TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

A blue and white logo

Description automatically generated with low confidence

**BÀI TẬP LỚN**

HỌC PHẦN: HỌC MÁY

**ĐỀ TÀI: NHẬN BIẾT GIỚI TÍNH BẰNG GIỌNG NÓI**

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Tùng

Sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện:

1. Phạm Khắc Cường, 185P1063363, lớp 60TH

2. Phạm Huy Hiệu, 185P1063400, lớp 60TH

3. Vũ Thị Hồng Ánh, 185P, lớp 60TH

**Hà Nội, năm 2021**

**Phần 1: Tổng quan**

**1.Mô tả bài toán**

**Tên bài toán****:** Nhận biết giới tính bằng giọng nói bằng phương pháp CART và phân tích thành phần chính (PCA).

**Input:** Bộ dữ liệu bao gồm 3.168 mẫu giọng nói được ghi lại, được thu thập từ những người nói nam và nữ. Mỗi mẫu gồm các các đặc tính âm thanh của mỗi giọng nói được đo và đưa vào file csv

* ***meanfreq:*** *tần số trung bình (tính bằng kHz)*
* ***sd:*** *độ lệch chuẩn của tần số*
* ***median:*** *tần số trung bình (tính bằng kHz)*
* ***Q25:*** *lượng tử đầu tiên (tính bằng kHz)*
* ***Q75:*** *lượng tử thứ ba (tính bằng kHz)*
* ***IQR:*** *dải ký tự (tính bằng kHz)*
* ***skew:*** *độ lệch*
* ***kurt:*** *kurtosis (see note in specprop description)*
* ***sp.ent:*** *entropy quang phổ*
* ***sfm:*** *độ phẳng quang phổ*
* ***mode:*** *tần số chế độ*
* ***centroid:*** *tần số trung tâm (see specprop)*
* ***peakf:*** *tần số đỉnh (tần số có năng lượng cao nhất)*
* ***meanfun:*** *trung bình của tần số cơ bản được đo trên tín hiệu âm thanh*
* ***minfun:*** *tần số cơ bản tối thiểu được đo trên tín hiệu âm thanh*
* ***maxfun:*** *tần số cơ bản tối đa được đo trên tín hiệu âm thanh*
* ***meandom:*** *trung bình của tần số chi phối được đo trên tín hiệu âm thanh*
* ***mindom:*** *tần số tối thiểu được đo trên tín hiệu âm thanh*
* ***maxdom:*** *tối đa của tần số ưu thế được đo trên tín hiệu âm thanh*
* ***dfrange:*** *dải tần số chính được đo trên tín hiệu âm thanh*
* ***modindx:*** *chỉ số điều chế. Được tính bằng hiệu số tuyệt đối tích lũy giữa các phép đo lân cận của các tần số cơ bản chia cho dải tần số*

**Ouput:** xác định một giọng nói là nam hay nữ

* ***label:*** *male or female*

**Tóm tắt công việc thực hiện của bài toán.**

Bước 1: Thu thập dữ liệu bài toán

Bước 2: Xác định tập dữ liệu của bài toán

Bước 3: Mô tả ma trận dữ liệu (X), Nhãn lớp (Y)

Bước 4: Chia bộ dữ liệu Train (70%), Test (30%) và chạy với các mô hình

Bước 5: Chọn mô hình có có tỷ lệ chính xác tốt nhất và có tỷ lệ sai thấp nhất

**2. Phương pháp học máy**

**2.1. Classification and regression tree (cây phân loại và hồi quy)**

***2.1.1 Khái niệm***

CART hay Classification and regression tree (cây phân loại và hồi quy) là một thuật toán cây quyết định, được giới thiệu bởi Leo Breiman. Nó có thể giải quyết cả hai vấn đề phân loại và hồi quy.

***2.1.2 Cách hoạt động của CART***


CART thường sử dụng phương pháp Gini để tạo các điểm phân chia.

*Gini impurity*


Là phương pháp hướng đến đo lường tần suất một đối tượng dữ liệu ngẫu nhiên trong tập dữ liệu ban đầu được phân loại không chính xác, trên cơ sở đối tượng dữ liệu đã nằm trong một tập con được phân ra từ tập dữ liệu ban đầu, có dán nhãn thể hiện thuộc tính chung bất kỳ của các đối tượng còn lại trong tập con này, giá trị phân loại chính là nhãn của tập con.

Gini impurity chính là chỉ số đo lường mức độ đồng nhất hay nhiễu loạn của thông tin, hay sự khác biệt về các giá trị mà mỗi điểm dữ liệu trong một tập con, hoặc một nhánh của cây quyết định. Công thức Gini có thể dùng cho cả dữ liệu rời rạc và liên tục. Nếu điểm dữ liệu thuộc về một node và có chung thuộc tính bất kỳ thì node này thể hiện sự đồng nhất lúc này gini=0gini=0 và ngược lại gini sẽ lớn.

Công thức tổng quát của Gini:



Công thức trên để tính độ vẩn đục của một node, khi có nhiều cách phân nhánh mỗi cách có thể phân ra một số node nhất định. Cho nên, lúc này có thêm công thức thứ 2 để tìm ra các phân chia tối ưu nhất:



Trong đó:

* Ni là số điểm dữ liệu có trong node của nhánh được phân
* N là số điểm dữ liệu có trong node được dùng để phân nhánh
* Hệ số Gsplit càng nhỏ thì cách phân nhánh đó càng tối ưu.

***2.1.3 Ưu điểm của CART***

Cây quyết định có thể thực hiện phân loại đa lớp.

Cung cấp hầu hết khả năng diễn giải mô hình bởi vì chúng đơn giản như là một loạt các điều kiện if-else.

Có thể xử lý cả dữ liệu số và dữ liệu phân loại.

Mối quan hệ phi tuyến (Nonlinear relationships) giữa các tính năng không ảnh hưởng đến hiệu suất của Cây quyết định

***2.1.4 Nhược điểm của CART***

Nhược điểm lớn nhất của Cây quyết định là vấn đề Overfitting.

Một thay đổi nhỏ trong bộ dữ liệu có thể làm cho cấu trúc cây không ổn định có thể gây ra phương sai.

Cây quyết định có thể bị underfit nếu dữ liệu mất cân bằng. Do đó, nên cân bằng tập dữ liệu trước khi phù hợp với Cây quyết định.

**2.2. PCA - Principal Components Analysis**

***2.2.1 Khái niệm.***

PCA là phương pháp biến đổi giúp giảm số lượng lớn các biến có tương quan với nhau thành tập ít các biến sao cho các biến mới tạo ra là tổ hợp tuyến tính của những biến cũ không có tương quan lần nhau. Ví dụ, chúng ta có 100 biến ban đầu có tương quan tuyến tính với nhau, khi đó chúng ta sử dụng phương pháp PCA xoay chiều không gian cũ thành chiều không gian mới mà ở đó chỉ còn 5 biến không có tương quan tuyến tính mà vẫn dữ được nhiều nhất lượng thông tin từ nhóm biến ban đầu.

***2.2.2 Đặc tính PCA.***

Một số đặc tính của PCA được kể đến như:

* Giúp giảm số chiều dữ liệu - Giúp visualization khi dữ liệu có quá nhiều chiều thông tin.
* Do dữ liệu ban đầu có số chiều lớn (nhiều biến) thì PCA giúp chúng ta xoay trục tọa độ xây một trục tọa độ mới đảm bảo độ biến thiên của dữ liệu và giữ lại được nhiều thông tin nhất mà không ảnh hưởng tới chất lượng của các mô hình dự báo. (Maximize the variability).
* Do PCA giúp tạo 1 hệ trục tọa độ mới nên về mặt ý nghĩa toán học, PCA giúp chúng ta xây dựng những biến factor mới là tổ hợp tuyến tính của những biến ban đầu.
* Trong không gian mới, có thẻ giúp chúng ta khám phá thêm những thông tin quý giá mới khi mà tại chiều thông tin cũ những thông tin quý giá này bị che mất (Điển hình cho ví dụ về chú lạc đà phía trên).

***2.2.3 Mô hình PCA.***


Xét tập không gian (dữ liệu) k biến, k biến này được biểu qua j thành phần chính sao cho (j < k). Xét thành phần chính đầu tiên có dạng:

PC1= a1X1 + a2X3 + a4X5 + ... akXk

Thành phần chính đầu tiên chứa đựng hầu hết thông tin từ k biến ban đầu (được hình thành là 1 tổ hợp tuyến tính của các biến ban đầu) và lúc này tiếp tục xét thành phần chính thứ 2 được biểu diễn tuyến tính từ k biến ban đầu tuy nhiên thành phần chính thứ 2 phải không trực giao với thành phần chính ban đầu hay (thành phần chính thứ 2 không có mối tương quan tuyến tính với thành phần chính đầu tiên). Về lý thuyết chúng ta có thể xây dựng nhiều thành phần chính từ nhiều biến ban đầu. Tuy nhiên chúng ta cần tìm được trục không gian sao cho ít thành phần nhất mà có thể biểu diễn được hầu hết thông tin từ những biến ban đầu

***2.2.4 Các bước thực hiện PCA***


Tính vector kỳ vọng của toàn bộ dữ liệu:



Trừ mỗi điểm dữ liệu đi vector kỳ vọng của toàn bộ dữ liệu:



Tính ma trận hiệp phương sai:



Tính các trị riêng và vector riêng có norm bằng 1 của ma trận này, sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần của trị riêng.

Chọn K vector riêng ứng với K trị riêng lớn nhất để xây dựng ma trận Uk có các cột tạo thành một hệ trực giao. K vector này, còn được gọi là các thành phần chính, tạo thành một không gian con gần với phân bố của dữ liệu ban đầu đã chuẩn hoá.

Chiếu dữ liệu ban đầu đã chuẩn hoá  xuống không gian con tìm được


Dữ liệu mới chính là toạ độ của các điểm dữ liệu trên không gian mới



Dữ liệu ban đầu có thể tính được xấp xỉ theo dữ liệu mới như sau:



Các bước thực hiện PCA có thể được xem trong Hình dưới đây:



**Phần 2: Thực nghiệm**

***1.Mô tả tập dữ liệu của bài toán***

A picture containing calendar

Description automatically generated

* **meanfreq:** tần số trung bình (tính bằng kHz)
* **sd:** độ lệch chuẩn của tần số
* **median:** tần số trung bình (tính bằng kHz)
* **Q25:** lượng tử đầu tiên (tính bằng kHz)
* **Q75:** lượng tử thứ ba (tính bằng kHz)
* **IQR:** dải ký tự (tính bằng kHz)
* **skew:** độ lệch
* **kurt:** kurtosis (see note in specprop description)
* **sp.ent:** entropy quang phổ
* **sfm:** độ phẳng quang phổ
* **mode:** tần số chế độ
* **centroid:** tần số trung tâm (see specprop)
* **peakf:** tần số đỉnh (tần số có năng lượng cao nhất)
* **meanfun:** trung bình của tần số cơ bản được đo trên tín hiệu âm thanh
* **minfun:** tần số cơ bản tối thiểu được đo trên tín hiệu âm thanh
* **maxfun:** tần số cơ bản tối đa được đo trên tín hiệu âm thanh
* **meandom:** trung bình của tần số chi phối được đo trên tín hiệu âm thanh
* **mindom:** tần số tối thiểu được đo trên tín hiệu âm thanh
* **maxdom:** tối đa của tần số ưu thế được đo trên tín hiệu âm thanh
* **dfrange:** dải tần số chính được đo trên tín hiệu âm thanh
* **modindx:** chỉ số điều chế. Được tính bằng hiệu số tuyệt đối tích lũy giữa các phép đo lân cận của các tần số cơ bản chia cho dải tần số

có 3.168 mẫu giọng nói.

Nhãn của dữ liệu: **label:** male or female

Mô tả ma trận dữ liệu (X): 20 cột và 3168 hàng

Mô tả ma trận nhãn lớp (Y): 1 cột và 3168 hàng

Chia tập dữ liệu thành 2 phần:

* 70% dùng để huấn luyện mô hình: 2117 vector
* 30% dùng để kiểm tra sự phù hợp của mô hình: 951 vector.

***2. Phân tích kết quả của chương trình***

Kiểm tra tập dữ liệu có bị thiếu giá trị hay không

Chart

Description automatically generated with low confidence

* Dữ liệu không bị thiếu.

Kiểm tra tập dữ liệu nhãn:

Chart, bar chart, treemap chart

Description automatically generated

Nhãn 0 có 1584 dữ liệu

Nhãn 1 có 1584 dữ liệu

2.1 Kết quả phương pháp học máy CART với tập dữ liệu gốc.

Text

Description automatically generated

Chart, line chart

Description automatically generated

- Tỷ lệ dự đoán đúng: 95.8%

- Tỷ lệ dự đoán sai: 4.2%

- Phân tích kết quả: Có 453 nam dự đoán đúng, 25 dự đoán sai

Có 458 nữ dự đoán đúng, 15 nữ dự đoán sai

- Precision: 95.8%

- Recall: 96%

- Trung bình điều hòa (F1-score): 95.8%

2.2 Kết quả phương pháp học máy CART với phân tích thành phần chính PCA.

2.2.1 Giảm chiều dữ liệu bằng phân tích thành phần chính

Text

Description automatically generated

2.2.2 Kết quả chương trình chạy phương phap học máy CART với bộ dữ liệu đã được phân tích

Text

Description automatically generated

Chart, line chart

Description automatically generated

- Tỷ lệ dự đoán đúng: 92%

- Tỷ lệ dự đoán sai: 8%

- Phân tích kết quả: Có 437 nam dự đoán đúng, 41 dự đoán sai

Có 440 nữ dự đoán đúng, 33 nữ dự đoán sai

- Precision: 91.4%

- Recall: 93%

- Trung bình điều hòa (F1-score): 92.2%

**Kết luận**

Qua các kiến thức được học về Machine Learning và tìm hiểu thêm nhóm chúng em đã thực hiện thành công bài toán “ : Nhận biết giới tính bằng giọng nói. ” với mô hình bằng phương pháp CART và phân tích thành phần chính (PCA)

Trong quá trình hoàn thành bài tập lớn, nhóm em đã tìm hiểu và tham khảo các tài liệu liên quan. Đạt được một kết quả tương đối tốt với 96% tập kiểm tra với mô hình mạng “CART với tập dữ liệu gốc” đây là mô hình đạt các chỉ số đánh giá ( độ chính xác, f1-score, AUC) tương đối cao. Kết quả của mô hình dự đoán CART khi kết hợp với dự liệu đã được rút gọn bằng PCA cho kết quả đúng 92%. Chúng em nhận thấy với bài toán này mô hình dự đoán đoán bằng phương pháp CART với dự liệu gốc cho kết quả tốt hơn và khá là phù hợp với bài toán.

**Tài liệu tham khảo**

1. Bài giảng môn Học Máy - PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng
2. Sách Machine Learning cơ bản - Vũ Hữu Tiệp
3. <https://machinelearningcoban.com>
4. [Phép phân tích thành phần chính – Wikipedia tiếng Việt](https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9p_ph%C3%A2n_t%C3%ADch_th%C3%A0nh_ph%E1%BA%A7n_ch%C3%ADnh)
5. <https://rpubs.com/vudt1993/257891?fbclid=IwAR2QNpzezcXqLE7kR2wmfn7SRei4NSb-hxsHZUMeBApF74oUZ_xslEsipQI>
6. <https://machinelearningcoban.com/2017/06/15/pca/?fbclid=IwAR2QNpzezcXqLE7kR2wmfn7SRei4NSb-hxsHZUMeBApF74oUZ_xslEsipQI#3-principal-component-analysis>