**1**



|  |
| --- |
| **BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ**  **TEXT CLASSIFICATION - NLP**  **MÔN: HỌC THỐNG KÊ**  **HK3-2023** |
|  |
| AUGUST 14  GVHD: Mr. Ngo Minh Nhut Mr. Le Long Quoc  Authored by: 20127674 – Lê Đức Đạt  20127141 – Bùi Tuấn Dũng  20127268 – Hà Đăng Nhuận |
|  |

Mục lục

[1. Danh sách thành viên nhóm: 4](#_Toc142925359)

[2. Giới thiệu: 4](#_Toc142925360)

[a. Bối cảnh, mục đích nghiên cứu và làm đề tài: 4](#_Toc142925361)

[b. Tổng quan về bài toán phân loại cảm xúc văn bản: 5](#_Toc142925362)

[3. Tập dữ liệu: 5](#_Toc142925363)

[a. Nguồn gốc – cách thu thập dữ liệu: 5](#_Toc142925364)

[b. Mô tả cấu trúc tập dữ liệu: 6](#_Toc142925365)

[c. Phân tích thống kê tập dữ liệu: 6](#_Toc142925366)

[d. Các bước xử lý, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu: 7](#_Toc142925367)

[4. Mô hình: 12](#_Toc142925368)

[a. SVM: 12](#_Toc142925369)

[b. LSTM/BiLSTM: 14](#_Toc142925370)

[c. BERT: 15](#_Toc142925371)

[5. Huấn luyện mô hình: 15](#_Toc142925372)

[a. Cách chia tập dữ liệu cho mô hình: (Xem ở bảng trên) 16](#_Toc142925373)

[b. Quá trình huấn luyện mô hình: 16](#_Toc142925374)

[6. Đánh giá mô hình: 17](#_Toc142925375)

[a. Đánh giá mô hình trên tập train, validation và test: 17](#_Toc142925376)

[b. Các metric đánh giá (accuracy, precision, recall, F1): 21](#_Toc142925377)

[7. Hạn chế và hướng phát triển trong tương lai: 23](#_Toc142925378)

[8. Tư liệu tham khảo: 24](#_Toc142925379)

# Danh sách thành viên nhóm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên | MSSV |
| 1 | Lê Đức Đạt | 20127674 |
| 2 | Bùi Tuấn Dũng | 20127141 |
| 3 | Hà Đăng Nhuận | 20127268 |

1. Giới thiệu:
   1. Bối cảnh, mục đích nghiên cứu và làm đề tài:

Trong thời đại công nghệ số ngày nay, việc phân tích và hiểu được cảm xúc của con người thông qua ngôn ngữ là vô cùng quan trọng. Khả năng phân loại cảm xúc chính xác sẽ mang lại nhiều ứng dụng thiết thực trong các lĩnh vực như chăm sóc khách hàng, trợ lý ảo, giám sát mạng xã hội, v.v.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu và xây dựng mô hình phân loại cảm xúc văn bản là hết sức cần thiết. Mục tiêu của đề tài này là xây dựng mô hình phân loại cảm xúc văn bản dựa trên các kỹ thuật deep learning như LSTM, BiLSTM, Word2Vec, SVM hay BERT.

Cụ thể, đề tài sẽ nghiên cứu và giải quyết các vấn đề:

(1) Xây dựng tập dữ liệu huấn luyện cho bài toán;

(2) Thử nghiệm các kiến trúc mô hình phù hợp;

(3) Tối ưu hóa siêu tham số để nâng cao hiệu năng mô hình;

(4) Đánh giá và so sánh các mô hình trên tập dữ liệu.

Kết quả của đề tài là mô hình phân loại cảm xúc văn bản với độ chính xác cao, góp phần phát triển các ứng dụng AI trong tương lai.

* 1. Tổng quan về bài toán phân loại cảm xúc văn bản:

Phân loại cảm xúc văn bản (sentiment analysis) là bài toán dự đoán cảm xúc/thái độ (tích cực, tiêu cực, trung tính) thể hiện trong một đoạn văn bản. Đây là một trong những ứng dụng quan trọng của xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trong thời đại dữ liệu lớn hiện nay.

Các nghiên cứu về phân loại cảm xúc văn bản đã được tiến hành từ những năm 2000. Ban đầu các phương pháp máy học truyền thống như SVM, Naive Bayes được sử dụng với kết hợp kỹ thuật trích xuất đặc trưng. Gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của deep learning, các mô hình dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo như CNN, LSTM/GRU đã cho kết quả vượt trội hơn nhiều. Các mô hình tiên tiến nhất hiện nay sử dụng kiến trúc Transformer và huấn luyện trên khối lượng dữ liệu lớn (BERT, RoBERTa, ELECTRA,...).

1. Tập dữ liệu:
   1. Nguồn gốc – cách thu thập dữ liệu:

Tập dữ liệu này được tạo tự động bằng cách thu thập các tweet trên Twitter thông qua API của Twitter (hơn 10.000 tweet tiếng Anh). Quá trình thu thập diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2012.

Các tweet được lọc dựa trên các cụm từ tìm kiếm cụ thể (ví dụ: "lyx"). Ngoài ra, để tạo tập dữ liệu có nhãn, các tweet chứa biểu tượng cảm xúc tích cực như “:)” được gán nhãn Positive, các tweet chứa biểu tượng tiêu cực như “:(” được gán nhãn Negative. Có 3 nhãn: Positive, Negative và Neutral (Trung lập).

Sau khi thu thập, dữ liệu được làm sạch bằng cách loại bỏ các ký tự đặc biệt và biểu tượng cảm xúc. Cuối cùng, dữ liệu được lưu dưới dạng CSV với 6 trường: nhãn cảm xúc, id tweet, ngày tweet, cụm từ tìm kiếm, người dùng tweet, nội dung tweet.

Như vậy, tập dữ liệu này rất phù hợp để ta khám phá và thử nghiệm các mô hình phân loại cảm xúc trên text.

Acknowledgements:

Tập dữ liệu này được sáng tạo và chia sẻ công khai trên Kaggle bởi các chuyên gia dữ liệu.

Inspiration:

Một số câu hỏi có thể được tìm câu trả lời thông qua tập dữ liệu:

Mô hình nào cho kết quả phân loại tốt nhất trên tập dữ liệu này?

Làm thế nào để cải thiện độ chính xác của mô hình?

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến cảm xúc của người dùng Twitter?

Có thể phát triển mô hình phân loại cho nhiều ngôn ngữ khác dựa trên mô hình huấn luyện trên tiếng Anh không?


* 1. Mô tả cấu trúc tập dữ liệu:

- Tập huấn luyện “train.csv”:

Số lượng mẫu: 27,481

Số lượng trường dữ liệu: 10

Các trường chính: textID, text, selected\_text, sentiment, Time of Tweet, Age of User, Country, Population -2020, Land Area (Km²), Density (P/Km²)



- Tập kiểm tra “test.csv”:

Số lượng mẫu: 4,815

Số lượng trường dữ liệu: 9 (không có trường selected\_text)

* 1. Phân tích thống kê tập dữ liệu:

- Độ dài văn bản:

Tập huấn luyện (train.csv):

Trung bình: 68.35 ký tự

Độ lệch chuẩn: 35.62 ký tự

Độ dài tối thiểu: 3 ký tự

Độ dài tối đa: 159 ký tự

Tập kiểm tra (test.csv):

Trung bình: 67.78 ký tự

Độ lệch chuẩn: 35.59 ký tự

Độ dài tối thiểu: 4 ký tự

Độ dài tối đa: 148 ký tự

- Phân phối các nhãn:

Tập huấn luyện (train.csv):

Neutral: 40.46%

Positive: 31.23%

Negative: 28.31%

Tập kiểm tra (test.csv):

Neutral: 40.46%

Positive: 31.21%

Negative: 28.32%

* 1. Các bước xử lý, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu:

NẾU MUỐN BIẾT RÕ HƠN THÌ CÓ THỂ VÀO PHẦN CODE, CÓ CÁC COMMENT GHI CHÚ TRÊN TỪNG DÒNG CODE VÀ PHẦN GHI CHÚ BÊN NGOÀI ĐỂ DỄ HIỂU HƠN.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | CÁC BƯỚC | CÁC MÔ HÌNH | |
| BERT | SVM (W2V, B-O-W, TF-IDF), LSTM, BiLSTM, |
| 1 | Chuyển đổi Kiểu Dữ liệu | Đọc dữ liệu từ train.csv và test.csv với mã hóa 'ISO-8859-1'.  encoding='ISO-8859-1' định nghĩa kiểu mã hóa ký tự (character encoding) được sử dụng để đọc và ghi dữ liệu trong tệp CSV.  ISO-8859-1 là một chuẩn mã hóa ký tự phổ biến, bao gồm các ký tự Latin alphabet thông dụng trong nhiều ngôn ngữ châu Âu và phương Tây.  Đặc điểm của ISO-8859-1:  Mã hóa 1 byte cho mỗi ký tự, bao gồm các chữ cái, số, ký tự đặc biệt cơ bản, không hỗ trợ các ký tự tiếng Việt có dấu hoặc ký tự đặc biệt trong một số ngôn ngữ khác.  Khi đọc tệp CSV bằng Pandas, chúng ta cần chỉ định encoding phù hợp để đảm bảo dữ liệu được decode chính xác.  ISO-8859-1 là lựa chọn phổ biến nếu dữ liệu chủ yếu là tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ châu Âu sử dụng Latin alphabet. | |
| x | Chuyển đổi tất cả dữ liệu văn bản (cột 'text') sang kiểu chuỗi (string).    Thay thế các giá trị NaN trong cột 'text' bằng giá trị placeholder 'placeholder\_text'.    Chuyển đổi cột 'sentiment' sang kiểu chuỗi và thay thế giá trị NaN bằng 'placeholder\_sentiment'.    Lý do:  Tránh được lỗi khi máy học không xử lý được NaN  Đảm bảo các nhãn sentiment đều có giá trị và kiểu string nhất quán  Các placeholder sẽ bị loại bỏ trong quá trình huấn luyện  sample(n) lấy ngẫu nhiên n mẫu dữ liệu để huấn luyện và kiểm tra nhanh. Giúp tránh OOM khi dữ liệu lớn. |
| 2 | Chọn mẫu dữ liệu | Lấy mẫu 2000 phần tử đầu tiên từ DataFrame df để xử lý. | Lấy mẫu ngẫu nhiên 5000 mẫu từ tập huấn luyện và 1000 mẫu từ tập kiểm tra. Điều này giúp giảm kích thước của dữ liệu, tránh việc hết bộ nhớ khi dữ liệu quá lớn. |
| 3 | Tokenization | Khởi tạo tokenizer từ mô hình BERT pre-trained.  Tokenize văn bản thành các token sử dụng tokenizer BERT. | Khởi tạo một tokenizer từ thư viện Keras.    Sử dụng tokenizer này để chuyển đổi văn bản thành các chuỗi số (sequences).    Áp dụng TF-IDF vectorization và Bag-of-Words (BoW) vectorization trên văn bản. Cả hai phương pháp này đều biến đổi văn bản thành một vector số.      Sử dụng Word2Vec để biến đổi văn bản thành vector dựa trên không gian ngữ nghĩa của từ. |
| 4 | Padding | Trong quá trình tokenization với BERT tokenizer, việc padding đã được áp dụng để đảm bảo mỗi chuỗi có độ dài cố định là 128 tokens. | Padding các chuỗi số này để đảm bảo chúng có cùng độ dài. Điều này giúp chuẩn bị đầu vào cho mô hình LSTM. |
| 5 | Xử lý dữ liệu | Lấy ra và chuẩn hóa cột 'text' (xóa khoảng trắng thừa).    Mã hóa nhãn dựa trên giá trị của 'sentiment'.    Áp dụng hàm process\_data trên mỗi dòng của DataFrame. | Khởi tạo và định nghĩa mô hình LSTM và BiLSTM.      Huấn luyện mô hình bằng vòng lặp. |
| 6 | Chia tập dữ liệu | Chia dữ liệu đã xử lý thành ba tập: tập huấn luyện, tập validation và tập kiểm tra. Việc chia này sử dụng phân chia chiến lược (stratified split) để giữ nguyên tỷ lệ phân phối của các nhãn trong các tập dữ liệu.  Tỉ lệ giữa các tập là: 80% (train) - 10% (validation) - 10% (test). | Chia dữ liệu huấn luyện thành hai tập: tập huấn luyện và tập xác thực: X\_train\_text, X\_val\_text, y\_train, y\_val = train\_test\_split(...).  Chia dữ liệu thành các batches sử dụng DataLoader. |
| 7 | Chuyển đổi dữ liệu | Chuyển dữ liệu từ DataFrame Pandas sang định dạng PyArrow Table và sau đó sang định dạng Pytorch Dataset. Điều này giúp tối ưu hóa việc lưu trữ và truy xuất dữ liệu, cung cấp một giao diện tiện lợi để huấn luyện mô hình PyTorch. | Mã hóa nhãn dữ liệu từ chuỗi sang số nguyên sử dụng LabelEncoder  Chuyển dữ liệu thành tensor của PyTorch đối với tập train, test và val.  Chuyển dữ liệu thành Dataset và DataLoader để xử lý batch.  (xem trong file code) |

1. Mô hình:

a. SVM:

(Support Vector Machine) với kernel tuyến tính. Đây là mô hình phân loại cơ bản dựa trên học có giám sát.

- Kiến trúc mô hình gồm:

+ Lớp vector hóa đầu vào dữ liệu văn bản: sử dụng TF-IDF, Bag of Words hoặc Word2Vec để biểu diễn các câu văn bản dưới dạng vectơ số, cụ thể:

* TF-IDF (Term Frequency - Inverse Document Frequency):

Vector hóa văn bản bằng cách biểu diễn mỗi văn bản thành một vectơ, trong đó mỗi chiều là một từ duy nhất.

Giá trị của mỗi chiều được tính bằng tần suất xuất hiện của từ đó trong văn bản nhân với trọng số IDF của từ đó.

IDF giúp đánh giá mức độ quan trọng của từ dựa vào tần suất xuất hiện trong toàn bộ tập văn bản.

Kết quả là mỗi văn bản được biểu diễn bằng một vectơ với chiều bằng số từ tối đa sử dụng.

* Bag of Words:

Cũng biểu diễn mỗi văn bản thành một vectơ với số chiều bằng số từ tối đa.

Nhưng chỉ sử dụng tần suất xuất hiện của mỗi từ mà không có trọng số IDF.

Đơn giản và nhanh hơn so với TF-IDF nhưng kém chính xác hơn.

* Word2Vec:

Mỗi từ được biểu diễn bằng một vectơ với số chiều cố định thay vì một chiều duy nhất.

Huấn luyện mô hình Word2Vec trên tập văn bản để tự học vectơ đại diện cho mỗi từ.

Mỗi văn bản được biểu diễn bằng trung bình cộng các vectơ của các từ có trong văn bản.

Bắt được ngữ nghĩa của từ ngữ.

+ Lớp phân loại SVM: sử dụng thuật toán LinearSVC trong thư viện Scikit-Learn, với hàm mục tiêu hinge loss và kỹ thuật tối ưu hóa Pegasos để huấn luyện mô hình.

Các siêu tham số của mô hình:

max\_features: Siêu tham số này kiểm soát số lượng tính năng được sử dụng để huấn luyện mô hình. Giá trị mặc định là 10000, nhưng giá trị này đã được giảm xuống còn 2000 nhằm giảm thời gian đào tạo và sử dụng bộ nhớ của các mô hình.

C: Siêu tham số C kiểm soát sự đánh đổi giữa lỗi đào tạo và thuật ngữ chính quy hóa. Giá trị C cao hơn sẽ dẫn đến một mô hình có lỗi đào tạo thấp hơn, nhưng nó cũng có thể dễ bị trang bị quá mức. Giá trị C thấp hơn sẽ dẫn đến một mô hình có lỗi đào tạo cao hơn, nhưng nó có thể ít bị thừa hơn.

Kernel: Siêu tham số kiểm soát kernels được sử dụng bởi SVM. Giá trị mặc định là "rbf", nhưng giá trị này đã được thay đổi thành "tuyến tính" để cải thiện hiệu suất của các mô hình trên bộ dữ liệu phân tích tình cảm.

b. LSTM/BiLSTM:

- Mô hình LSTM/BiLSTM bao gồm các lớp sau:

Lớp embedding: chuyển đổi token của câu văn thành một không gian vector nhúng.

Lớp LSTM/BiLSTM: là lớp RNN được sử dụng để xử lý dữ liệu chuỗi.

Lớp kết nối đầy đủ (fully-connected layer): ánh xạ đầu ra từ lớp LSTM/BiLSTM đến số lớp nhãn của bài toán.

* Kiến trúc mô hình:

Lớp embedding: Kích thước từ điển là VOCAB\_SIZE và kích thước không gian nhúng là EMBED\_DIM.

Lớp LSTM/BiLSTM: Số chiều ẩn là HIDDEN\_DIM. Đối với mô hình BiLSTM, nó sẽ có chiều ẩn gấp đôi so với LSTM thông thường.

Lớp kết nối đầy đủ: Số chiều đầu ra là OUTPUT\_DIM, tương ứng với số lớp nhãn của bài toán.

* Các siêu tham số:

VOCAB\_SIZE: Kích thước từ điển.

EMBED\_DIM: Kích thước không gian nhúng.

HIDDEN\_DIM: Số chiều ẩn của lớp LSTM/BiLSTM.

OUTPUT\_DIM: Số lớp đầu ra.

PAD\_IDX: Chỉ số của token padding.

BATCH\_SIZE: Kích thước của mỗi batch dữ liệu.

EPOCHS: Số epoch trong quá trình huấn luyện.

c. BERT:

- Kiến trúc mô hình gồm:

Encoder: sử dụng kiến trúc Transformer để mã hóa ngữ nghĩa của các token trong văn bản đầu vào.

Pooling layer: tổng hợp thông tin từ các token bằng cách lấy vector ở vị trí [CLS].

Dense layer: ánh xạ từ không gian vector của BERT xuống 3 nhãn phân loại.

- Mô hình được khởi tạo từ checkpoint BERT Base Uncased đã được huấn luyện sẵn. Một số siêu tham số chính:

Số lớp Encoder: 12

Kích thước embedding: 768

Tổng số tham số: 110M

- Quá trình huấn luyện:

Sử dụng thư viện Transformers và Trainer API.

Chia tập dữ liệu thành train, validation, test.

Huấn luyện trong 5 epochs với batch size mặc định.

Đánh giá trên tập validation sau mỗi epoch.

Lưu lại checkpoint mô hình tốt nhất.

1. Huấn luyện mô hình:

## a. Cách chia tập dữ liệu cho mô hình: (Xem ở bảng trên)

## b. Quá trình huấn luyện mô hình:

- BERT:

+ Về kiến trúc và siêu tham số mô hình:

Sử dụng BERT Base model đã được pretrain sẵn với kiến trúc Transformer.

Đầu vào là các câu văn bản được tokenize và padding về chiều dài cố định 128 tokens.

Thêm một dense layer cuối cùng với num\_labels = 3 tương ứng với 3 nhãn phân loại.

Số lớp Encoder: 12

Hidden size: 768

Tổng số tham số: 110 triệu

+ Quá trình huấn luyện:

Sử dụng thư viện Transformers và API Trainer để huấn luyện.

Chia tập dữ liệu thành train, validation và test.

Huấn luyện trong 5 epochs với batch size mặc định là 32.

Đánh giá trên tập validation sau mỗi epoch.

Lưu lại checkpoint mô hình tốt nhất dựa trên validation loss.

Sau khi huấn luyện xong, đánh giá lại trên tập test độc lập để kiểm tra khả năng generalization.

- LSTM/BiLSTM:

+ Về kiến trúc và siêu tham số của mô hình:

VOCAB\_SIZE: kích thước từ vựng

EMBED\_DIM: chiều embedding

HIDDEN\_DIM: số chiều ẩn của LSTM

OUTPUT\_DIM: số chiều output

PAD\_IDX: chỉ số của padding token

+ Về quá trình huấn luyện của mô hình:

Sử dụng hàm mất mát CrossEntropyLoss và optimizer Adam để huấn luyện.

Chia tập huấn luyện thành 2 tập train và validation để đánh giá quá trình huấn luyện.

Huấn luyện trong 5 epochs với batch size mặc định của PyTorch.

Mỗi epoch:

Forward pass qua toàn bộ tập train để dự đoán.

Tính loss so với nhãn ground truth.

Backpropagate để cập nhật trọng số mô hình.

Reset gradient.

Forward pass qua tập validation để đánh giá.

In ra loss trên cả train và validation.

Sau quá trình huấn luyện, đánh giá mô hình trên tập test độc lập để kiểm tra độ chính xác.

Sử dụng DataLoader để chia nhỏ tập dữ liệu thành các batch và nâng cao hiệu năng huấn luyện.

- SVM:

+ Về kiến trúc và siêu tham số của mô hình:

Sử dụng mô hình LinearSVC từ thư viện Scikit-Learn.

Áp dụng 3 phương pháp vector hóa văn bản: TF-IDF, Bag of Words, Word2Vec.

Giới hạn số lượng features tối đa là 2000 với tham số max\_features.

+ Về quá trình huấn luyện của mô hình:

Chia tập train thành 2 tập train và validation để huấn luyện và đánh giá mô hình.

Thực hiện vector hóa riêng cho 3 tập dữ liệu train, validation và test.

Huấn luyện mô hình trên tập train vector.

Không thấy có quá trình tuning siêu tham số mô hình.

Đánh giá mô hình trên tập test bằng cách dự đoán và in classification report.

So sánh kết quả của 3 phương pháp vector hóa khác nhau.

1. Đánh giá mô hình:

## a. Đánh giá mô hình trên tập train, validation và test:

- BERT:



Mô hình được huấn luyện trong 5 epochs.

Sau mỗi epoch, mô hình được đánh giá trên cả tập huấn luyện (train) và tập xác thực (validation).

Loss trên tập huấn luyện (Training Loss) giảm dần sau mỗi epoch, từ 0.615 xuống 0.098. Điều này cho thấy mô hình hội tụ và học được pattern từ dữ liệu huấn luyện.

Tuy nhiên, loss trên tập validation (Validation Loss) lại tăng dần sau mỗi epoch, từ 0.529 lên 1.254.

A graph with a line

Description automatically generated

- LSTM/BiLSTM:

A graph with a line

Description automatically generated

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Mô hình được huấn luyện trong 5 epochs.

Sau mỗi epoch, tính toán loss trên tập huấn luyện (Train Loss) và trung bình loss trên tập validation (Avg Val Loss).

Train Loss có xu hướng giảm dần sau mỗi epoch, từ 0.935 xuống còn 0.785. Điều này cho thấy mô hình đang học được và phù hợp dần với dữ liệu huấn luyện.

Tuy nhiên, Validation Loss lại tăng nhẹ sau mỗi epoch, từ 1.113 lên 1.224.

- SVM:

A black and white screen with numbers and percentages

Description automatically generated

Mô hình được huấn luyện qua 5 epochs.

Cả loss trên tập huấn luyện (Train Loss) và tập kiểm tra (Val Loss) đều giảm dần sau mỗi epoch.

Tuy nhiên, mức giảm rất nhỏ, chỉ khoảng 0.01 sau mỗi epoch.

Độ chính xác cuối cùng trên tập test là 37.64%

A black and white screen with white text

Description automatically generated

Mô hình được huấn luyện qua 5 epochs.

Tại epoch 1 và 2, cả Train Loss và Validation Loss không có sự cải thiện, thậm chí Train Loss còn tăng nhẹ ở epoch 2.

Tại epoch 3, Train Loss giảm mạnh xuống 0.953 nhưng Validation Loss vẫn ở mức cao 1.074.

Độ chính xác cuối cùng trên tập test là 37.23%

A blue squares with white text

Description automatically generated

A blue squares with white text

Description automatically generated

A blue squares with white text

Description automatically generated

## b. Các metric đánh giá (accuracy, precision, recall, F1):

- BERT:

A screenshot of a graph

Description automatically generatedĐộ chính xác (Accuracy) của mô hình là 78.39% trên tập dữ liệu đánh giá. Đây là tỷ lệ dự đoán chính xác trên tổng số mẫu.

Độ đo chính xác (Precision) là 78.51%, cho biết trong số các mẫu được dự đoán dương tính, có 78.51% là dự đoán đúng.

Độ nhạy (Recall) là 78.39%, cho biết trong số các mẫu dương tính, có 78.39% được dự đoán đúng.

F1-Score là 78.42%, là số đo hài hòa giữa Precision và Recall.

Nhìn chung, các metric đều cao, trên 78%, cho thấy mô hình dự đoán khá chính xác trên tập dữ liệu.  
- SVM:

+ TF-IDF:

A screen shot of a graph

Description automatically generated

Độ chính xác chung (accuracy) là 61%.

Xét từng lớp:

Lớp neutral có độ chính xác (f1-score) thấp nhất, 60%. Độ chính xác (precision) 65% và độ nhạy (recall) 57%.

Lớp positive có f1-score 57%, precision 54%, recall 61%.

Lớp negative có kết quả tốt nhất với f1-score 68%, precision 69%, recall 66%.  
+ BoW:

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Độ chính xác chung là 59%, thấp hơn so với sử dụng TF-IDF (61%).

Tương tự TF-IDF, lớp neutral và positive có độ chính xác thấp hơn so với lớp negative.

Cụ thể:

Lớp neutral: f1-score 59%, precision 62%, recall 56%

Lớp positive: f1-score 55%, precision 51%, recall 59%

Lớp negative: f1-score 65%, precision 67%, recall 63%

So sánh với TF-IDF:

Lớp neutral và positive có độ chính xác thấp hơn so với TF-IDF.

Lớp negative có kết quả tương đương TF-IDF.

Như vậy, so với TF-IDF thì Bag of Words không làm tăng độ chính xác cho mô hình SVM.  
+ W2V:

A screen shot of a black screen

Description automatically generated

Độ chính xác chung chỉ đạt 38%.

Mô hình chỉ dự đoán tất cả các mẫu là lớp neutral (f1-score 55%, recall 100%).

Nguyên nhân có thể do Word2Vec chưa huấn luyện tốt nên không bắt được vector từ tốt. Hoặc do siêu tham số của SVM chưa được tối ưu hóa.

# Hạn chế và hướng phát triển trong tương lai:

- Hạn chế:

+ Chưa xem xét lại siêu tham số của mô hình một cách kĩ lưỡngđể tối ưu hóa kết quả.

+ Vẫn còn mắc phải tình trạng overfitting khi train model.

+ Chưa có khả năng train nhiều epoch hơn.

+ Độ chính xác chung của các mô hình đều còn khá thấp, dao động từ 38% đến 61%, chưa đạt yêu cầu cao trong thực tế.

+ Chưa có quá trình tối ưu hóa siêu tham số mô hình thực sự hiệu quả.

+ Chất lượng vector từ (Word2Vec) còn hạn chế, chưa bắt được tốt ngữ nghĩa.

- Hướng phát triển trong tương lai:

+ Thử nghiệm thêm nhiều kiến trúc mô hình khác nhau như CNN, RNN, để so sánh kết quả.

+ Tối ưu hóa siêu tham số mô hình thông qua tìm kiếm lưới (Grid Search) và bayesian optimization.

+ Sử dụng kỹ thuật regularization (Dropout, L2 norm) để tránh overfitting.

+ Huấn luyện lại Word2Vec với nhiều epoch hơn, dữ liệu lớn hơn để cải thiện chất lượng vectơ từ.

+ Kết hợp nhiều phương pháp vector hóa khác nhau để tăng độ chính xác cho mô hình.

# Tư liệu tham khảo:

- Develop a Text Classifier [BERT] using Transformers and PyTorch on your Custom Dataset, <https://github.com/RajKKapadia/Transformers-Text-Classification-BERT-Blog>.

<https://www.youtube.com/watch?v=TmT-sKxovb0>.

- Vietnamese-News-Classification, <https://github.com/anhthuan1999/Vietnamese-News-Classification>.

- Đức Đạt’s source code, <https://www.youtube.com/watch?v=noVHCObgXU8>.

- Claude AI

- GPT 4.0