Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας – 2022/2023 – Ο.Π.Α

**Εργασία 4**

Φοίβος-Αστέριος Νταντάμης (f3312204 ) ([phivos93@yahoo.com](mailto:phivos93@yahoo.com))

**Άσκηση 2**

**notebook url: https://colab.research.google.com/drive/1i2vYJH4Wstr2yNaP4fku1ayaVe1M0Rzt?usp=sharing**

**i) Stacked CNNs**


Θα χρησιμοποιήσουμε όπως και στην προηγούμενη άσκηση, τα έτοιμα word embeddings του fasttext, οπότε ξεκινάμε φορτώνοντάς τα




Επιλέξαμε αυτήν την φορά ένα διαφορετικό dataset, ώστε να κάνουμε multi label classification και να γίνει λίγο πιο ενδιαφέρον το πρόβλημα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε το brown corpus, μία συλλογή κειμένων με labels την κατηγορία στην οποία ανήκουν (adventure, editorial, fiction κ.τ.λ)




Περιγράφουμε το dataset και τυπώνουμε κάποια στατιστικά που ζητούνται




Στη συνέχεια σπάμε το dataset μας σε train, development και test με ποσοστά 70%, 20%, 10% και τυπώνουμε κάποιες πληροφορίες για το κάθε ένα.







Στη συνέχεια κάνουμε ένα βασικό preprocessing όπου αφαιρούμε κυρίως χαρακτήρες και λέξεις που θεωρούμε ότι δε συμβάλλουν πολύ στην εξαγωγή νοήματος από το κείμενο.



Υπολογίζουμε τώρα το μέσο μήκος και την τυπική απόκλιση των μηκών των κειμένων των δεδομένων train.



Χρησιμοποιούμε τώρα τον MultiLabelBinarizer ώστε να μετατρέψουμε τα labels-κατηγορίες σε one-hot μόρφη.



Στο επόμενο βήμα μετατρέπουμε τις προτάσεις του dataset μας σε ακολουθίες ακεραίων οι οποίοι


αντιστοιχούν στο index των λέξεων στην αντίστοιχη θέση. Ταυτόχρονα δημιουργούμε το λεξικό

μας που περιέχει μόνο τις λέξεις που συναντώνται στα train δεδομένα. Το μέγεθος μιας ακολουθίας


ορίστηκε να είναι ίσο με 1250 και ισούται περίπου με το άθροισμα του μέσο όρου και της τυπικής

απόκλισης ώστε να αφήσει λίγες λέξεις εκτός σε κάποιες πιο μεγάλες προτάσεις, αλλά παράλληλα


να μην χρειαστεί υπερβολικό padding στις μικρές.




Αρχικοποιούμε τώρα τον πίνακα με τα embeddings μας προσθέτοντας μόνο τις λέξεις που ανήκουν στο λεξικό που δημιουργήσαμε. Κρατάμε δηλαδή από το fasttext μόνο ό,τι μας χρειάζεται.




Ορίζουμε συναρτήσεις οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των μετρικών επίδοσης.





Ορίζουμε όπως και την τελευταία φορά μία callback συνάρτηση που θα χρησιμοποιηθεί για την

καταγραφή των μετρικών που μας ενδιαφέρουν στο τέλος κάθε εποχής. Αυτές θα υπολογίζονται για λογαριασμό του tuner, ενώ οι προηγούμενες συναρτήσεις περνιούνται στο compile του μοντέλου και κάνουν υπολογισμούς κάθε φορά που το μοντέλο τρέχει.




Πριν ξεκινήσει η αναζήτηση, ορίζουμε δύο ακόμα callback συναρτήσεις. Την EarlyStopping που θα

είναι υπεύθυνη για τον τερματισμό της αναζήτησης σε περιπτώσεις που τα αποτελέσματα δεν

βελτιώνονται και την ReduceLROnPlateau που θα μπορεί να τροποποιεί το ρυθμό μάθησης στο

τέλος κάθε εποχής. Αυτήν την φορά φροντίσαμε ώστε το patience του ReduceLROnPlateau να είναι μικρότερο από αυτό του EarlyStoppping ώστε το δεύτερο το learning rate να μπορεί να αλλάζει πριν γίνει το early stop.




Προκειμένου να κάνουμε tune τις υπερπαραμέτρους που θέλουμε, κάνουμε χρήση


του keras tuner. Για να χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε από τους διαθέσιμους tuners, πρέπει να

φτιάξουμε αρχικά ένα HyperModel μέσα στο οποίο θα ορίζεται και ο χώρος αναζήτησης των

υπερπαραμέτρων.




Στη συνέχεια με αξιοποίηση και της GPU εκκινεί η αναζήτηση του βέλτιστου συνδυασμού των υπερπαραμέτρων. Οι υπερπαράμετροι που ψάχνουμε είναι το πλήθος των CNN layers και το μέγεθος των φίλτρων.





Έχοντας κρατήσει τον καλύτερο συνδυασμό υπερπαραμέτρων, χτίζουμε το τελικό μοντέλο και το

εκπαιδεύουμε πάνω στα δεδομένα εκπαίδευσης. Οι 10 εποχές που επιλέξαμε τελικά προκύπτουν από το γράφημα που παραθέτουμε πιο κάτω.




Τυπώνοουμε τα reports των αποτελεσμάτων και για τα τρία dataser, αφού πρώτα μετατρέψουμε τις προβλέψεις σε 1-hot μορφή. Παραθέτουμε εδώ ενδεικτικά τα αποτελέσματα μόνο για το train. Είναι περίεργο ότι κατά το tuning το f1 εμφανιζόταν με τιμή 0.7 περίπου την πρώτη φορά που κάναμε αναζήτηση, 0.5 τη δεύτερη και τελικά είναι πολύ πιο χαμηλό στην πραγματικότητα.






Τυπώνουμε το γράφημα του μοντέλου που επιλέχθηκε



Δημιουργούμε τώρα τα γραφήματα για το accuracy και το loss συναρτήσει των εποχών. Βλέπουμε ότι μετά τις 10 εποχές κάνουμε απλώς overfit στα train δεδομένα, οπότε για αυτό και επιλέξαμε αυτό το σημείο τελικά.



Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το BERT. Δεν θα παραθέσουμε τον κώδικα εδώ για να μην ξεπεράσουμε πολύ το όριο των 10 σελίδων. Η διαδικασία εκπαίδευσης περιγράφεται ήδη στον κώδικα του εργαστηρίου και αυτήν ακολουθήσαμε. Αυτό που χρειαζόταν ρύθμιση ήταν κυρίως τα TrainingArguments που περνάμε στο μοντέλο.

Τροποποίηση του κώδικα χρειαζόταν και στο search των υπερπαραμέτρων, σχετικά με τον ορισμό των παραμέτρων και του χώρου αναζήτησης, αλλά και των arguments για το training. Δυστυχώς με έπειτα από πολλές προσπάθειες δεν καταφέραμε να κάνουμε τον κώδικα να δουλέψει όπως πρέπει. Ενώ το μοντέλο χτίζεται, οι υπερπαράμετροι αρχικοποιούνται και η εκτέλεση ξεκινάει, φαίνεται ότι κάθε φορά ο worker εμφανίζει σφάλμα oom(out of memory) με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνει τελικά καμία εκτέλεση. Δοκιμάσαμε όλες τις προτεινόμενες λύσεις στο διαδίκτυο αλλά καμία δεν λειτούργησε. Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο περιβάλλον του collab και στον περιορισμό που έχει στην χρήση της μνήμης.