Họ và tên: Quách Xuân Phúc

MSV: B20DCCN513

5.1

a)

\* Lịch sử đào tạo mô hình truy cập trong Keras:

Keras cung cấp khả năng đăng ký lệnh gọi lại khi đào tạo mô hình học sâu.

Một trong những lệnh gọi lại mặc định được đăng ký khi đào tạo tất cả các mô hình học sâu là lệnh gọi lại Lịch sử. Nó ghi lại số liệu đào tạo cho từng kỷ nguyên. Điều này bao gồm sự mất mát và độ chính xác (đối với các vấn đề phân loại) cũng như sự mất mát và độ chính xác đối với tập dữ liệu xác thực nếu được đặt.

Đối tượng lịch sử được trả về từ các lệnh gọi tới hàm fit() dùng để huấn luyện mô hình. Số liệu được lưu trữ trong từ điển trong lịch sử thành viên của đối tượng được trả về.

Ví dụ: bạn có thể liệt kê các số liệu được thu thập trong một đối tượng lịch sử bằng cách sử dụng đoạn mã sau sau khi đào tạo mô hình:

A close-up of a computer screen

Description automatically generated



Bạn có thể sử dụng dữ liệu được thu thập trong đối tượng lịch sử để tạo các ô.

Các sơ đồ có thể cung cấp dấu hiệu về những điều hữu ích trong quá trình đào tạo mô hình, chẳng hạn như:

* Tốc độ hội tụ của nó qua các kỷ nguyên (độ dốc)
* Liệu mô hình có thể đã hội tụ hay không (bình nguyên của đường)
* Chế độ có thể học quá mức dữ liệu huấn luyện hay không (biến đổi cho dòng xác nhận)
* Và hơn thế nữa.

\* Trực quan hóa lịch sử đào tạo mô hình trong Keras

Bạn có thể tạo các ô từ dữ liệu lịch sử đã thu thập.

Trong ví dụ dưới đây, một mạng nhỏ để mô hình hóa vấn đề phân loại nhị phân bệnh tiểu đường ở người da đỏ Pima được tạo ra. Đây là một tập dữ liệu nhỏ có sẵn từ Kho lưu trữ máy học của UCI. Bạn có thể tải xuống tập dữ liệu và lưu dưới dạng pima-indians-diabetes.csv trong thư mục làm việc hiện tại của bạn

Ví dụ thu thập lịch sử được trả về từ quá trình đào tạo mô hình và tạo hai biểu đồ:

1. Biểu đồ về độ chính xác của tập dữ liệu huấn luyện và xác nhận qua các giai đoạn huấn luyện
2. Biểu đồ tổn thất trên các tập dữ liệu huấn luyện và xác nhận qua các giai đoạn huấn luyện

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Các lô đất được cung cấp dưới đây. Lịch sử của tập dữ liệu xác thực được gắn nhãn thử nghiệm theo quy ước vì đây thực sự là tập dữ liệu thử nghiệm cho mô hình.

Từ biểu đồ về độ chính xác, bạn có thể thấy rằng mô hình có thể được đào tạo thêm một chút vì xu hướng về độ chính xác trên cả hai tập dữ liệu vẫn đang tăng lên trong vài kỷ nguyên gần đây. Bạn cũng có thể thấy rằng mô hình vẫn chưa học quá nhiều về tập dữ liệu huấn luyện, thể hiện kỹ năng tương đương trên cả hai tập dữ liệu.

A graph of a graph

Description automatically generated

Từ biểu đồ tổn thất, bạn có thể thấy rằng mô hình có hiệu suất tương đương trên cả tập dữ liệu huấn luyện và tập dữ liệu xác thực (kiểm tra được gắn nhãn). Nếu những âm mưu song song này bắt đầu khởi hành một cách nhất quán, đó có thể là dấu hiệu để ngừng đào tạo ở thời điểm sớm hơn.

A graph of a graph

Description automatically generated

\* Tổng kết:

Hiển thị quá trình học là một phần quan trọng của việc đào tạo mô hình, giúp bạn theo dõi và đánh giá hiệu suất của mô hình trong suốt quá trình đào tạo. Dưới đây là một số cách thông thường để hiển thị quá trình học trong Keras:

1.Sử dụng Callbacks: Keras cung cấp một loạt các "callbacks" mà bạn có thể sử dụng để tùy chỉnh việc hiển thị quá trình học. Một số callbacks phổ biến bao gồm:

* ModelCheckpoint: Lưu mô hình tốt nhất dựa trên tiêu chí quyết định.
* EarlyStopping: Dừng đào tạo nếu không có cải thiện nào được quan sát trong quá trình học.
* TensorBoard: Tạo log để có thể sử dụng TensorBoard để theo dõi tiến trình học.

2. Sử dụng fit() method: Khi bạn đào tạo một mô hình bằng cách sử dụng model.fit(), bạn có thể truyền các tham số để kiểm soát việc hiển thị quá trình học.

3. Sử dụng TensorBoard: TensorBoard là một công cụ mạnh mẽ được cung cấp bởi TensorFlow (cũng được tích hợp với Keras) để theo dõi quá trình học. Bằng cách sử dụng TensorBoard, bạn có thể xem biểu đồ về hàm mất mát, độ chính xác, và các thông số khác trong thời gian thực.

b)

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

A graph of a test

Description automatically generated with medium confidence

A graph of a model loss

Description automatically generated

\* Giải thích:



- Nhập các lớp và mô hình liên quan từ thư viện Keras, một giao diện cao cấp cho TensorFlow để xây dựng và huấn luyện mạng nơ-ron.



- Nhập thư viện để vẽ biểu đồ đánh giá kết quả của mô hình.



- Nhập thư viện numpy để xử lý dữ liệu số học và mảng.



- Nạp dữ liệu từ tập tin "pima-indians-diabetes.csv" vào một mảng numpy.

A black background with blue text

Description automatically generated

- Dữ liệu được chia thành hai phần X chứa các đặc trưng đầu vào (các cột từ 0 đến 7) và Y chứa nhãn đầu ra (cột thứ 8).



- Tạo một mô hình mạng nơ-ron tuần tự bằng cách sử dụng Sequential API của Keras.



- Thêm một lớp Dense với 12 đơn vị nơ-ron, là lớp đầu tiên của mô hình. Hàm kích hoạt được sử dụng là 'relu'.



- Thêm một lớp Dense với 8 đơn vị nơ-ron và hàm kích hoạt 'relu'.



- Thêm một lớp Dense với 1 đơn vị nơ-ron (được sử dụng cho bài toán phân loại nhị phân) và hàm kích hoạt 'sigmoid'.



- Đây là dòng code để biên dịch mô hình. Hàm mất mát được sử dụng là 'binary\_crossentropy', trình tối ưu hóa là 'adam', và độ đo đánh giá là 'accuracy'.



- Đây là dòng code để huấn luyện mô hình trên dữ liệu đào tạo. Mô hình sẽ được đào tạo trong 150 epoch, với kích thước mẫu (batch\_size) là 10 và sẽ sử dụng 33% dữ liệu cho kiểm tra (validation\_split=0.33). Biến history lưu trữ các thông tin về quá trình đào tạo.

A black background with colorful text

Description automatically generated

- In ra các khóa trong dictionary history.history, chứa thông tin về mất mát và độ chính xác trong quá trình đào tạo và kiểm tra.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

- Vẽ biểu đồ độ chính xác của mô hình trên tập đào tạo và tập kiểm tra qua các epoch.

A computer screen shot of text

Description automatically generated

- Vẽ biểu đồ mất mát của mô hình trên tập đào tạo và tập kiểm tra qua các epoch.

5.2

a)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một lĩnh vực trong trí tuệ nhân tạo (AI) mà mục tiêu chính là hiểu và xử lý ngôn ngữ con người bằng cách sử dụng máy tính. Một phần quan trọng của NLP là biểu diễn từ và văn bản dưới dạng số học để máy tính có thể hiểu được.

Trong NLP, Word Embeddings (nhúng từ) là một khái niệm quan trọng và mạnh mẽ để biểu diễn từ và văn bản bằng các vectơ số học có chiều thấp. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng về Word Embeddings trong NLP:

1. Mục đích của Word Embeddings:

- Biểu diễn từ và văn bản bằng vectơ số học: Word embeddings giúp chuyển từ và văn bản thành dạng số học, giúp máy tính hiểu được chúng và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp như phân loại văn bản, dự đoán từ tiếp theo trong một chuỗi văn bản, dịch máy, và nhiều ứng dụng khác.

- Giảm chiều dữ liệu: Word embeddings giảm chiều dữ liệu từ không gian từ vựng lớn xuống các vectơ số chiều thấp. Điều này giúp cải thiện hiệu suất mô hình và giảm độ phức tạp tính toán.

2. Cách tạo Word Embeddings:

- Word2Vec: Word2Vec là một trong những phương pháp phổ biến nhất để tạo word embeddings. Nó dựa trên ý tưởng rằng các từ xuất hiện cùng nhau trong các ngữ cảnh tương tự sẽ có những vectơ nhúng tương tự. Có hai phương pháp chính trong Word2Vec là Skip-gram và Continuous Bag of Words (CBOW).

- GloVe (Global Vectors for Word Representation): GloVe là một phương pháp khác để tạo word embeddings dựa trên việc xác định tần suất xuất hiện của các từ và cách chúng tương tác với nhau trong toàn bộ tập dữ liệu.

3. Các đặc điểm của Word Embeddings:

- Tính tương tự ngữ nghĩa: Các vectơ word embeddings được thiết kế sao cho các từ có ý nghĩa tương tự sẽ có các vectơ gần nhau trong không gian số học.

- Tính đại diện: Mỗi từ được biểu diễn bằng một vectơ số cố định có thể sử dụng trong các mô hình NLP khác nhau.

- Khả năng tự động học: Word embeddings có thể được học tự động từ dữ liệu lớn, không cần phải thiết lập thủ công các quy tắc ngữ nghĩa.

4. Ứng dụng của Word Embeddings:

- Phân loại văn bản: Word embeddings thường được sử dụng trong các mô hình phân loại văn bản để cải thiện hiệu suất.

- Dự đoán từ tiếp theo: Trong mô hình ngôn ngữ tự nhiên, word embeddings có thể được sử dụng để dự đoán từ tiếp theo trong một chuỗi văn bản.

- Dịch máy: Word embeddings cũng được sử dụng trong các mô hình dịch máy để cải thiện chất lượng dịch.

- Phân tích ý kiến: Trong phân tích ý kiến, word embeddings có thể giúp xác định cảm xúc và ý kiến trong văn bản.

5. Pre-trained Word Embeddings: Có sẵn các bộ word embeddings được huấn luyện trước trên các tập dữ liệu lớn như Word2Vec, GloVe và BERT embeddings. Các pre-trained embeddings có thể được sử dụng trong các ứng dụng NLP để tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

Word embeddings là một công cụ quan trọng trong NLP, giúp máy tính hiểu và xử lý ngôn ngữ con người một cách hiệu quả và mạnh mẽ.

b)

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A graph of a graph with a line

Description automatically generated with medium confidence

A graph of a graph with numbers and lines

Description automatically generated with medium confidence

\* Giải thích:

A screenshot of a computer


Description automatically generated

- Nhập các thư viện và module cần thiết. imdb là một tập dữ liệu được sử dụng để phân loại đánh giá phim, sequence là module để tiền xử lý dữ liệu chuỗi, Sequential là mô hình mạng nơ-ron tuần tự, Embedding là lớp nhúng từ, Flatten là lớp để làm phẳng dữ liệu, và Dense là lớp kết nối đầy đủ trong mạng nơ-ron.

A black background with colorful text

Description automatically generated

- Định nghĩa các thông số cho tập dữ liệu. max\_features là số lượng từ tối đa để xem xét trong từ điển, và maxlen là độ dài tối đa của các mẫu dữ liệu đầu vào.



- Sử dụng hàm imdb.load\_data để tải tập dữ liệu IMDb. num\_words được sử dụng để giới hạn số từ tối đa trong từ điển của tập dữ liệu theo max\_features. Dữ liệu được chia thành hai tập: tập huấn luyện và tập kiểm tra.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated


- Sử dụng sequence.pad\_sequences để tiền xử lý dữ liệu. Các chuỗi văn bản được cắt hoặc bổ sung để có độ dài maxlen.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

- Xây dựng một mô hình mạng nơ-ron tuần tự. Mô hình bao gồm:

* Lớp nhúng từ với kích thước từ điển là 10000, kích thước nhúng là 8, và độ dài đầu vào là maxlen.
* Lớp làm phẳng dữ liệu.
* Lớp kết nối đầy đủ với hàm kích hoạt sigmoid.



- Biên dịch mô hình với trình tối ưu hóa 'rmsprop', hàm mất mát 'binary\_crossentropy' (phù hợp cho bài toán phân loại nhị phân), và độ đo đánh giá là 'accuracy'.



- Hiển thị tóm tắt thông tin của mô hình, bao gồm các lớp, kích thước đầu vào/đầu ra và số lượng tham số.

A computer code with numbers and text

Description automatically generated with medium confidence

- Huấn luyện mô hình trên tập dữ liệu huấn luyện với 10 epoch, kích thước mẫu (batch\_size) là 32, và sử dụng 20% dữ liệu cho kiểm tra. Thông tin đào tạo được lưu vào biến history.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

- Vẽ biểu đồ độ chính xác của mô hình trên tập huấn luyện và tập kiểm tra qua các epoch.

A computer code with white text

Description automatically generated

- Vẽ biểu đồ mất mát của mô hình trên tập huấn luyện và tập kiểm tra qua các epoch.