# 1. Bài toán phân lớp văn bản

# 1.1. Tổng quan

Phân lớp văn bản được coi là quá trình phân loại một văn bản bất kì vào một hay nhiều lớp cho trước. Quá trình này gồm hai bước. Ở bước thứ nhất, một mô hình phân lớp (classfication model) được xây dựng dựa trên tri thức kinh nghiệm. Ở đây, tri thức kinh nghiệm chính là một tập dữ liệu huấn luyện (training dataset) được cung cấp bởi con người bao gồm một tập văn bản và phân lớp tương ứng của chúng. Bước này còn gọi là bước xây dựng huấn luyện (training process) hay ước lượng mô hình phân lớp. Ở bước thứ hai, mô hình phân lớp xây dựng ở bước đầu sẽ được sử dụng để phân lớp cho những văn bản (chưa được phân loại) trong tương lai. Bước đầu tiên được xem như là việc học có giám sát mà chúng ta có thể sử dụng rất nhiều các kĩ thuật học máy đã có như: Naïve Bayes, k láng giềng gần nhất (kNN), cây quyết định (Decision Tree), Mục tiêu của bài toán phân lớp là nhằm xây dựng mô hình có khả năng gán nhãn cho một văn bản bất kì với độ chính xác cao nhất có thể.

# 1.2. Ứng dụng

Ứng dụng lớn nhất của bài toán phân lớp văn bản là áp dụng vào bài toán phânloại hay lọc nội dung. Trong bài toán lọc nội dung: một văn bản được phân loại vào nhóm: có ích hoặc không có ích. Sau đó lấy tất cả những văn bản thuộc nhóm có ích, nhóm còn lại bị loại bỏ. Các ứng dụng cụ thể như: lọc thư rác, lọc trang web phản động, … Một ứng dụng khác của bài toán phân lớp là xây dựng bộ phân lớpsau tìm kiếm, ứng dụng này rất hữu ích vì nó định vị nội dung thông tin cần tìm kiếm nhanh và dễ dàng hơn.

Tóm lại, với tất cả ý nghĩa thực tế trên, một lần nữa có thể khẳng định rằngtrong thời đại Internet được coi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, phânlớp văn bản luôn là vấn đề đáng được quan tâm để có thể phát triển và xây dựngđược những công cụ ngày càng hữu dụng hơn. Dựa trên nhu cầu cấp thiết đó, chúng em chọn đề tài "Phân lớp dữ liệu bình luận sản phẩm trên website thegioididong.com" để có thể nghiên cứu và phát triển ứng dụng này.

**2.** Chuẩn bị dữ liệu:


Dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất và cũng là vấn đề mà chúng ta cần quan tâm nhất. Trong quá trình xây dựng một hệ thống phân lớp văn bản, bước chuẩn bị và tiền xử lý dữ liệu quyết định tới thành bại của hệ thống hơn cả.

Với bài toán "Phân lớp dữ liệu bình luận sản phẩm trên website thegioididong.com", dữ liệu cần chuẩn bị để thực hiện bao gồm:

+ Nội dung bình luận

+ Số lượng sao tương ứng với bình luận

Việc tải dữ liệu trên được thực hiện bằng đoạn code Python như sau:



Dữ liệu tải về được lưu thành file json với 2 thuộc tính:

+ Comment: nội dung bình luận

+ Label: số lượng sao tương ứng nội dung bình luận


Ví dụ: nội dung file “data.json” sau khi chạy đoạn code Python trên: [{"label": "2", "comment": "Pin tệ, tụt cực nhanh\nMình mới mua máy dc hơn 2 tháng, mà giờ thời lượng sd của pin tụt nhanh kinh khủng\nTầm hơn 2,5 tiếng.\nThegioididong kiểm tra giúp mình có phải pin có vấn đề ko?"}, {"label": "2", "comment": "Pin tệ, tụt cực nhanh\nMình mới mua máy dc hơn 2 tháng, mà giờ thời lượng sd của pin tụt nhanh kinh khủng\nTầm hơn 2,5

tiếng.\nThegioididong kiểm tra giúp mình có phải pin có vấn đề ko}]

**3.** Tiền xử lý dữ liệu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp[[1]](#footnote-1).

Bước đầu tiên trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên là tiền xử lý dữ liệu. Vì văn bản trong ngôn ngữ tự nhiên không có cấu trúc, làm cho chương trình không thể hiểu được đâu là dữ liệu có giá trị. Quy trình tiền xử lý dữ liệu để có dữ liệu phù hợp được tổng kết như hình sau:



Hình 2.1. Quá trình tiền xử lý dữ liệu cho máy học[[2]](#footnote-2)

Các bước tiền xử lý được sử dụng cho máy học thường gồm các bước: làm sạch dữ liệu, tách từ, chuẩn hóa từ, loại bỏ stopword… và được thể hiện như hình sau:



Hình 2.2. Các bước tiền xử lý dữ liệu

# 3.1. Làm sạch dữ liệu

Dữ liệu được thu thập từ các website đôi khi vẫn còn sót lại các đoạn mã HTML hoặc các đoạn mã javascript. Các mã HTML code này là rác, chẳng những không có tác dụng cho việc phân loại mà còn làm kết quả phân loại văn bản bị kém đi, còn được gọi là noise.

Cách đơn giản nhất để làm sạch dữ liệu là sử dụng công cụ regx[[3]](#footnote-3) để loại bỏ các đoạn mã.




# 3.2. Tách từ

Đơn vị từ trong tiếng Việt bao gồm từ đơn và từ ghép. Nên chúng ta cần phải nói cho mô hình học máy biết đâu là từ đơn, đâu là từ ghép. Nếu không thì từ nào cũng sẽ là từ đơn hết.

Bởi vì mô hình của chúng ta sẽ coi các từ là đặc trưng, tách nhau theo dấu cách. Do đó, chúng ta phải nối các từ ghép lại thành một từ để không bị tách sai.

Ở phạm vi ứng dụng này, sử dụng thư viện nguồn mở pyvi để thực hiện tách từ:




# 3.3. Chuẩn hóa


Mục đích là đưa văn bản từ các dạng không đồng nhất về cùng một dạng. Dưới góc độ tối ưu bộ nhớ lưu trữ và tính chính xác cũng rất quan trọng.

Trong tiếng Việt sử dụng 2 loại mã Unicode là Unicode tổ hợp và Unicode dựng sẵn, làm cho mô hình máy học khó phân biệt chính xác từ vựng. Ngoài ra, cách bỏ dấu tiếng Việt và cách viết tắt không giống nhau ở mỗi khu vực cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ nhận dạng từ ngữ của máy.


Để chuẩn hóa dữ liệu, ta đưa về cùng 1 chuẩn Unicode dựng sẳn như câu lệnh bên dưới:



Và sử dụng bộ từ điển để thay thế các kiểu gõ dấu và viết tắt




Với danh sách từ viết tắt được thống kê thủ công trong tập tin acronyms\_vi:




Hình 3.1. Nội dung tập tin acronyms\_vi

Đồng thời, việc đưa dữ liệu về chữ viết thường là rất cần thiết. Bởi vì đặc trưng này không có tác dụng ở bài toán phân loại văn bản. Đưa về chữ viết thường giúp giảm số lượng đặc trưng (vì máy tính hiểu hoa thường là 2 từ khác nhau) và tăng độ chính xác hơn cho mô hình.



Ngoài ra, các từ có ý nghĩa (không nằm trong danh sách Stopword) nhưng bị viết trùng lắp như: hoaa, caii… cũng làm ảnh hưởng đến tỷ lệ chính xác của mô hình, vì vậy cần phải chuẩn hóa:



# 3.4. Loại bỏ stopword


StopWords là những từ xuất hiện nhiều trong ngôn ngữ tự nhiên, tuy nhiên lại không mang nhiều ý nghĩa. Ở tiếng việt StopWords là những từ như: để, này, kia... Tiếng anh là những từ như: is, that, this...

Có rất nhiều cách để loại bỏ StopWords nhưng có 2 cách chính là:

+ Dùng từ điển

+ Dựa theo tần suất xuất hiện của từ

Trong phạm vi ứng dụng này, dùng từ điển để loại bỏ stopword



1. Vector hóa văn bản


Thông thường, máy tính không thể hiểu được ý nghĩa các từ. Như vậy, để xử lý được ngôn ngữ tự nhiên, ta cần có một phương pháp để biểu diễn văn bản dưới dạng mà máy tính có thể hiểu được. Phương pháp tiêu chuẩn để biểu diễn văn bản đó là biểu diễn các văn bản theo vector. Trong đó, các từ/cụm từ thuộc kho tài liệu ngôn ngữ được ánh xạ thành những vector trên hệ không gian số thực.

Ta có thể chia các phương pháp Vector hóa văn bản thành hai nhóm chính: Phương pháp Word Embedding cổ điển và Neural Embedding (Vector hóa văn bản theo phương pháp mạng nơ-ron).

**4.1.** Phương pháp Word Embedding

## 4.1.1. Bag of Words (BoW)

Đây là cách biểu diễn vector truyền thống phổ biến nhất được sử dụng. Mỗi từ hoặc n-gram từ sẽ được mô tả là một vector có số chiều bằng đúng số từ trong bộ từ vựng. Tại vị trí tương ứng với vị trí của từ đó trong túi từ, phần tử trong vector đó sẽ được đánh dấu là 1. Những vị trí còn lại sẽ được đánh dấu là 0.



Ví dụ biểu diễn One-hot BOW của mỗi từ trong văn bản.







Phương pháp BoW thường được sử dụng trong những bài toán phân loại văn bản. Trong đó, tần suất của mỗi từ/ n-gram sẽ được coi là một feature trong văn bản phân loại.

Nhược điểm của phương pháp này là ta không thể xác định được nghĩa thực của mỗi từ và các từ tương quan với chúng.

Trong phương pháp BoW, từ giống nhau sẽ được đánh trọng số như nhau. Phương pháp này không xét đến tần suất xuất hiện của từ hay nhữ cảnh từ. Và trong thực tế, để cần hiểu được nghĩa của mỗi từ, ta cần xác định từ đó trong văn cảnh hơn là xét nghĩa độc lập từ.

## 4.1.2. TF-IDF

TF- IDF (term frequency–inverse document frequency) – tần suất- tần suất đảo nghịch từ. Đây là một phương pháp thống kê, nhằm phản ánh độ quan trọng của mỗi từ hoặc n-gram đối với văn bản trên toàn bộ tài liệu đầu vào. TF-IDF thể hiện trọng số của mỗi từ theo ngữ cảnh văn bản. TF-IDF sẽ có giá trị tăng tỷ lệ thuận với số lần xuất hiện của từ trong văn bản và số văn bản có chứa từ đó trên toàn bộ tập tài liệu. Phương pháp này giúp cho TF-IDF có tính phân loại cao hơn so với phương pháp trước.



Tuy nhiên, ngay cả khi phương pháp TF-IDF dựa trên BOW thể hiện được trọng số của các từ khác nhau trong văn bản, nhưng phương pháp này vẫn không biểu diễn được nghĩa của từ.

Đây chính là nhược điểm của hai phương pháp này.

Ta có thể trích dẫn câu của nhà ngôn ngữ học J.R. Firth: “The complete meaning of a word is always contextual, and no study of meaning apart from context can be taken seriously.” (tạm dịch: “Muốn hiểu được ý nghĩa thật sự của một từ, bạn phải dựa vào ngữ cảnh của câu nói”)

**4.2.** Phương pháp Neural Embedding



## 4.2.1. Word2vec

Word2vec là thuật toán theo phương pháp dự đoán (Prediction-based embedding). Mô hình dự đoán học biểu diễn vector từ thông qua những từ ngữ cảnh xung quanh nhằm cải thiện khả năng dự đoán ý nghĩa các từ.

Có hai cách xây dựng mô hình Word2vec để biểu diễn sự phân tán của từ trong không gian vector:

Sử dụng ngữ cảnh để dự đoán mục tiêu (CBOW): khi vị trí của các từ ngữ cảnh không ảnh hưởng tới việc dự đoán từ (giả định ban đầu của CBOW). Trong mô hình Skip-gram, mô hình sử dụng từ ngữ hiện tại để dự đoán những từ xung quanh trong ngữ cảnh đó.

Sử dụng một từ để dự đoán ngữ cảnh mục tiêu (Continuous skip-gram) xem xét những từ ngữ cảnh xung quanh sẽ được đánh giá tốt hơn so với những từ trong ngữ cảnh nhưng ở vị trí xa hơn. Mặc dù thứ tự từ vẫn không được xem xét, mỗi vector của từ bối cảnh được xem xét và cân nhắc.



Thuật toán CBOW tốn ít thời gian huyến luyện mô hình hơn Skip-gram. Tuy nhiên, Skip-gram có độ chính xác cao hơn và có chứa cả những từ ít xuất hiện.

## 4.2.2. GloVe

Cả CBOW và Skip-Gram đều là các mô hình dự đoán. Trong đó, các thuật toán chỉ xem xét được ngữ cảnh xung quanh từ mục tiêu nhưng không đề cập được về ngữ cảnh toàn văn bản. Thuật toán GloVe dựa trên tương phản có lợi với cùng dự đoán của ma trận đồng xuất hiện sử dụng trong thuật toán Distributional Embedding, nhưng sử dụng phương pháp Neural Embedding để phân tích ma trận đồng xuất hiện thành những vector có ý nghĩa và tỷ trọng hơn.

Mặc dù thuật toán GloVe nhanh hơn Word2Vec, nhưng cả GloVe và Word2Vec đều không hiển thị để cung cấp kết quả tốt và rõ ràng hơn thay vì cả hai nên được đánh giá cho một tập dữ liệu nhất định.

## 4.2.3. FastText

FastText, được xây dựng trên Word2Vec bằng cách học các biểu diễn vectơ cho mỗi từ và n-gram được tìm thấy trong mỗi từ. Các giá trị của các biểu diễn sau đó được tính trung bình thành một vectơ ở mỗi bước đào tạo. Trong khi điều này bổ sung rất nhiều tính toán bổ sung cho việc đào tạo, nó cho phép nhúng từ để mã hóa thông tin từ phụ. Các vectơ FastText đã được chứng minh là chính xác hơn các vectơ Word2Vec bằng một số biện pháp khác nhau


Qua thực nghiệm 2 phương pháp Word Embedding cổ điển và Neural Embedding trên tập dữ liệu chúng tôi nhận thấy phương pháp Word

Embedding với bộ trích đặc trưng sử dụng TF-IDF có độ chính xác cao nhất

do đó chúng tôi lựa chọn xây dựng bộ trích đặc trưng sử dụng TF-IDF để thực hiện đề tài.

# 4.3. Xây dựng bộ trích đặc trưng sử dụng TF-IDF

Với các thuật toán machine learning truyền thống sử dụng thư viện sklearn, xây dựng bộ trích xuất đặc trưng (feature extractor) sử dụng TF-IDF.



**5.** Phân loại dữ liệu văn bản

Mục tiêu của bài toán phân lớp là dự đoán một nhãn (label) phù hợp nhất cho túi từ x. Để dự đoán một nhãn cho túi từ x, mỗi từ trong x đó sẽ được gán một giá trị điểm số (score) hay còn gọi là trọng số (weight hay θ) để đo lường sự tương thích (compatibility) với nhãn.

# 5.1. Một số bộ phân lớp

Một số bộ phân lớp dữ liệu văn bản

## 5.1.1. Bộ phân lớp Naïve Bayes

Naïve Bayes Classifier (NBC) là mô hình phân lớp văn bản dựa trên định lý Bayes.

Một số mô hình Naïve Bayes hay sử dụng là Multinomial Naive Bayes, Bernoulli Naive Bayes và Gaussian Naive Bayes.

Phương pháp phân lớp Multinomial Naïve Bayes hay còn lại là phương pháp phân lớp Bayes (Bayesian classification) thường được sử dụng để phân lớp văn bản.

1. wikipedia:

   https://vi.wikipedia.org/wiki/X%E1%BB%AD\_l%C3%BD\_ng%C3%B4n\_ng%E1%BB%AF\_t%E1% BB%B1\_nhi%C3%AAn [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/msb.20156651 [↑](#footnote-ref-2)
3. https://regex101.com/ [↑](#footnote-ref-3)