Họ và tên: Quách Xuân Phúc

MSV: B20DCCN513

**4.1. Trình bày hiểu biết của mình về tensorflow và 5 ví dụ minh họa (không có trong Bài tập 3).**

\* Khái niệm:

TensorFlow là một thư viện phần mềm mã nguồn mở được phát triển bởi Google, đặc biệt được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực học sâu (deep learning) và máy học (machine learning). Nó cung cấp một nền tảng mạnh mẽ để xây dựng và huấn luyện các mô hình máy học, đặc biệt là mạng thần kinh sâu (neural networks). TensorFlow cho phép xây dựng và huấn luyện các mô hình phức tạp thông qua việc tạo và quản lý các đồ thị tính toán.

Đặc trưng của TensorFlow là khả năng xây dựng các mô hình sử dụng các đồ thị dữ liệu (data flow graphs), trong đó các nút trong đồ thị đại diện cho các phép toán toán học và các cạnh đại diện cho dữ liệu (tensors) được truyền đi giữa các nút. TensorFlow tối ưu hóa việc tính toán trên dữ liệu này, đặc biệt là khi dữ liệu có kích thước lớn và yêu cầu tính toán song song trên nhiều thiết bị như CPU và GPU.

Được thiết kế để linh hoạt và dễ sử dụng, TensorFlow cung cấp nhiều API khác nhau cho các mức độ và mục tiêu sử dụng khác nhau. Người dùng có thể sử dụng TensorFlow để xây dựng các mô hình từ đơn giản đến phức tạp, từ ứng dụng học máy đơn lẻ đến các hệ thống thông minh phức tạp.

\* Các API của TensorFlow:

TensorFlow cung cấp nhiều API (Giao diện lập trình ứng dụng). Chúng có thể được phân loại thành 2 nhóm chính:

* API cấp thấp:
* Điều khiển lập trình toàn bộ
* Được khuyến nghị cho các nhà nghiên cứu học máy
* Cung cấp mức kiểm soát tốt đối với các mô hình
* TensorFlow Core là API cấp thấp của TensorFlow.
* API cấp cao:
* Xây dựng trên nền TensorFlow Core
* Dễ học và sử dụng hơn so với TensorFlow Core
* Làm cho các công việc lặp lại dễ dàng hơn và nhất quán hơn giữa các người dùng khác nhau
* "tf.contrib.learn" là một ví dụ về API cấp cao.

Một tensor có thể được hiểu đơn giản là một mảng đa chiều. Cụ thể, nó có thể là một scalar (mảng 0 chiều), vector (mảng 1 chiều), ma trận (mảng 2 chiều), hoặc một tensor với số chiều lớn hơn. Chẳng hạn:

* Scalar (0 chiều): Một số duy nhất.
* Vector (1 chiều): Một mảng các số.
* Ma trận (2 chiều): Một bảng số.
* Tensor (nhiều chiều): Một mảng nhiều chiều.

Đây là ví dụ về cách bạn có thể tạo tensors trong TensorFlow sử dụng Python và TensorFlow API:

A computer screen with text

Description automatically generated

Trong TensorFlow, tf.constant là một hàm được sử dụng để tạo một Tensor có giá trị không thay đổi (constant), nghĩa là giá trị của Tensor này không thể được thay đổi sau khi đã được tạo. Đây là một cách phổ biến để đưa dữ liệu vào mô hình hoặc định nghĩa các hằng số trong đồ thị tính toán.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng tf.constant:

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Ở đây, chúng ta tạo một Tensor constant với giá trị là 10 và kiểu dữ liệu là int32 bằng cách sử dụng tf.constant. Sau đó, chúng ta chạy đồ thị tính toán để lấy giá trị của Tensor constant bằng cách sử dụng sess.run.

Lưu ý rằng giá trị của Tensor constant không thể thay đổi sau khi đã được tạo, nó chỉ mang giá trị mà bạn đã gán ban đầu.

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

Trong TensorFlow, một Operation (hoặc Op) đại diện cho một phép toán hoặc một hành động được thực hiện trên dữ liệu để tạo ra một kết quả. Các Operation là các nút trong đồ thị tính toán của TensorFlow, và chúng thực hiện các phép toán số học, logic, ma trận, hoặc bất kỳ phép toán nào khác cần thiết trong quá trình tính toán.

Một số thông tin quan trọng về Operations trong TensorFlow:

* Các Loại Operation: TensorFlow cung cấp nhiều loại Operation khác nhau, bao gồm phép toán số học (cộng, trừ, nhân, chia), phép toán logic (AND, OR, NOT), phép toán ma trận, activation functions, loss functions, optimizer operations, và nhiều loại khác.
* Phép Toán (Operation) trong Đồ Thị Tính Toán: Mỗi Operation là một nút trong đồ thị tính toán của TensorFlow. Đầu vào của một Operation là các Tensor đại diện cho dữ liệu vào, và đầu ra là một Tensor mới chứa kết quả của phép toán.
* Khởi tạo và Thực Thi Operation: Để thực thi một Operation và lấy kết quả, bạn cần tạo một phiên TensorFlow và sử dụng phương thức run. Khi chạy một Operation, nó có thể cần dữ liệu đầu vào từ các Tensor khác trong đồ thị, và TensorFlow tự động xác định thứ tự thực thi dựa trên các phụ thuộc.

Dưới đây là một ví dụ về cách tạo và sử dụng một Operation trong TensorFlow:

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Trong ví dụ này, chúng ta tạo hai Tensor constant a và b, sau đó tạo một Operation (addition) để thực hiện phép cộng giữa a và b. Khi chúng ta chạy đồ thị tính toán và thực thi Operation, kết quả của phép cộng được in ra.

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

Khi huấn luyện một mô hình trong TensorFlow, ta sử dụng các biến (variables) để lưu trữ và cập nhật các tham số của mô hình. Các biến là các bộ đệm trong bộ nhớ (in-memory buffers) chứa các tensors, và chúng được thiết kế để chứa các giá trị có thể thay đổi trong quá trình huấn luyện.

Trước đó, chúng ta đã làm việc với các tensors constant (hằng số) trong TensorFlow, chúng là các tensors có giá trị không thay đổi sau khi được khởi tạo. Các tensors constant được sử dụng để đại diện cho dữ liệu không thay đổi hoặc các giá trị mà chúng ta không muốn thay đổi trong quá trình tính toán.

Trong khi đó, biến (variables) trong TensorFlow được sử dụng để đại diện cho các tham số mô hình như trọng số (weights) và bias. Các giá trị của các biến có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trong quá trình huấn luyện mô hình, khi chúng được cập nhật để tối ưu hóa hiệu suất của mô hình.

Tóm lại, biến (variables) là một khái niệm quan trọng trong TensorFlow, cho phép lưu trữ và cập nhật các tham số mô hình trong quá trình huấn luyện, khác với các tensors constant mà chúng ta đã làm việc trước đó.

A computer screen shot of text

Description automatically generated

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

Placeholder (Nơi chứa)

Một đồ thị có thể được tham số hóa để chấp nhận đầu vào từ bên ngoài, được gọi là placeholders. Một placeholder là một lời hứa để cung cấp một giá trị sau này. Trong quá trình đánh giá đồ thị mà liên quan đến các nút placeholder, một tham số feed\_dict được truyền vào phương thức run của phiên để xác định các Tensor cung cấp giá trị cụ thể cho những nút placeholder này. Xem xét ví dụ dưới đây:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Trong ví dụ này:

Chúng ta định nghĩa một placeholder với kiểu dữ liệu float32 và shape None, cho phép đầu vào có thể thay đổi kích thước theo mong muốn.

Sau đó, chúng ta định nghĩa một phép toán sử dụng placeholder, ở đây là nhân đầu vào với

Trong phiên TensorFlow, chúng ta tạo một feed dictionary để cung cấp dữ liệu đầu vào cho placeholder.

Khi chúng ta chạy đồ thị tính toán, chúng ta truyền feed dictionary để cung cấp giá trị cho placeholder và tính toán output.

Placeholder cho phép ta linh hoạt đưa dữ liệu vào trong quá trình tính toán và rất hữu ích khi xây dựng mô hình học máy.

4.2

# importing the dependencies: import các thư viện cần thiết (dependencies)

import tensorflow.compat.v1 as tf

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

TensorFlow (tf): Thư viện học sâu mạnh mẽ được sử dụng để xây dựng, huấn luyện và triển khai các mô hình học máy. Import thư viện TensorFlow. tensorflow.compat.v1 cho biết đây là phiên bản tương thích (compatibility version 1.x) của TensorFlow. Tên ngắn gọn tf là tên gọi được sử dụng trong mã để gọi các hàm và lớp từ thư viện TensorFlow.

NumPy (np): Thư viện cực kỳ quan trọng trong Python cho tính toán khoa học và toán học trên mảng nhiều chiều.

Matplotlib.pyplot (plt): Thư viện được sử dụng để vẽ đồ thị và biểu đồ.

# Model Parameters: Khai báo thông số mô hình:

learning\_rate = 0.01

training\_epochs = 2000

display\_step = 200

Tốc độ học (learning\_rate): Đây là một siêu tham số quan trọng trong quá trình huấn luyện. Nó quy định tốc độ mà mô hình sẽ cập nhật các trọng số của nó.

Số lượng epochs (training\_epochs): Số lượng lần mô hình sẽ duyệt qua toàn bộ dữ liệu huấn luyện.

Bước hiển thị thông tin (display\_step): Số lượng epochs mà sau đó thông tin về quá trình huấn luyện sẽ được hiển thị.

# Training Data: Dữ liệu huấn luyện và kiểm tra:

train\_X = np.asarray([3.3,4.4,5.5,...])

train\_y = np.asarray([1.7,2.76,2.09,...])

test\_X = np.asarray([6.83, 4.668, 8.9,...])

test\_y = np.asarray([1.84, 2.273, 3.2,...])

Dữ liệu huấn luyện (train\_X và train\_y) và dữ liệu kiểm tra (test\_X và test\_y): Đây là các tập dữ liệu mà mô hình sẽ được huấn luyện và kiểm tra sau khi huấn luyện xong.

# Test Data: Dòng này khai báo dữ liệu kiểm tra (test\_X). Đây là các đặc trưng đầu vào được sử dụng để kiểm tra mô hình sau khi đã được huấn luyện.

# Set placeholders for feature and target vectors: Khai báo placeholders và biến mô hình:

X = tf.placeholder(tf.float32)

y = tf.placeholder(tf.float32)

W = tf.Variable(np.random.randn(), name="weight")

b = tf.Variable(np.random.randn(), name="bias")

Placeholders (X và y): Đối tượng trong TensorFlow để cung cấp dữ liệu đầu vào và đầu ra khi huấn luyện và kiểm tra mô hình.

Biến (W và b): Các tham số mô hình sẽ được tối ưu hoá trong quá trình huấn luyện.

# Set model weights and bias: Tạo biến (W và b) để lưu trữ trọng số và sai số (bias) của mô hình.

# Construct a linear model: xây dựng mô hình tuyến tính (linear\_model) dựa trên đặc trưng đầu vào và các trọng số.

linear\_model = W\*X + b

Mô hình tuyến tính (linear\_model): Đây là mô hình đơn giản với một đầu vào (X), một trọng số (W), và một sai số (b).

# Mean squared error: Hàm mất mát

cost = tf.reduce\_sum(tf.square(linear\_model - y)) / (2\*n\_samples)

Mean Squared Error (cost): Hàm mất mát sẽ đánh giá sự khác biệt giữa đầu ra dự đoán và đầu ra thực tế, và mục tiêu là giảm hàm mất mát này.

# Gradient descent:Tối ưu hóa.

optimizer = tf.train.GradientDescentOptimizer(learning\_rate).minimize(cost)

Optimizer (optimizer): Sử dụng thuật toán Gradient Descent để tối ưu hóa hàm mất mát và cập nhật các tham số mô hình.

# Initializing the variables: Khởi tạo biến mô hình trước khi bắt đầu quá trình huấn luyện.

init = tf.global\_variables\_initializer()

Khởi tạo biến (init): Đây là bước quan trọng để khởi tạo tất cả các biến mô hình.

# Launch the graph with tf.Session() as sess: Bắt đầu phiên TensorFlow và huấn luyện mô hình:

with tf.Session() as sess:

Phiên TensorFlow (sess): Đây là phiên làm việc với TensorFlow, nơi mà ta thực hiện các phép tính và huấn luyện mô hình.

# Fit all training data: Dòng này mô tả việc huấn luyện mô hình trên dữ liệu huấn luyện (train\_X và train\_y).

# perform gradient descent step: Huấn luyện mô hình

sess.run(optimizer, feed\_dict={X: train\_X, y: train\_y})

Huấn luyện mô hình (sess.run(optimizer, ...)) : Chạy quá trình huấn luyện mô hình bằng cách thực hiện một bước tối ưu hóa trên dữ liệu huấn luyện.

# Display logs per epoch step: Hhiển thị thông tin sau mỗi epoch để theo dõi tiến trình của quá trình huấn luyện.

if (epoch+1) % display\_step == 0:

c = sess.run(cost, feed\_dict={X: train\_X, y: train\_y})

print("Epoch:{0:6} \t Cost:{1:10.4} \t W:{2:6.4} \t b:{3:6.4}".format(epoch+1, c, sess.run(W), sess.run(b)))

In ra thông tin sau mỗi epoch: Sau mỗi số epoch được chỉ định bởi display\_step, in ra mất mát và các thông số mô hình.

# Print final parameter values: in ra giá trị cuối cùng của trọng số và sai số sau khi huấn luyện kết thúc.

print("Optimization Finished!")

training\_cost = sess.run(cost, feed\_dict={X: train\_X, y: train\_y})

print("Final training cost:", training\_cost, "W:", sess.run(W), "b:", sess.run(b), '\n')

# Graphic display: Dòng này mô tả việc hiển thị biểu đồ để trực quan hóa dữ liệu huấn luyện và mô hình đã học.

plt.plot(train\_X, train\_y, 'ro', label='Original data')

plt.plot(train\_X, sess.run(W) \* train\_X + sess.run(b), label='Fitted line')

plt.legend()

plt.show()

Hiển thị biểu đồ: Vẽ biểu đồ để so sánh dữ liệu huấn luyện và đường tuyến tính mà mô hình đã học.

# Testing the model: kiểm tra mô hình trên dữ liệu kiểm tra (test\_X).

testing\_cost = sess.run(tf.reduce\_sum(tf.square(linear\_model - y)) / (2 \* test\_X.shape[0]), feed\_dict={X: test\_X, y: test\_y})

print("Final testing cost:", testing\_cost)

print("Absolute mean square loss difference:", abs(training\_cost - testing\_cost))

Kiểm tra mô hình trên dữ liệu kiểm tra (testing\_cost) : Đánh giá hiệu suất của mô hình bằng cách tính toán mất mát trên dữ liệu kiểm tra.

In ra kết quả kiểm tra: In ra mất mát trên dữ liệu kiểm tra và sự khác biệt giữa mất mát trên dữ liệu huấn luyện và kiểm tra.

# Display fitted line on test data: Hiển thị đường tuyến tính đã học được trên dữ liệu kiểm tra để đánh giá mô hình.

plt.plot(test\_X, test\_y, 'bo', label='Testing data')

plt.plot(train\_X, sess.run(W) \* train\_X + sess.run(b), label='Fitted line')

plt.legend()

plt.show()

Hiển thị đường tuyến tính (plt.plot(...)) trên dữ liệu kiểm tra: Đây là bước để đánh giá mô hình bằng cách so sánh đầu ra dự đoán trên dữ liệu kiểm tra với đường tuyến tính đã học được.

4.3

Keras là một giao diện lập trình ứng dụng (API) dành cho Python được sử dụng để xây dựng và đào tạo các mô hình học máy và học sâu một cách dễ dàng và hiệu quả. Keras được phát triển bởi François Chollet và ban đầu là một dự án độc lập, sau đó đã được tích hợp chặt chẽ vào TensorFlow, một thư viện học máy và học sâu phổ biến.

Keras giúp các nhà phát triển xây dựng mô hình neural network một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua các lớp và hàm API trực quan. Nó được thiết kế để làm cho việc định nghĩa, đào tạo, và đánh giá các mô hình học máy trở nên đơn giản hơn, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho các dự án học máy và học sâu.

Một số đặc điểm quan trọng của Keras bao gồm:

* Dễ sử dụng: Keras cung cấp cú pháp đơn giản và dễ hiểu cho việc xây dựng mô hình neural network, điều này làm giảm ngưỡng cho người mới học về học máy.
* Tích hợp: Keras được tích hợp chặt chẽ với TensorFlow, cho phép sử dụng toàn bộ khả năng của TensorFlow trong các mô hình Keras.
* Hỗ trợ nhiều backend: Keras hỗ trợ nhiều backend như TensorFlow, Theano, và CNTK, cho phép bạn lựa chọn backend tùy theo nhu cầu của dự án.
* Học chuyển tiếp: Keras cung cấp sẵn các mô hình được đào tạo trước (pre-trained models) cho nhiều nhiệm vụ, như phân loại ảnh hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên, giúp bạn áp dụng học chuyển tiếp (transfer learning) cho dự án của mình.

Tóm lại, Keras là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt giúp bạn xây dựng các mô hình học máy và học sâu một cách dễ dàng và nhanh chóng, đặc biệt là khi bạn làm việc với dự án liên quan đến học máy và sử dụng TensorFlow như backend.

Keras so với TensorFlow:

TensorFlow là một thư viện mã nguồn mở toàn diện để tạo và làm việc với mạng neural, chẳng hạn như những mô hình được sử dụng trong dự án Học máy (ML) và Học sâu.

Keras là một API cấp cao chạy trên nền tảng của TensorFlow. Keras giúp đơn giản hóa việc triển khai các mạng neural phức tạp với khung làm việc dễ sử dụng.

- Mức độ trừu tượng hóa:

Keras: Keras là một giao diện lập trình ứng dụng (API) cao cấp, nơi bạn có thể định nghĩa mô hình neural network bằng cách xếp các lớp lại với nhau một cách dễ dàng. Nó cung cấp một cách trừu tượng hóa để định nghĩa và đào tạo các mô hình học máy và học sâu.

TensorFlow: TensorFlow là một thư viện mạnh mẽ cho việc tính toán số học và học máy, chứ không phải là một API trừu tượng. Bạn cần định nghĩa mô hình neural network bằng cách xây dựng và tùy chỉnh các phép tính trên biểu đồ tính toán.

- Tích hợp:

Keras: Keras ban đầu là một thư viện độc lập, nhưng sau đó đã được tích hợp chặt chẽ vào TensorFlow. Hiện nay, Keras là một phần của TensorFlow và được sử dụng như một lớp trừu tượng cao cấp giúp đơn giản hóa việc xây dựng mô hình trên nền tảng TensorFlow.

TensorFlow: TensorFlow là một thư viện riêng biệt và không phụ thuộc vào bất kỳ API cụ thể nào. Nó cung cấp cho bạn sự linh hoạt tuyệt vời trong việc xây dựng và tùy chỉnh các mô hình học máy và học sâu.

- Độ linh hoạt:

Keras: Keras thích hợp cho người mới bắt đầu với học máy và học sâu, cũng như cho các dự án đòi hỏi sự nhanh chóng trong việc xây dựng mô hình. Nó giới hạn tính linh hoạt một chút, nhưng làm cho quá trình đào tạo mô hình đơn giản hơn.

TensorFlow: TensorFlow cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối đa để tạo và tùy chỉnh mô hình của mình. Điều này thích hợp cho các dự án phức tạp và đòi hỏi tùy chỉnh cao.

- Học chuyển tiếp (Transfer Learning):

Keras: Keras cung cấp nhiều mô hình được đào tạo trước (pre-trained models) cho các nhiệm vụ phổ biến như phân loại ảnh hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Điều này giúp bạn áp dụng học chuyển tiếp (transfer learning) một cách dễ dàng.

TensorFlow: TensorFlow cũng hỗ trợ học chuyển tiếp, nhưng việc triển khai có thể phức tạp hơn và đòi hỏi kiến thức sâu về cách hoạt động của mô hình.

Tóm lại, Keras là một lớp trừu tượng cao cấp giúp đơn giản hóa việc xây dựng mô hình trên TensorFlow và thích hợp cho những người mới bắt đầu hoặc các dự án đòi hỏi tính nhanh chóng. TensorFlow là một thư viện mạnh mẽ và linh hoạt hơn, thích hợp cho các dự án phức tạp và yêu cầu tùy chỉnh cao.

Sử dụng Keras khi:

- Bạn mới bắt đầu với học máy hoặc học sâu và muốn học một cách dễ dàng và nhanh chóng.

- Bạn muốn xây dựng mô hình nhanh chóng và tập trung vào cấu trúc của mô hình hơn là chi tiết triển khai.

- Dự án của bạn đủ phức tạp, nhưng bạn muốn giữ mã của mình ngắn gọn và dễ hiểu.

- Bạn muốn sử dụng các mô hình được đào tạo trước (pre-trained models) và thực hiện học chuyển tiếp một cách dễ dàng.

Sử dụng TensorFlow khi:

- Bạn muốn tùy chỉnh một cách chi tiết mô hình học máy hoặc học sâu của mình.

- Dự án của bạn đòi hỏi kiểm soát tối đa và linh hoạt trong việc thiết kế và triển khai mô hình.

- Bạn có kỹ năng kỹ thuật sâu và muốn sâu vào chi tiết triển khai mô hình.

- Bạn muốn tận dụng tối đa các tính năng và tính linh hoạt của TensorFlow, chẳng hạn như TPU (Tensor Processing Unit) hoặc tối ưu hóa linh hoạt cho mô hình của bạn.

Thực tế, một cách phổ biến là sử dụng Keras như một giao diện trừu tượng cho TensorFlow. Bạn có thể xây dựng mô hình của mình bằng Keras, nhưng dưới lớp trừu tượng này, Keras sẽ sử dụng TensorFlow để thực hiện các phép tính. Điều này kết hợp sự dễ dàng sử dụng của Keras với tính linh hoạt và hiệu suất của TensorFlow.

5 ví dụ:

**Phân loại ảnh với mạng neural đơn giản:**

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

A screen shot of a computer screen

Description automatically generated

Giải thích: Ví dụ này mô tả cách xây dựng và đào tạo một mạng neural để phân loại chữ số viết tay từ bộ dữ liệu MNIST.

**Dự đoán giá nhà với mạng neural hồi quy:**

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

Ví dụ này minh họa việc xây dựng một mạng neural hồi quy để dự đoán giá nhà dựa trên các đặc trưng như diện tích, số phòng, và vị trí.

**Phân loại văn bản với LSTM:**

**A computer screen shot of a program

Description automatically generated**

Ví dụ này minh họa việc sử dụng mạng LSTM để phân loại văn bản thành hai lớp: tích cực (1) và tiêu cực (0).

**Mô hình Học sâu đơn giản với một lớp ẩn:**

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

**Transfer Learning với mô hình đã được đào tạo trước**

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

4.4

\* Code 1:

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

\* Giải thích:

- Import các thư viện TensorFlow và NumPy:

A black background with green and pink text

Description automatically generated

- Tải bộ dữ liệu MNIST và chia thành dữ liệu huấn luyện và kiểm tra:



- Chuẩn hóa giá trị pixel của hình ảnh về khoảng [0, 1]:



- Xây dựng mô hình mạng neural. Mô hình này bao gồm lớp Flatten để chuyển hình ảnh từ 2D thành 1D, một lớp fully connected với 128 đơn vị và hàm kích hoạt ReLU, một lớp Dropout để ngăn overfitting, và lớp fully connected cuối cùng với 10 đơn vị (tương ứng với số lớp dự đoán):

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

- Tạo dự đoán cho ví dụ đầu tiên trong tập dữ liệu huấn luyện:



- Định nghĩa hàm mất mát là Sparse Categorical Crossentropy:



- Tính mất mát cho ví dụ đầu tiên trong tập dữ liệu huấn luyện:



- Biên dịch mô hình với tối ưu hóa 'adam', hàm mất mát, và metric 'accuracy':

A computer code with green and yellow text

Description automatically generated

- Huấn luyện mô hình trên dữ liệu huấn luyện trong 5 epochs:




- Đánh giá mô hình trên dữ liệu kiểm tra và in ra kết quả:



\* Code 2:

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated



\* Giải thích:

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

\* Code 3:

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

A green and yellow pixelated shoe

Description automatically generated

A collage of different clothes

Description automatically generated