafferty, McCallum, & Pereira, 2001) đề xuất. Trong khi các mô hình phân loại truyền thống dự đoán nhãn cho một mẫu đơn lẻ mà không xem xét các mẫu "lân cận", CRF có thể tính đến ngữ cảnh. Để làm như vậy, các dự đoán được mô hình hóa dưới dạng mô hình đồ họa, mô hình này thể hiện sự hiện diện của các phụ thuộc giữa các dự đoán. Loại đồ thị nào được sử dụng tùy thuộc vào ứng dụng. Ví dụ: trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, CRF "chuỗi tuyến tính" (linear chain) là phổ biến, mà mỗi dự đoán chỉ phụ thuộc vào các hàng xóm trực tiếp của nó. Trong xử lý hình ảnh, biểu đồ thường kết nối các vị trí với các vị trí lân cận hoặc tương tự để củng cố rằng các vùng ấy nhận được các dự đoán tương tự.


CRF là một mô hình xác suất cho các bài toán dự đoán có cấu trúc và đã được áp dụng rất thành công trong rất nhiều lĩnh vực như thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, sinh-tin học, …Trong mô hình CRF, các nút chứa dữ liệu đầu vào và các nút chứa dữ liệu đầu ra được kết nối trực tiếp với nhau.

CRF có thể được sử dụng để gán nhãn tên riêng với đầu vào là các đặc trưng của một từ được rút trích bằng tay như:

* Chữ cái đầu có được viết hoa hay không?
* Viết hoa toàn bộ?
* Là số?
* Từ đứng trước là từ hoa?
* Từ đang xét
* Từ đứng trước và từ đang xét
* ...
  1. Transformer

Mô hình transformer được giới thiệu bởi (Vaswani, et al., 2017) vào năm 2017 trong bài báo "Attention Is All You Need". Mô hình transformer được phát triển để giải quyết các vấn đề truyền tuần tự (sequence transduction) hoặc dịch máy (machine translation). Nghĩa là tất cả các bài toán liên quan đến việc biến đổi chuỗi đầu vào thành chuỗi đầu ra đều có thể được giải quyết bằng mô hình transformer, ví dụ như nhận dạng giọng nói (speech recognition), chuyển đổi văn bản thành giọng nói (text - to - speech transformation), v.v…

Kiến trúc tổng quát của mô hình transformer được thể hiện Hình 1.3. Tôi sẽ đi từng bước để giải thích cụ thể từng phần của kiến trúc tổng quát này ở phần sau của luận văn.



Hình 1.3 Kiến trúc mô hình Transformer

* + 1. Tổng quan về kiến trúc Transformer

Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn mô hình như một cái hộp đen. Trong một ứng dụng dịch máy, nó sẽ nhận vào một câu trong một ngôn ngữ và sinh ra bản dịch của nó trong một ngôn ngữ khác như mô tả ở Hình 1.4.

A picture containing text

Description automatically generated

Hình 1.4 Kiến trúc đơn giản mô hình transformer cho bài toán dịch máy

Nếu mở hộp đen ra, ta sẽ thấy một thành phần mã hóa, và một thành phần giải mã, và một kết nối giữa chúng như trong Hình 1.5.

Diagram

Description automatically generated

Hình 1.5 Kiến trúc encoder - decoder bên trong mô hình Transformer cho bài toán dịch máy

Thành phần mã hóa là một ngăn xếp encoder (các encoder xếp chồng lên nhau) (bài báo gốc sử dụng 6 encoder - đây không phải là một con số đặc biệt, ta hoàn toàn có thể thử nghiệm với các cấu hình khác). Thành phần giải mã là một ngăn xếp decoder với cùng số lượng. Hai ngăn xếp encoder và decoder bên trong mô hình transformer được biểu diễn trong Hình 1.6.

Diagram, schematic

Description automatically generated

Hình 1.6 Các ngăn xếp encoder - decoder bên trong mô hình Transformer

Các encoder có kiến trúc giống nhau (nhưng không có cùng trọng số). Mỗi encoder lại được tạo nên bởi hai lớp con như mô tả ở Hình 1.7.

Timeline

Description automatically generated with medium confidence

Hình 1.7 Hai lớp con bên trong một encoder của mô hình transformer

Đầu vào của encoder đầu tiên sẽ đi qua một lớp self-attention - một lớp giúp cho encoder nhìn vào các từ khác khi đang mã hóa một từ cụ thể. Chúng ta sẽ phân tích kỹ self-attention ở đoạn sau của luận văn này. Đầu ra của self-attention được truyền vào một mạng nơ ron truyền thẳng (feed - forward). Tất cả các vị trí khác nhau đều sử dụng chung một mạng truyền thẳng.

Decoder cũng có hai thành phần đó (self-attention và feed - forward) nhưng nằm giữa chúng là một lớp attention giúp decoder tập trung vào phần quan trọng của câu đầu vào.

Diagram

Description automatically generated


Hình 1.8 Ba lớp con bên trong một decoder của mô hình Transformer

* + 1. Cơ chế self-attention

Giả sử câu sau là câu đầu vào mà chúng ta cần dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt: “*The animal didn't cross the street because it was too tired*”. Từ “*it*” trong câu trên đại diện cho cái gì? “Con vật” (*animal*) hay “đường phố” (*street*)? Câu hỏi này đơn giản với con người nhưng không đơn giản với các thuật toán.

Khi mô hình xử lý từ “it”, self-attention cho phép nó liên kết “*it*” với “*animal*”. Khi mô hình xử lý từng từ (từng vị trí trong câu đầu vào), self-attention cho phép nó quan sát các vị trí khác trong câu để tìm ra ý tưởng cho việc mã hóa từ hiện tại tốt hơn. Self-attention là cách mà Transformer sử dụng để duy trì hiểu biết về các từ khác có liên quan đến từ hiện tại.


Trong Hình 1.9 dưới đây, tại layer thứ 5 (layer trên cùng của ngăn xếp encoder trong mô hình transformer), chúng ta có thể nhận thấy mô hình đã học và liên kết từ “*it*” với “*The animal*”, phần lớn tập trung vào “*The animal*” (màu đậm) và ít tập trung hơn vào các từ khác có trong câu.



Hình 1.9 Mô tả cơ chế self-attention giữa từ “it” và các từ khác trong câu tại layer thứ 5 của ngăn xếp encoder


Các bước để tính toán self-attention được diễn tả cụ thể như sau:

* **Bước đầu tiên** để tính self-attention là tạo ra ba vector từ mỗi vector đầu vào của encoder (trong trường hợp này là embedding của mỗi từ). Với mỗi từ, ta sẽ tạo một vector truy vấn (Query), một vector khóa (Key), và một vector giá trị (Value). Các vector này được tạo ra bằng cách nhân embedding với ba ma trận được cập nhật trong quá trình huấn luyện. Chú ý rằng, các vector mới này có chiều nhỏ hơn vector embedding. Chiều của chúng là 64, trong khi vector embedding cũng như đầu vào và đầu ra của encoder có chiều 512. Mặc dù chiều của chúng không nhất thiết phải nhỏ hơn, đây là một lựa chọn trong kiến trúc để việc tính toán multihead attention (gần như) cố định.




Hình 1.10 Mô tả trừu tượng ba vector truy vấn (query), khóa (key) và giá trị (value) tạo ra từ các vector đầu vào

* **Bước thứ hai** để tính self-attention là tính điểm. Giả sử chúng ta tính self-attention cho từ đầu tiên trong ví dụ, “*Thinking*”. Ta cần tính điểm cho mỗi từ trong câu đầu vào so với từ này. Điểm sẽ quyết định cần chú ý bao nhiêu vào các phần khác của câu đầu vào khi ta đang mã hóa một từ cụ thể. Điểm được tính bằng phép nhân vô hướng giữa véc tơ truy vấn với véc tơ khóa của từ mà ta đang tính điểm. Nếu ta tiến hành self-attention cho từ ở vị trí thứ nhất, điểm đầu tiên sẽ là tích vô hướng của q1 và k1. Điểm thứ hai là tích vô hướng của q1 và k2.




Hình 1.11 Tính điểm mối liên hệ giữa từ hiện tại và các từ khác trong câu

* **Bước thứ ba** và **bước thứ tư** là chia điểm cho 8 (căn bậc hai của số chiều của véc tơ khóa, trong bài báo gốc là 64). Điều này giúp cho độ dốc ổn định hơn. Có thể có các giá trị khả dĩ khác, nhưng đây là giá trị mặc định. Sau đó truyền kết quả qua một phép softmax. Softmax chuẩn hóa các điểm để chúng là các số dương có tổng bằng 1. Điểm softmax sẽ quyết định mỗi từ sẽ được thể hiện nhiều hay ít tại vị trí hiện tại. Rõ ràng là từ tại vị trí này sẽ có điểm softmax cao nhất, nhưng đôi khi, chú ý đến các từ khác là cần thiết để hiểu từ hiện tại.



Hình 1.12 Cập nhập điểm bằng cách chia cho căn bậc 2 của số chiều của vector khóa và qua hàm softmax để chuẩn hóa


* **Bước thứ năm** là nhân mỗi véc tơ giá trị với điểm softmax (trước khi cộng chúng lại). Một cách trực giác, việc này bảo toàn giá trị của các từ mà ta muốn chú ý và bỏ qua các từ không liên quan (nhân chúng với một số rất nhỏ, ví dụ 0.001).
* **Bước thứ sáu** là cộng các véc tơ giá trị đã được nhân trọng số. Kết quả chính là đầu ra của lớp self-attention tại vị trí hiện tại (từ đầu tiên trong ví dụ của ta).



Hình 1.13 Các bước tính toán self-attention hoàn chỉnh


Đến đây là kết thúc việc tính toán self-attention. Vector kết quả có thể được gửi tới mạng truyền thẳng (feed - forward). Trong cài đặt thực tế, việc tính toán này được thực hiện với ma trận để đảm bảo có thể thực hiện tính toán song song trên GPU (Central Processing Units) hay TPU (Tensor Processing Unit). Việc tính toán self-attention bằng nhân ma trận được mô tả khái quát như sau:

* **Bước đầu tiên** là tính các ma trận truy vấn (Query), khóa (Key), và giá trị (Value). Ta thực hiện điều này bằng cách gộp các embedding vào ma trận X, và nhân chúng với ma trận trọng số sẽ được huấn luyện (WQ , WK , WV).



Hình 1.14 Tính toán ma trận truy vấn Q, khóa K và giá trị V từ ma trận đầu vào X

* Cuối cùng, do ta đang thực hiện trên ma trận, ta có thể gộp bước từ 2 đến 6 trong một công thức duy nhất để tính đầu ra của lớp self-attention.



Hình 1.15 Tính toán ma trận attention từ các ma trận truy vấn Q, khóa K và giá trị V

* + 1. Multi-head attention

Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về cơ chế self-attention của transformer để có thể tạo mối liên hệ giữa từ hiện tại và các từ khác trong câu. Có một vài chi tiết khác giúp mô hình transformer có thể hoạt động tốt hơn nữa. Đó chính là Multi-head attention.

Diagram

Description automatically generated

Hình 1.16 Scaled Dot - Product Attention và Multi-head attention

Ý tưởng đằng sau Multi-head attention là bất cứ khi nào chúng ta dịch một từ, chúng ta có thể chú ý đến từng từ khác nhau dựa trên loại câu hỏi mà mô hình đang được hỏi. Như trong Hình 1.17, tùy thuộc vào câu hỏi mà sự chú ý sẽ tập trung vào từng phần khác nhau trong câu.


Chart

Description automatically generated

Hình 1.17 Minh họa Multi-head attention dựa trên các câu hỏi khác nhau thì chú ý vào các từ khác nhau trong một câu


Các bước để thực hiện việc tính toán Multi-head attention trong mô hình transformer được mô tả cụ thể như sau:

* **Bước 1**: Với multi-headed attention, ta duy trì các ma trận trọng số Q / K / V riêng biệt cho mỗi đầu. Như đã giới thiệu, ta nhân X với ma trận WQ / WK / WV để tạo ra các ma trận Q / K / V.




Hình 1.18 Minh họa hai đầu head #0 và #1 khi thực hiện Multi-head attention

* Bước 2: Nếu ta thực hiện self-attention như đã vạch ra bên trên, với 8 lần (như trong bài báo gốc) tính toán với các ma trận khác nhau, ta có 8 ma trận Z khác nhau.




Hình 1.19 Tám đầu ra sau khi tính toán Multi-head attention

* Bước 3: biến đổi 8 ma trận về 1 ma trận duy nhất bằng cách nối các ma trận lại và nhân chúng với một ma trận trọng số được bổ sung WO.



Hình 1.20 Nối tám ma trận Zi và nhân với ma trận trọng số WO để tạo 1 ma trận đầu ra duy nhất cho bước tính toán Multi-head attention

Toàn bộ 3 bước kể trên được mô tả đầu đủ như trong Hình 1.21.



Hình 1.21 Toàn bộ quá trình tính toán Multi-head attention

* + 1. Biểu diễn thứ tự trong chuỗi với Positional Encoding

Một điều chưa được đề cập đến trong mô hình của chúng ta là cách xử lý thứ tự của các từ trong chuỗi đầu vào. Để giải quyết vấn đề này, transformer thêm một vector vào mỗi embedding đầu vào. Các véc tơ này tuân theo một mẫu cố định mà mô hình học được, giúp nó xác định vị trí của từng từ hoặc khoảng cách của các từ khác nhau trong chuỗi. Ý tưởng ở đây là việc thêm các giá trị đó sẽ cung cấp thông tin về khoảng cách giữa các vector embedding khi chúng được phản ánh thông qua các vector Q / K / V và thông qua phép lấy tích vô hướng.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Hình 1.22 Vector mã hóa vị trí (positional encoding) trong mô hình transformer

Trong bài báo gốc được giới thiệu bởi (Vaswani, et al., 2017), công thức tính toán vector mã hóa vị trí của mô hình transformer được mô tả bởi hai phương trình sau:

Trong đó:

* k: vị trí của từ trong chuỗi đầu vào
* d: số chiều của vector embedding
* n: một số thực được định nghĩa trước. Trong bài báo gốc, n = 10000.
* i: được sử dụng để liên kết tới index của cột. Giá trị của i nằm trong đoạn [0, d/2).
* P(k, j): hàm vị trí kết nối vị trí của từ thứ k trong câu với ma trận vị trí

A picture containing diagram

Description automatically generated

Hình 1.23 Ví dụ tính toán ma trận vị trí với d = 4 và n = 100

* 1. BERT
     1. BERT là gì

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), một nghiên cứu mới mang đầy tính đột phá, một bước nhảy vọt thực sự của Google trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Sự ra đời của pre-trained BERT đã kéo theo sự cải tiến đáng kể cho rất nhiều bài toán như Question Answering, Sentiment Analysis, ...

Cải tiến quan trọng của BERT chính là việc áp dụng huấn luyện hai chiều của Transformer vào mô hình ngôn ngữ. Khác với các mô hình directional (các mô hình chỉ đọc dữ liệu theo một chiều duy nhất trái sang phải hoặc phải sang trái) đọc dữ liệu theo dạng tuần tự, Encoder đọc toàn bộ dữ liệu trong một lần, việc này làm cho BERT có khả năng huấn luyện dữ liệu theo cả hai chiều, qua đó mô hình có thể học được ngữ cảnh (context) của từ tốt hơn bằng cách sử dụng những từ xung quanh nó (phải - trái).

* + 1. Sự ra đời của BERT

Một trong những thách thức lớn nhất của NLP là vấn đề dữ liệu. Trên internet có hàng tá dữ liệu, nhưng những dữ liệu đó không đồng nhất; mỗi phần của nó chỉ được dùng cho một mục đích riêng biệt, do đó khi giải quyết một bài toán cụ thể, ta cần trích ra một bộ dữ liệu thích hợp cho bài toán của mình, và kết quả là ta chỉ có một lượng rất ít dữ liệu. Nhưng có một nghịch lý là, các mô hình Deep Learning cần lượng dữ liệu rất lớn - lên tới hàng triệu - để có thể cho ra kết quả tốt. Do đó một vấn đề được đặt ra: làm thế nào để tận dụng được nguồn dữ liệu vô cùng lớn có sẵn để giải quyết bài toán của mình. Đó là tiền đề cho một kỹ thuật mới ra đời: Transfer Learning. Với Transfer Learning các mô hình chung nhất với tập dữ liệu khổng lồ trên internet (pre-training) được xây dựng và có thể được "tinh chỉnh" (fine-tune) cho các bài toán cụ thể. Nhờ có kỹ thuật này mà kết quả cho các bài toán được cải thiện rõ rệt, không chỉ trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên mà còn trong các lĩnh vực khác như thị giác máy tính,... BERT là một trong những đại diện ưu tú nhất trong Transfer Learning cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nó gây tiếng vang lớn không chỉ bởi kết quả mang lại trong nhiều bài toán khác nhau, mà còn bởi vì nó hoàn toàn miễn phí, tất cả chúng ta đều có thể sử dụng BERT cho bài toán của mình.

* + 1. Nền tảng của BERT

BERT dựa trên transformer (cơ chế attention học các mối quan hệ theo ngữ cảnh giữa các từ trong văn bản). Một transformer cơ bản bao gồm một bộ mã hóa (encoder) để đọc đầu vào văn bản và một bộ giải mã (decoder) để đưa ra dự đoán cho nhiệm vụ. Vì mục tiêu của BERT là tạo mô hình biểu diễn ngôn ngữ, nên nó chỉ cần phần bộ mã hóa. Đầu vào cho bộ mã hóa cho BERT là một chuỗi token, trước tiên được chuyển đổi thành vector và sau đó được xử lý trong mạng neural. Tuy nhiên, trước khi quá trình xử lý có thể bắt đầu, BERT cần đầu vào được tiền xử lý bằng một số siêu dữ liệu bổ sung:

* Token embeddings: Một token [CLS] được thêm vào chuỗi token đầu vào tại vị trí đầu tiên của chuỗi và một token [SEP] được thêm vào tại vị trí cuối cùng của chuỗi.
* Segment embeddings: Một điểm đánh dấu cho biết Câu A hoặc Câu B được thêm vào mỗi token. Điều này cho phép bộ mã hóa phân biệt giữa các câu.
* Positional embeddings: được thêm vào mỗi token để chỉ ra vị trí của nó trong câu.


Diagram

Description automatically generated

Hình 1.24 Minh họa token embeddings, segment embeddings và position embeddings trong mô hình BERT


BERT được huấn luyện đồng thời hai nhiệm vụ gọi là Masked LM (MLM - để dự đoán từ thiếu trong câu) và Next Sentence Prediction (NSP - dự đoán câu tiếp theo câu hiện tại). Hai nhiệm vụ này được huấn luyện đồng thời và mất mát (loss) tổng sẽ là kết hợp mất mát của cả hai nhiệm vụ và mô hình sẽ cố gắng tối giản tổng mất mát này. Chi tiết hai nhiệm vụ này như sau:

* **Masked LM (MLM)**: Với nhiệm vụ này, việc huấn luyện mô hình BERT sẽ thực hiện che đi tầm 15% số từ trong câu và đưa vào mô hình. Và ta sẽ huấn luyện để mô hình dự đoán ra các từ bị che đó dựa vào các từ còn lại. Cụ thể là:
  + Thêm một lớp classification lên trên đầu ra của encoder
  + Đưa các vector trong đầu ra của encoder về vector bằng với tổng số từ có trong từ điển (vocab size), sau đó qua hàm softmax để chọn ra từ tương ứng tại mỗi vị trí trong câu.
  + Mất mát (loss) sẽ được tính tại vị trí che và bỏ qua các vị trí khác (để đánh giá xem model dự đoán từ bị che đúng sai như thế nào.



Hình 1.25 Minh họa quá trình huấn luyện BERT cho bài toán Masked LM

* **Next Sentence Prediction (NSP)**: Với nhiệm vụ này thì mô hình sẽ được cung cấp cho một cặp câu và nhiệm vụ của nó là dự đoán ra giá trị 1 nếu câu thứ hai đúng là câu đi sau câu thứ nhất và 0 nếu không phải. Trong quá trình huấn luyện, ta chọn 50% mẫu là Positive (output là 1) và 50% còn lại là Negative được ghép linh tinh (output là 0). Cụ thể cách huấn luyện như sau:
  + Bước 1: Ghép 2 câu vào nhau và thêm 1 số token đặc biệt để phân tách các câu. Token [CLS] thêm vào đầu cầu thứ nhất, token [SEP] thêm vào cuối mỗi câu. Ví dụ ghép 2 câu “Hôm nay em đi học” và “Học ở trường rất hay” thì sẽ thành [CLS] Hôm nay em đi học [SEP] Học ở trường rất vui [SEP]
  + Bước 2. Mỗi token trong câu sẽ được cộng thêm một vector gọi là Segment Embedding, thực ra là đánh dấu xem từ đó thuộc câu Thứ nhất hay câu thứ 2 thôi. Ví dụ nếu thuộc câu Thứ nhất thì cộng thêm 1 vector toàn số “0” có kích thước bằng chiều của vector embedding, và nếu thuộc câu thứ 2 thì cộng thêm một vector toàn số “1”.
  + Bước 3. Sau đó các từ trong câu đã ghép sẽ được thêm vector Positional Embedding vào để đánh dấu vị trí từng từ trong câu đã ghép.
  + Bước 4. Đưa chuỗi sau bước 3 vào mạng.
  + Bước 5. Lấy đầu ra của encoder tại vị trí token [CLS] được chyển đổi sang một vector có 2 phần tử [c1 c2].
  + Bước 6. Tính softmax trên vector đó và đầu ra là xác suất của hai class: 1 - “Đi sau” và 0 - “Không đi sau” (nghĩa là câu thứ hai có đi sau câu thứ nhất hay không)



Hình 1.26 Minh họa quá trình huấn luyện BERT cho bài toán Next Sentence Prediction

* 1. PhoBERT

Đây là một pre-trained model được huấn luyện “monolingual language”, tức là chỉ huấn luyện dành riêng cho tiếng Việt. Việc huấn luyện dựa trên kiến trúc và cách tiếp cận giống RoBERTa của Facebook được Facebook giới thiệu giữa năm 2019, nghĩa là PhoBERT chỉ sử dụng nhiệm vụ Masked Language Model để huấn luyện, bỏ đi nhiệm vụ Next Sentence Prediction.

PhoBERT được huấn luyện trên khoảng 20 GB dữ liệu bao gồm khoảng 1GB Vietnamese Wikipedia corpus và 19 GB còn lại lấy từ Vietnamese news corpus. Đây là một lượng dữ liệu khả ổn để train một mô hình như BERT.

PhoBERT sử dụng RDRSegmenter của VnCoreNLP để tách từ cho dữ liệu đầu vào trước khi qua BPE encoder.

Về kiến trúc thì PhoBERT có hai mô hình là PhoBERTbase và PhoBERTlarge có kiến trúc tương tự như hai mô hình BERTbase và BERTlarge. Tổng số tham số cho mô hình PhoBERTbase là 135M và PhoBERTlarge là 370M.

* 1. Cách gán nhãn thực thể có tên

Nhãn thực thể được gán theo cấu trúc BIO (beginning - inside - outside). Trong lĩnh vực bất động sản chúng tôi định nghĩa có tất cả 51 nhãn tất cả, bao gồm B-transaction và I-transaction cho loại giao dịch, B-real\_estate\_type và I-real\_estate\_type cho mã loại bất động sản, B-price và I-price cho giá, v.v… Bảng liệt kê chi tiết các nhãn được mô tả như bên dưới.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Tên chung | Nhãn | Diễn giải | Ví dụ |
| 1 |  | O |  |  |
| 2 | transaction | B-transaction | Loại giao dịch | bán, cho thuê, thuê, mua, nhượng |
| I-transaction |
| 3 | real\_estate\_type | B-real\_estate\_type | Mã loại bất động sản | căn hộ, nhà, nhà phố, đất, đất thổ cư, biệt thự |
| I-real\_estate\_type |
| 4 | real\_estate\_sub\_type | B-real\_estate\_sub\_type | Mã loại bất động sản phụ | chung cư, ShopHouse, PenHouse, Officetel |
| I-real\_estate\_sub\_type |
| 5 | price | B-price | Giá | 3,5 tỷ, 2.5 tỷ, 200 triệu, 500tr, 30 tr / tháng |
| I-price |
| 6 | area | B-area | Diện tích | 100m2, 200 m2, 100 ha |
| I-area |
| 7 | direction | B-direction | Hướng | Bắc, Tây Bắc, … |
| I-direction |
| 8 | street | B-street | Đường | Nguyễn Thị Minh Khai, CMT8, … |
| I-street |
| 9 | ward | B-ward | Phường / xã | Bình Hòa, Tân Đông Hiệp,.. |
| I-ward |
| 10 | district | B-district | Quận / huyện | Nhà Bè, Bình Chánh, Q1, … |
| I-district |
| 11 | city | B-city | Thành phố / tỉnh | Bình Dương, … |
| I-city |
| 12 | email | B-email | email | abc@gmail.com |
| I-email |
| 13 | phone | B-phone | Điện thoại | 0938038621, 0938 038 621, 0938-038-621, 0938.038.621 |
| I-phone |
| 14 | usage | B-usage | Mục đích sử dụng | để ở, kinh doanh, mở phòng mạch, … |
| I-usage |
| 15 | floor | B-floor | kết cấu tầng / lầu, số tầng / lầu | 1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng |
| I-floor |
| 16 | bath\_room | B-bath\_room | phòng tắm / toilet | 3 toilet, 2 phòng tắm, … |
| I-bath\_room |
| 17 | living\_room | B-living\_room | phòng khách | 2 PK, 1 phòng khách |
| I-living\_room |
| 18 | bed\_room | B-bed\_room | phòng ngủ | 1 PN, 2 phòng ngủ, … |
| I-bed\_room |
| 19 | position | B-position | Vị trí | Mặt tiền, hẻm, ngõ |
| I-position |
| 20 | author | B-author | Người đăng tin | **Mr Minh**.  LH: **A. Nam**: 0987 396 990. |
| I-author |
| 21 | house\_number | B- house\_number | Số địa chỉ | **243** Bình Hòa  **08** quốc lộ 13, Bình Dương |
| I- house\_number |
| 22 | project\_name | B-project\_name | Tên dự án, tên chung cư | **Park Hill Times City**, chung cư **Becamex**. |
| I-project\_name |
| 23 | front\_length | B-front\_length | Bề rộng mặt tiền | nhà phố mặt tiền **5m** |
| I-front\_length |
| 24 | road\_width | B-road\_width | Bề rộng đường | đường rộng **5m** |
| I-road\_width |
| 25 | surrounding | B-surrounding | Tiện ích xung quanh | Trường học, chợ, bệnh viện, công viên |
| I-surrounding |
| 26 | legal | B-legal | Thông tin pháp lý | Sổ đỏ chính chủ, sổ hồng |
| I-legal |

Bảng 1.1 Nhãn các thực thể theo cấu trúc BIO

* 1. Chỉ số đánh giá hệ thống

Để đo lường hiệu quả của hệ thống hoặc so sánh hệ thống này với hệ thống kia thì ta cần sử dụng các chỉ số đánh giá hệ thống. Hệ thống NER thường được đánh giá bằng cách so sánh kết quả đầu ra của chúng với chú thích hay nhãn được gán bởi con người. Các chỉ số thường được sử dụng để đo lường hiệu quả của một hệ thống NER là độ chính xác (accuracy), độ chuẩn xác (precision), độ phủ (recall) và điểm f1 (f1-score).

Để hiểu rõ các chỉ số trên, trước hết chúng ta cần nắm rõ các khái niệm cơ bản sau đây:

* True Positive (TP): số lượng điểm của lớp *positive* được phân loại đúng là *positive*.
* True Negative (TN): số lượng điểm của lớp *negative* được phân loại đúng là *negative*.
* False Positive (FP): số lượng điểm của lớp *negative* bị phân loại nhầm thành *positive*.
* False Negative (FN): số lượng điểm của lớp *positive* bị phân loại nhầm thành *negative*

Chart, pie chart

Description automatically generated

Hình 1.27 Cách tính Precision và Recall

Độ chính xác (accuracy): Khi xây dựng mô hình phân loại chúng ta sẽ muốn biết một cách khái quát tỷ lệ các trường hợp được dự báo đúng trên tổng số các trường hợp là bao nhiêu. Tỷ lệ đó được gọi là độ chính xác và sẽ được tính như sau:

Độ chuẩn xác (precision) trả lời cho câu hỏi trong các trường hợp được dự báo là positive thì có bao nhiêu trường hợp là đúng? Và tất nhiên độ chuẩn xác càng cao thì mô hình của chúng ta càng tốt. Độ chuẩn xác sẽ được tính như sau:

Độ phủ (recall) đo lường tỷ lệ dự báo chính xác các trường hợp positive trên toàn bộ các mẫu thuộc nhóm positive. Công thức tính độ phủ như sau:

Điểm f1 (f1-score) là trung bình điều hòa giữa *độ chuẩn xác* và *độ phủ,* sẽ được tính như sau:

# CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

Đối với các kỹ thuật được áp dụng trong NER, có bốn phương pháp chính:

* Phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc (rule-based approach) không cần dữ liệu đã được chú thích hay gán nhãn vì chúng dựa trên các quy tắc được tạo thủ công, thường là xài regex (regular expression) để bắt các đặc trưng dựa trên các quy luật đã được định nghĩa trước.
* Phương pháp tiếp cận học tập không giám sát (unsupervised learning approach) dựa trên các thuật toán không giám sát mà không có các dữ liệu huấn luyện được gắn nhãn thủ công.
* Phương pháp tiếp cận học tập có giám sát dựa trên đặc trưng (feature-based supervised learning approach).
* Phương pháp tiếp cận dựa trên mạng nơ-ron học sâu tự động khám phá các biểu diễn cần thiết cho việc phân loại và phát hiện thực thể từ các văn bản hay câu văn thô.

Hệ thống NER đã được nghiên cứu và phát triển rộng rãi trong nhiều thập kỷ, nhưng các hệ thống chính xác sử dụng mạng nơ-ron học sâu (DNN - deep neural network) như trong nghiên cứu (Lample, Ballesteros, Subramanian, Kawakami, & Dyer, 2016) mới chỉ được giới thiệu trong khoảng mười lăm năm gần đây. Trong những năm gần đây, các mô hình NER dựa trên mạng nơ-ron học sâu trở nên chiếm ưu thế và đạt được những kết quả tiên tiến nhất. So với các phương pháp tiếp cận dựa trên đặc trưng (feature-based), mô hình học sâu có lợi trong việc tự động khám phá các đặc trưng ẩn.

Trong nghiên cứu của mình, tôi đã sử dụng hai phương pháp trong bốn phương pháp trên cho bài toán nhận dạng thực thể có tên:

* Phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc (rule-based approach): Cụ thể là xài regex để nhận dạng các thực thể dựa trên các bộ quy tắc đã được định nghĩa trước, gán phần lớn nhãn như email, số điện thoại, diện tích, v.v.. cho tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử. Sau đó, các nhãn đã được gán sẽ được kiểm tra lại thủ công và sửa lại cho đúng. Nhờ ứng dụng phương pháp này mà thời gian gán nhãn cho tập dữ liệu được rút ngắn đáng kể và công đoạn gán nhãn trở nên đơn giản hơn.
* Phương pháp tiếp cận dựa trên mạng nơ-ron học sâu: sau khi đã có bộ dữ liệu huấn luyện và kiểm thử hoàn hảo, mạng nơ-ron học sâu được áp dụng để huấn luyện và đánh giá hệ thống nhận dạng thực thể có tên. Đó chính là BERT.
  1. Phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc (rule-based approach)

Phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc không cần dữ liệu đã được chú thích hay gán nhãn vì chúng dựa trên các quy tắc được tạo thủ công để bắt các đặc trưng dựa trên các quy luật đã được định nghĩa trước. Phương pháp tiếp cận dựa trên quy tắc trong nhận dạng thực thể có tên hoạt động như sau: một tập các quy tắc / quy luật được định nghĩa sẵn hay tự động phát sinh. Mỗi token trong văn bản sẽ được biểu diễn dưới dạng tập các đặc trưng. Văn bản đầu vào sẽ đem so sánh với tập quy tắc này, nếu quy tắc khớp thì sẽ thực hiện rút trích. Một quy tắc như vậy gồm khuôn mẫu (pattern) + hành động (action). Khuôn mẫu thường là regular expression định nghĩa trên tập đặc trưng của token. Khi Khuôn mẫu này khớp thì hành động sẽ được kích hoạt. Chúng ta có thể tự lập trình các quy tắc của mình hoặc sử dụng 1 số thư viện hỗ trợ sẵn. Một trong những framework/thư viện khá nổi tiếng là Duckling của Facebook.

* 1. Phương pháp mạng neural học sâu

(Collobert & Weston, 2008) đã đề xuất một trong những kiến trúc mạng nơ-ron đầu tiên cho NER, với các vectơ đặc trưng được xây dựng từ các đặc trưng trực quan (ví dụ: viết hoa của ký tự đầu tiên), từ điển và từ vựng. Không lâu sau đó, (Collobert, et al., 2011) đã thay thế các vectơ đặc trưng được xây dựng theo cách thủ công này bằng các phép nhúng từ, là các biểu diễn của các từ trong không gian n chiều, thường được học qua các bộ sưu tập dữ liệu lớn không được gắn nhãn thông qua một quy trình không giám sát như mô hình skip-gram. Các nghiên cứu đã chỉ ra tầm quan trọng to lớn của việc nhúng từ được huấn luyện trước đối với các hệ thống NER dựa trên mạng nơ-ron (Habibi, Weber, Neves, Wiegandt, & Leser, 2017), và tương tự đối với nhúng ký tự được huấn luyện trước trong các ngôn ngữ dựa trên ký tự như tiếng Trung Quốc (Li, Li, Sun, & Li, 2015).

Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu hiện đại cho NER có thể được phân loại tùy thuộc vào biểu diễn của các từ trong một câu. Ví dụ: các biểu diễn có thể dựa trên các từ, ký tự, các đơn vị từ phụ khác hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những từ này.

* + 1. Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu cấp độ từ cho bài toán NER


Trong kiến trúc này,

* + 1. Kiến trúc mạng nơ-ron học sâu cấp độ ký tự cho bài toán NER

Trong mô hình này, một câu được coi là một chuỗi các ký tự.

* 1. Phương pháp BERT fine-tune

Trong mô hình này, các chuỗi câu đầu vào sẽ được chuyển thành chuỗi các tokens mà mô hình BERT có thể hiểu được, rồi qua mạng.




Hình 2.3 Phương pháp BERT fine-tune

# MÔ TẢ HỆ THỐNG

Mô tả và phân tích kỹ kiến trúc cũng như chức năng các thành phần của một hệ thống sẽ giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và công sức để hiện thực hệ thống. Trong chương này, tôi sẽ đề cập đến việc đặc tả các thành phần trong bài toán nhận dạng thực thể có tên với tập dữ liệu về bất động sản cũng như mối liên hệ giữa chúng.

**Tổng quan về kiến trúc và chức năng**

Một hệ thống truy xuất thông tin dữ liệu dùng cho nhu cầu tìm kiếm thông tin về bất động sản cần có nhiều thành phần khác nhau, mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò nhất định. Các thành phần và mối liên hệ giữa chúng được mô tả ở Hình 3.1.

Hình 3.1 Kiến trúc tổng quát của hệ thống bài toán


Các chức năng của mỗi thành phần:

* **Crawler**: Thu thập các bài đăng rao bán bất động sản từ internet để làm nguồn dữ liệu tư vấn cho hệ thống. Tính tới thời điểm viết luận văn, hiện tại hệ thống đã và đang cào dữ liệu từ bốn website sau:
  + muaban.net
  + ancu.me
  + dangbannhadat.vn
  + nhadat24h.net
* **Entity Extractor**: rút trích các thông tin cần thiết từ một bài đăng rao bán bất động sản hoặc từ một yêu cầu mà người dùng nhập vào trong quá trình tương tác với hệ thống (Ví dụ: giá 10 tỷ, diện tích 20m2...).
* **Named Entity Recognition:** Tiến hành gán nhãn cho dữ liệu đã được crawler về từ các trang web bất động sản theo những nhãn đã được khai báo ở mục 1.7 chương I, việc gán nhãn cho từng đòng dữ liệu được tiến hành thủ công.
* **Structure learning, classifier:** Xác định mô hình và tiền xử lý theo mô hình BERT với tập dữ liệu đầu vào là các mẫu dữ liệu đã được gán nhãn ở bước trên.
* **Classifier Result:** kết quả sau khi thực hiện training theo mô hình BERT. Với kết quả có được này chúng ta sẽ thực hiện gán nhãn cho những dữ liệu thô đã cào về được và lưu lại vào database.
* **Database**: Lưu trữ các thông tin đã chuẩn hóa mà Crawler thu thập được, để dễ dàng truy xuất thông tin khi thực hiện truy vấn cho người dùng.
* **Django Api:** Là hệ thống Backend kết dùng để truy xuất thông tin từ hệ thống database đã được crawler từ database.
* **Front-end**: Giao diện hiển thị thông tin dữ liệu truy xuất từ api cho phép người dùng có thể thao tác.

# PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

* 1. Sử dụng PhoBERT để huấn luyện

Một điểm đặc biệt ở BERT mà các mô hình nhúng từ trước đây chưa từng có đó là kết quả huấn luyện có thể fine-tuning được. Nghĩa là chúng ta có thể thêm vào kiến trúc mô hình một lớp đầu ra để tùy biến theo tác vụ huấn luyện.




Hình 4.1 Toàn bộ tiến trình pre-training và fine-tuning của BERT

Toàn bộ tiến trình pre-training và fine-tuning của BERT:

* **Bước 1**: Embedding toàn bộ các token của cặp câu bằng các véc-tơ embedding tiền huấn luyện mô hình. Các token embedding bao gồm cả 2 token là [CLS] và [SEP] để đánh dấu vị trí bắt đầu của câu hỏi và vị trí ngăn cách giữa 2 câu. 2 token này sẽ được dự báo ở output để xác định các phần Start/End Span của câu output.
* **Bước 2**: Các embedding vectơ sau đó sẽ được truyền vào kiến trúc fine-tune với nhiều block code (thường là 6, 12 hoặc 24 blocks tùy theo kiến trúc BERT). Ta thu được một vectơ output ở encoder.
* **Bước 3**: Để dự báo phân phối xác suất cho từng vị trí từ ở decoder, ở mỗi time step chúng ta sẽ truyền vào decoder vectơ output của encoder và vectơ embedding input của decoder để tính encoder-decoder attention. Sau đó projection qua liner layer và softmax để thu được phân phối xác suất cho output tương ứng ở time step t.
* **Bước 4**: Trong kết quả trả ra ở output của Transformer ta sẽ hiển thị thông tin lên cho người dùng, tương ứng với dữ liệu từ câu input.
  1. Minh họa sử dụng thực tế

Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng PhoBERT để bóc tách và gán nhãn một mẫu dữ liệu với mẫu dữ liệu đầu vào như sau:



Hình 4.2 Mẫu dữ liệu đầu vào

Ta được kết quả như sau:

Graphical user interface

Description automatically generated

Hình 4.3 Sử dụng mô hình PhoBERT để tiên đoán

Như kết quả ở trên, ta được một số nhãn như label “street” có nội dung là “Vành đai 4” và một số kết quả tương ứng với mỗi label.

# CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

* 1. Ngôn ngữ lập trình
     1. Python

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao được Guido van Rossum tạo ra và lần đầu ra

mắt vào năm 1991, được sử dụng rất thành công trên hàng ngàn ứng dụng thương mại trên thế giới, bao gồm cả những hệ thống rất lớn và quan trọng.

Python thuộc dạng ngôn ngữ thông dịch mang tính hướng đối tượng, với nhiều đặc điểm:

* Dễ đọc, dễ học và dễ nhớ với thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình.
* Quy trình phát triển phần mềm nhanh vì dòng lệnh được thông dịch thành mã máy và thực thi ngay lập tức.
* Rất phù hợp cho xử lí các bài toán Machine Learning vì việc hiện thực giải thuật được
* Thực hiện dễ dàng với số dòng lệnh rất ít, giúp cho người lập trình có thể tập trung vào việc thiết kế giải thuật thay vì những vấn đề thấp hơn như quản lý và cấp phát bộ nhớ.
* Có hệ thống thư viện hỗ trợ phong phú, hỗ trợ mạnh về tính toán trong lĩnh vực học máy như Numpy, Pandas, Sklearn, TensorFlow, Keras...

Chart

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.1 Các thư viện Machine Learning nổi tiếng có hỗ trợ Python

Trong quá trình thực hiện đề tài này, nhóm tôi sử dụng phiên bản Python 3.8 là phiên bản được đánh giá hoạt động ổn định ở thời điểm hiện tại để hiện thực các API.Server phục vụ cho việc quản lí tương tác hội thoại.

* + 1. Javascript, HTML & CSS

Javascript là ngôn ngữ lập trình được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông

Netscape từ năm 1995 với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript. Giống Java, JavaScript có cú pháp tương tự C, nhưng nó gần với Self hơn Java. ".js" là phần mở rộng thường được dùng cho tập tin mã nguồn JavaScript.

A picture containing text, first-aid kit, clipart, sign

Description automatically generated

Hình 5.2 Xây dựng giao diện chatbot bằng ngôn ngữ HTML / CSS / JS

* 1. Thư viện - Framework

Trong quá trình giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực học máy thì ta không thể không nhắc đến sự hỗ trợ của các thư viện lập trình. Chúng giúp chúng ta tập trung xử lí vấn đề ở mức trừu tượng cao mà không phải quan tâm đến phần hiện thực cấp thấp. Trong mục này, tôi sẽ giới thiệu một số thư viện hỗ trợ đã được sử dụng trong quá trình làm luận văn.

* + 1. Scrapy

Scrapy là một thư viện Python được tạo ra để quét và xây dựng các trình thu thập dữ liệu web. Nó nhanh chóng, đơn giản và có thể điều hướng qua nhiều trang web mà không mất nhiều công sức. Scrapy có sẵn thông qua thư viện Pip Installs Python (PIP). Lợi thế của ѕcrapу không chỉ ở ᴠiệc hỗ trợ ѕẵn các hàm thư ᴠiện, mà nó còn đặc biệt ở chỗ nó định nghĩa luôn cả quу trình cũng như kiến trúc để lấу dữ liệu ᴠề.

* + 1. Django

Django là 1 web framework khá nổi tiếng được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ Python. Nó là 1 framework với đầu đủ các thư viện, module hỗ trợ các web-developer. Django sử dụng mô hình MVC và được phát triển bởi Django Software Foundation (DSF một tổ chức phi lợi nhuận độc lập) Mục tiêu chính của Django là đơn giản hóa việc tạo các website phức tạp có sử dụng cơ sở dữ liệu. Django tập trung vào tính năng “có thể tái sử dụng” và “có thể tự chạy” của các component, tính năng phát triển nhanh, không làm lại những gì đã làm. Một số website phổ biến được xây dựng từ Django là Pinterest, Instagram, Mozilla, và Bitbucket.

* + 1. Nodejs

NodeJS là một môi trường runtime chạy JavaScript đa nền tảng và có mã nguồn mở, được sử dụng để chạy các ứng dụng web bên ngoài trình duyệt của client. Nền tảng này được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, được xem là một giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu nhờ vào mô hình hướng sự kiện (event-driven) không đồng bộ.

* + 1. Reactjs

React.JS là một thư viện Javascript dùng để xây dựng giao diện người dùng, nó không phải là một framework js nào hết. React hỗ trợ việc xây dựng những thành phần (components) UI có tính tương tác cao, có trạng thái và có thể sử dụng lại được. React được xây dựng xung quanh các component. React không chỉ hoạt động trên phía client, mà còn được render trên server và có thể kết nối với nhau…

* + 1. Tensorflow

TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở dành cho máy học trong nhiều loại hình tác vụ nhận thức và hiểu ngôn ngữ. Nó hiện đang được sử dụng cho cả nghiên cứu lẫn sản xuất bởi 50 đội khác nhau trong hàng tá sản phẩm thương mại của Google, như nhận dạng giọng nói, Gmail, Google Photos, và tìm kiếm, nhiều trong số đó đã từng sử dụng chương trình tiền nhiệm DistBelief của nó.

* + 1. Pytorch

PyTorch là một khung công tác học máy mã nguồn mở dựa trên thư viện Torch, được sử dụng cho các ứng dụng như thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, chủ yếu được phát triển bởi Meta AI.

* + 1. VnCoreNLP

VnCoreNLP là hệ thống cung cấp chú thích NLP nhanh và chính xác trong Tiếng Việt, cung cấp các chú thích ngôn ngữ phong phú thông qua các thành phần NLP chính của phân đoạn từ, POS tag, entity recognition (NER) và phân tích cú pháp phụ thuộc.

* 1. Database

PostgreSQL là hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ và đối tượng (Object - Relational Database Management System) có mục đích chung, là hệ thống cơ sở dữ liệu mã nguồn mở miễn phí tiên tiến nhất hiện nay. PostgreSQL sở hữu hệ thống tính năng đa dạng giúp hỗ trợ các nhà quản trị bảo vệ toàn vẹn dữ liệu, tạo ra một môi trường chịu lỗi giúp bạn quản lý cả tập dữ liệu lớn lẫn tập dữ liệu nhỏ.

Trong đề tài này, PostgresSQL database được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cào được trên bốn trang web bất động sản.

* 1. Công cụ
     1. Docker


Docker là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploying và running ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers (trên nền tảng ảo hóa).

Trong hệ thống sử dụng docker để triển khai hệ thống crawler, django và web API để triển khai một cách dễ dàng.

* + 1. Postman

Postman là một công cụ cho phép chúng ta thao tác với API, hỗ trợ nhiều phương thức khác nhau như GET, POST, PUT, …

Trong hệ thống sử dụng Postman để hỗ trợ kiểm thử kết quả từ Django API.



Hình 5.3 Sử dụng Postman để hỗ trợ kiểm thử kết quả từ Django API

# HIỆN THỰC HỆ THỐNG

Từ những đặc tả ở Chương 3 và những công cụ đã liệt kê tại Chương 5, tôi đã tiến hành hiện thực thuật toán tra cứu thông tin bất động sản. Dưới đây là mô tả chi tiết cách hiện thực của từng thành phần chức năng trong hệ thống:

* 1. Hệ thống cào dữ liệu (Data Crawler)

Như đã đề cập trong Chương 3, hệ thống cào dữ liệu (data crawler) sẽ bao gồm bốn thành phần chính:

* PostgresSQL Database: lưu trữ dữ liệu sau khi cào được từ năm website bất động sản.
* Crawler: Cào dữ liệu và đổ dữ liệu thô vào PostgresSQL Database
* Backend: Truy vấn PostgresSQL Database và cung cấp các Restful API endpoint để frontend có giao tiếp nhằm thu thập các dữ liệu cần thiết xuất ra màn hình
* Frontend: giao tiếp với backend qua Restful APIs để thu thập dữ liệu cần thiết và hiển thị lên giao diện người dùng.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Hình 6.1 Giao diện web browser của hệ thống cào dữ liệu từ trang web An Cư

Graphical user interface, text

Description automatically generated

Hình 6.2 Giao diện web browser của hệ thống cào dữ liệu từ trang web đăng bán nhà đất

* 1. Gán nhãn và training model
     1. Gán nhãn dữ liệu

Với tập dữ liệu đã được cào về từ hệ thống cào dữ liệu ở mục 6.1. Chúng ta tiến hành gán nhãn cho dữ liệu theo các nhãn được được khai báo trước đó cho toàn bộ mẫu tin đã được cào về.

Sau đây là ví dụ về việc gán nhãn cho một mẫu tin:

Text

Description automatically generated

Hình 6.3 Gán nhãn cho dữ liệu đã được cào về

Phương thức gán nhãn được mô tả như sau:

* Id: được đánh số để xác định theo từng mẫu tin nhằm xác định nếu mẫu dữ liệu bị lỗi trong quá trình training.
* Data: dữ liệu thô đã được cào về
* Label: danh sách các nhãn được định danh theo data trong đó mỗi label gồm 4 trường chính, trong đó [(1), (2), (3), (4)] được mô tả như sau: (1) vị trí bắt đầu của nội dung label được gán, (2) vị trí kết thúc của nội dung label được gán, (3) label được gán cho nội dung được chọn, (4) giá trị của label được xác định trong dữ liệu thô.
  + 1. Training model

Sau khi gán nhãn cho toàn bộ dữ liệu đã được cào về, chúng ta tiến hành training model theo mô hình PhoBERT.

Graphical user interface

Description automatically generated

Hình 6.5 Quá trình training model

Sau quá trình training ta được model với khoảng 500MB dung lượng.

* 1. Named Entity Recognition Service

Đây là một backend, sử dụng pretrained model đạt được sau khi huấn luyện mô hình AI là BERT để nhận dạng thực thể có tên từ đầu vào là một đoạn văn bản được gửi tới hệ thống thông qua Restful API.

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 6.6 Sử dụng postman để giả lập gửi API request tới NER service

* 1. Hệ thống Django backend

Đây là hệ thống kết nối trực tiếp với database để truy xuất dữ liệu. Hiện tại dữ liệu được lấy từ bốn trang web được lưu vào bốn bảng khác nhau. Mỗi bảng đều có các trường khác nhau để lưu trữ dữ liệu phù hợp đối với trang web.

Hệ thống backend được thiết kế với một số API chính như sau:

* /house: dùng để get toàn bộ thông tin dữ liệu đã crawl được từ database
* delete/house: dùng để xóa một dòng dữ liệu crawl từ database
* api/get-sentence: dùng để lấy thông tin dữ liệu sau khi sử dụng phobert để tiên đoán.
  1. Hệ thống webapp frontend

Hệ thống webapp frontend được xây dựng trên ngôn ngữ lập trình ReatJs. Có giao diện trực quan, người dùng dễ dàng thao tác.

* 1. Kết quả trả về
* Kết quả trả về từ hệ thống cào dữ liệu được lưu vào database như sau:

A picture containing table

Description automatically generated

Hình 6.7 Database lưu trữ dữ liệu sau khi crawler về

Dữ liệu được lưu với các fields như hình trên. Dữ liệu thô được lưu trong trường description, dữ liệu ở trường này sẽ được gán nhãn thông qua mô hình PhoBERT.

Graphical user interface, text

Description automatically generated

Hình 6.8 Dữ liệu sau khi được crawler về

# KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

* 1. Mô tả tập dữ liệu

Tập dữ liệu của tôi sử dụng trong đề tài được thu thập từ bốn trang chuyên đăng tin mua bán bất động sản Bình Dương là muaban.net, ancu.me, dangbannhadat.vn, nhadat24h.net. Và số dữ liệu thu thập được từ các trang web trên có tổng cộng 3458 mẫu dữ liệu. Trong đó, các mẫu dữ liệu ở các trang theo từng trang web được mô tả như sau:

Tập dữ liệu gồm 10% (345 mẫu) dùng để test và 90% (3118 mẫu) dùng để huấn luyện. Các nhãn gán trong tập dữ liệu được thống kê như bảng dưới đây:


**Bảng các thực thế có tên cần xác định**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên thực thể** | **Diễn giải** | **Số lượng thực thể được gán** |
| transaction | Loại giao dịch | 1747 |
| real\_estate\_type | Mã loại bất động sản | 2017 |
| real\_estate\_sub\_type | Mã loại bất động sản phụ | 358 |
| price | Giá | 6651 |
| area | Diện tích | 5770 |
| direction | Hướng | 147 |
| street | Đường | 2557 |
| ward | Phường / xã | 937 |
| district | Quận / huyện | 417 |
| city | Thành phố/ tỉnh | 1866 |
| email | email | 6 |
| phone | Điện thoại | 2832 |
| usage | Mục đích sử dụng | 2509 |
| floor | kết cấu tầng / lầu, số tầng / lầu | 1056 |
| bath\_room | phòng tắm / toilet | 634 |
| living\_room | phòng khách | 143 |
| bed\_room | phòng ngủ | 1043 |
| position | Vị trí | 1317 |
| author | Người đăng tin | 1389 |
| house\_number | Số địa chỉ | 66 |
| project\_name | Tên dự án, tên chung cư | 1200 |
| front\_length | Bề rộng mặt tiền | 119 |
| road\_width | Bề rộng đường | 1213 |
| surrounding | Tiện ích xung quanh | 9699 |
| legal | Thông tin pháp lý | 2570 |


Bảng 7.1 Bảng các thực thế có tên cần xác định


* 1. Kết quả thí nghiệm Mô hình PhoBERT

Các chỉ số độ chuẩn xác, độ phủ và điểm F1 của mô hình PhoBERT được thể hiện dưới đây.



Hình 7.1 Đồ thị training và validation loss theo epoch cho mô hình PhoBERT



Hình 7.2 Đồ thị training và validation f1-score theo epoch cho mô hình PhoBERT 

Hình 7.3 Đồ thị training và validation accuracy theo epoch cho mô hình PhoBERT

Bảng thể hiện các chỉ số và kết quả trong đó, các kết quả có số liệu support có giá trị thấp (có giá trị là 0 và 1) được loại bỏ khỏi danh sách.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Label | precision | recall | f1-score | support |
| B-area | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 591 |
| B-author | 0.89 | 0.78 | 0.80 | 150 |
| B-bath\_room | 0.90 | 0.75 | 0.77 | 64 |
| B-bed\_room | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 88 |
| B-city | 0.92 | 0.67 | 0.68 | 189 |
| B-direction | 0.93 | 0.62 | 0.70 | 13 |
| B-district | 0.94 | 0.53 | 0.58 | 40 |
| B-floor | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 105 |
| B-front\_length | 0.97 | 0.36 | 0.43 | 14 |
| B-house\_number | 0.98 | 0.33 | 0.40 | 3 |
| B-legal | 0.99 | 0.79 | 0.82 | 296 |
| B-living\_room | 0.100 | 1.00 | 1.00 | 18 |
| B-phone | 0.101 | 0.87 | 0.90 | 289 |
| B-position | 0.102 | 0.71 | 0.74 | 123 |
| B-price | 0.103 | 0.86 | 0.89 | 666 |
| B-project\_name | 0.104 | 0.64 | 0.61 | 116 |
| B-real\_estate\_sub\_type | 0.105 | 0.81 | 0.76 | 32 |
| B-real\_estate\_type | 0.106 | 0.66 | 0.70 | 214 |
| B-road\_width | 0.107 | 0.74 | 0.81 | 137 |
| B-street | 0.108 | 0.72 | 0.72 | 248 |
| B-surrounding | 0.109 | 0.82 | 0.83 | 902 |
| B-transaction | 0.110 | 0.79 | 0.82 | 212 |
| B-usage | 0.111 | 0.79 | 0.83 | 320 |
| B-ward | 0.112 | 0.64 | 0.66 | 100 |
| I-area | 0.113 | 0.93 | 0.93 | 1263 |
| I-author | 0.114 | 0.75 | 0.77 | 148 |
| I-bath\_room | 0.115 | 0.81 | 0.83 | 108 |
| I-bed\_room | 0.116 | 0.94 | 0.91 | 158 |
| I-city | 0.117 | 0.68 | 0.68 | 309 |
| I-direction | 0.118 | 0.71 | 0.80 | 14 |
| I-district | 0.119 | 0.54 | 0.64 | 112 |
| I-floor | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 198 |
| I-front\_length | 0.50 | 0.33 | 0.90 | 6 |
| I-legal | 0.90 | 0.79 | 0.84 | 662 |
| I-living\_room | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 36 |
| I-phone | 0.95 | 0.90 | 0.92 | 1113 |
| I-position | 0.67 | 0.72 | 0.69 | 137 |
| I-price | 0.93 | 0.86 | 0.89 | 1414 |
| I-project\_name | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 320 |
| I-real\_estate\_sub\_type | 0.61 | 0.77 | 0.68 | 30 |
| I-real\_estate\_type | 0.66 | 0.61 | 0.63 | 140 |
| I-road\_width | 0.92 | 0.72 | 0.81 | 80 |
| I-street | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 595 |
| I-surrounding | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 3778 |
| I-transaction | 0.63 | 0.81 | 0.71 | 54 |
| I-usage | 0.93 | 0.85 | 0.89 | 819 |
| I-ward | 0.71 | 0.62 | 0.66 | 313 |
| O | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 51746 |

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Các công việc đạt được

Mô hình BERT dự đoán khá chính xác trên tập dữ liệu kiểm thử đúng như kỳ vọng. Mô hình BERT đạt được kết quả tốt.

## Các hạn chế

Vì mô hình sử dụng thư viện vncorenlp để thực hiện thao tác word segmentation, do đó kết quả đầu ra của mô hình phụ thuộc lớn vào độ chính xác của thao tác word segmentation của thư viện vncorenlp.

## Bước phát triển

Tuy hệ thống đã có thể hoạt động khá ổn định nhưng để đưa vào phục vụ tư vấn thực tế thì cần có thêm một số cải tiến:

* Tích hợp vào các nền tảng bất động sản lớn (batdongsan, muaban, muban24h...), mở rộng được phạm vi phục vụ.
* Mở rộng thêm nguồn dữ liệu dùng cho truy vấn.
* Tăng cường hỗ trợ thêm nhiều dạng ý định khác của người dùng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Aone, C. (1999). A trainable summarizer with knowledge acquired from robust NLP techniques. *The MIT Press*, pp. 71-80.
2. Babych, B., & Hartley, A. (2003). Improving machine translation quality with automatic named entity recognition. *Proceedings of the 7th International EAMT workshop on MT and other language technology tools, Improving MT through other language technology tools, Resource and tools for building MT at EACL 2003*.
3. Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2014). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. *arXiv preprint arXiv:1409.0473*.
4. Cheng, P., & Erk, K. (2020). Attending to entities for better text understanding. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 34*(05), 7554-7561.
5. Collobert, R., & Weston, J. (2008). A unified architecture for natural language processing: Deep neural networks with multitask learning. *Proceedings of the 25th international conference on Machine learning*, 160-167.
6. Collobert, R., Weston, J., Bottou, L., Karlen, M., Kavukcuoglu, K., & Kuksa, P. (2011, August 12). Natural language processing (almost) from scratch. *Journal of Machine Learning Research*, 2493-2537.
7. Etzioni, O., Cafarella, M., Downey, D., Popescu, A.-M., Shaked, T., Soderland, S., . . . Yates, A. (2005). Unsupervised named-entity extraction from the web: An experimental study. *Artificial intelligence, 165*(1), 91-134.
8. Guo, J., Xu, G., Cheng, X., & Li, H. (2009). Named entity recognition in query. *Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval*, 267-274.
9. Habibi, M., Weber, L., Neves, M., Wiegandt, D. L., & Leser, U. (2017). Deep learning with word embeddings improves biomedical named entity recognition. *Bioinformatics, 33*(14), i37-i48.
10. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural computation*, 1735-1780.
11. Hopfield, J. (1988). Artificial neural networks. *IEEE Circuits and Devices Magazine*, (pp. 3-10).
12. Huang, Z., Xu, W., & Yu, K. (2015). Bidirectional lstm-crf models for sequence tagging. *arXiv preprint arXiv:1508.01991*.
13. Kim, Y., Jernite, Y., Sontag, D., & Rush, A. M. (2016). Character-aware neural language models. *AAAI*, 2741-2749.
14. Lafferty, J., McCallum, A., & Pereira, F. C. (2001). Conditional random fields: Probabilistic models for segmenting and labeling sequence data. *Proc. 18th International Conf. on Machine Learning* (pp. 282-289). Morgan Kaufmann.
15. Lample, G., Ballesteros, M., Subramanian, S., Kawakami, K., & Dyer, C. (2016, January). Neural architectures for named entity recognition. *HLT-NAACL*.
16. LeCun, Y., Yoshua , B., & Geoffrey , H. (2015). Deep learning. *nature*, 436-444.
17. Li, J., Sun, A., Han, J., & Li, C. (2020). A survey on deep learning for named entity recognition. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*.
18. Li, Y., Li, W., Sun, F., & Li, S. (2015). Component-enhanced Chinese character embeddings. *arXiv preprint arXiv:1508.06669*.
19. Moll, D., Zaanen, M. V., & Smith, D. (2006). Named entity recognition for question answering. *Proceedings of the Australasian Language Technology Workshop 2006*, pp. 51-58.
20. Nguyen, T., Nguyen, L., & Tran, X. (2016). Vietnamese named entity recognition at vlsp 2016 evaluation campaign. *Proceedings of The Fourth International Workshop on Vietnamese Language and Speech Processing*.
21. Pham, H. T., & Le, P. H. (2017). End-to-end recurrent neural network models for Vietnamese named entity recognition: Word-level vs. character-level. *arXiv preprint arXiv:1705.04044*.
22. Sutskever, I., Vinyals, O., & Le, Q. (2014). "Sequence to sequence learning with neural networks. *Advances in neural information processing systems 27.*
23. Vaswani, A., Noam , S., Niki , P., Jakob , U., Llion , J., Aidan , G. N., . . . Illia , P. (2017). Attention is all you need. *Advances in neural information processing systems.*
24. Zhang, Z., Han, X., Liu, Z., Jiang, X., Sun, M., & Liu, Q. (2019). ERNIE: Enhanced language representation with informative entities. *ACL*, 1441-1451.

[1] là [24]

[2] là [4]

[3] là [8]

[4] là [1]

[5] là [19]

[6] là [2]

[7] là [7]