**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

---------------o0o---------------



ĐỒ ÁN MÔN HỌC:

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRUY VẤN KHÔNG GIAN VECTOR

**Giảng viên hướng dẫn**: Nguyễn Trọng Chỉnh

**Sinh viên thực hiện**:

Hà Thúc Đăng Khoa (18520914)

Dương Ngọc Hùng (18520792)

Nguyễn Tuấn Lộc (18521011)

**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2021**

Mục lục

[Danh sách hình minh hoạ 3](#_Toc62685909)

[1. GIỚI THIỆU 4](#_Toc62685910)

[1.1. Tổng quan 4](#_Toc62685911)

[1.2. Nhiệm vụ đề tài 4](#_Toc62685912)

[2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4](#_Toc62685913)

[2.1. Tổng quan về truy vấn thông tin 4](#_Toc62685914)

[2.2. Hệ thông truy vấn thông tin theo mô hình không gian vector 6](#_Toc62685915)

[2.2.1. Khái quan về mô hình không gian vector 6](#_Toc62685916)

[2.2.2. Term và tiền xử lí 7](#_Toc62685917)

[2.2.3. Stemming và lemmatizing 8](#_Toc62685918)

[2.2.4. Inverted index 10](#_Toc62685919)

[2.2.5. Trọng số từ 13](#_Toc62685920)

[2.2.6. Thực hiện truy vấn 14](#_Toc62685921)

[2.2.7. Mức độ tương đồng 15](#_Toc62685922)

[2.2.8. Đánh giá một hệ thống truy vấn 16](#_Toc62685923)

[3. THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM 17](#_Toc62685924)

[4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 21](#_Toc62685925)

[5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 23](#_Toc62685926)

[1. Kết luận 23](#_Toc62685927)

[2. Hướng phát triển 23](#_Toc62685928)

[6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 23](#_Toc62685929)

[7. PHỤ LỤC 24](#_Toc62685930)

[1. Tập stop word sử dụng trong quá trình thực nghiệm 24](#_Toc62685931)

[2. Các nhãn POS phổ biến 24](#_Toc62685932)

[3. Ảnh kết quả thực hiện đánh giá 26](#_Toc62685933)

# Danh sách hình minh hoạ

[1. Khái quát quy trình truy vấn thông tin 5](#_Toc62685887)

[2. Sơ đồ các mô hình đánh giá mức độ liên quan 6](#_Toc62685888)

[3. Ví dụ stemming. 8](#_Toc62685889)

[4. Một công thức tf và idf 13](#_Toc62685890)

[5. Minh hoạ cosine giữa 2 vector 15](#_Toc62685891)

[6. Biểu đồ biễu diễn recall và precision 17](#_Toc62685892)

# GIỚI THIỆU

## Tổng quan

Truy vấn thông tin là một phần quan trọng trong thời đại số hiện nay. Sự xuất hiện của internet dẫn đến việc bùng nổ thông tin. Lượng thông tin lớn và không ngừng tăng lên đòi hỏi cần phải có phương pháp để có thể truy xuất được thông tin cần thiết trong vô số thông tin đang rải rác trên mạng.

## Nhiệm vụ đề tài

Vận dụng kiến thức đã học, xây dựng hệ thống truy vấn thông tin sử dụng mô hình không gian vector có các chức năng:

* Lập chỉ mục
* Xử lí văn bản
* Thực hiện truy vấn

Lập chỉ mục trên tập dữ liệu Cranfield, đánh giá kết quả và so sánh dựa trên tập test gồm 100 câu truy vấn và chuẩn vàng kèm theo mỗi truy vấn.


# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Tổng quan về truy vấn thông tin

Truy vấn thông tin là quá trình thu thập tài nguyên của một hệ thống thông tin mà có liên quan đến thông tin cần tìm kiếm[4]. Việc thu thập thông tin này có thể được tự động hoá bằng các sử dụng một hệ thống truy vấn thông tin. Sử dụng các hệ thống truy vấn thông tin tự động còn nhằm hạn chế tình trạng quá tải thông tin[[1]](#footnote-1), đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, khi mà có nhiều người truy cập hơn bao giờ hết.

Để giải quyết tình trạng quá tải thông tin, các hệ thống truy vấn thông tin được sử dụng để hỗ trợ việc truy xuất thông tin cần thiết. Một hệ thống truy vấn thông tin là một chương trình cung cấp truy cập đến sách, báo và các tài liệu khác; lưu trữ và quản lý những tài liệu này[4].

Quy trình truy vấn thông tin có thể được thể hiện qua biểu đồ sau:




. Khái quát quy trình truy vấn thông tin

Theo biểu đồ trên, hệ thống truy vấn sẽ nhận thông tin dưới dạng chỉ mục (index). Khi người dùng nhập truy vấn , hệ thống sẽ trả về kết quả phù hợp với câu truy vấn. Kết quả trả về này sẽ được đánh giá và phản hồi về phía người dùng.

Đánh giá mức độ phù hợp của một văn bản đối với câu truy vấn là một vấn đề nan giải do hai nguyên do chính:

* Ngôn ngữ con người phong phú, đa dạng, dẫn đến việc nhiều câu truy vấn có thể đề cập đến cùng một văn bản.
* Không phải câu truy vấn nào cũng đủ tốt để biểu diễn văn bản nó muốn đề cập đến.

Từ đây, ta nhận thấy cần có cách để biểu diễn mức độ phù hợp giữa câu truy vấn và văn bản trong tập tài liệu. Trong quá khứ, đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề này, nhiều giải pháp đã được đề xuất; tuy nhiên, những đề xuất này cũng chi mang tính heuristic.



. Sơ đồ các mô hình đánh giá mức độ liên quan

Một trong những các này chính là đánh giá dựa trên mức độ tương đồng, mà cụ thể là mô hình không gian vector. Ta sẽ bàn cụ thể hơn về mô hình này trong phần sau của bài báo cáo.

## Hệ thông truy vấn thông tin theo mô hình không gian vector

### Khái quan về mô hình không gian vector

Mô hình không gian vector là một mô hình toán học được sử dụng trong việc biễu diễn văn bản chữ bằng một vector định danh[7]. Dựa vào điểm này, ta có thể thấy mô hình không gian vector phù hợp với bài toán truy vấn thông tin, mà nó được sử dụng lần đầu tiên trong hệ thống truy vấn thông tin SMART[[2]](#footnote-2).

Trong một mô hình không gian vector, văn bản thứ *i* có độ dài *n* từ và câu truy vấn có độ dài *t* từ được biểu diễn bằng các vector định danh tương ứng:

Mỗi chiều trong vector định danh của một văn bản là tương ứng với một term, và giá trị của nó sẽ khác không nếu term này tồn tại trong văn bản đó. Có nhiều cách để tính những giá trị đã được phát triển, và giá trị được gọi là trọng số của term. Ta sẽ làm rõ thêm về vector định danh và trọng số của term trong phần 2.2.5.

### Term và tiền xử lí

Định nghĩa của term sẽ phụ thuộc vào ứng dụng của mô hình. Thông thường, term sẽ là từng từ riêng lẻ, các từ khoá hoặc các cụm từ. Quy trình tiền xử lí là bước đầu tiên của quy trình lập chỉ mục cũng như thực hiện truy vấn trên hệ thống. Quy trình này bảo gồm các bước:

1. **Loại bỏ các kí tự không mong muốn:** Các kí tự không mong muốn này là các dấu câu,các kí tự đặc biệt không mong muốn. Nếu không loại các kí tự này sẽ làm tăng kích thước tập token không cần thiết.
2. **Tách văn bản thành các token:** Các token này có thể từng từ trong câu, hoặc một cụm n từ
3. **Stemming/Lemmatizing các token về dạng “gốc” của nó:** Phần này khác rộng, sẽ được làm rõ hơn ở phần sau của bài báo cáo.
4. **Loại bỏ các token nằm trong tập stop word:** Stop word là những từ xuất hiện quá thường xuyên trong tập văn bản dẫn đến việc chúng mang lại ít giá trị trong việc phân biệt giữa các văn bản.

Sau khi được tiền xử lí, ta sẽ có được một tập các term sẵn sàng cho quá trình lập chỉ mục hoặc truy vấn.

### Stemming và lemmatizing

Đối với một số ngôn ngữ, cụ thể là tiếng anh, một từ có thể mang nhiều dạng cho phù hợp về mặt ngữ pháp. Chẳng hạn:

* + talk – talks – talking – talked
  + take – took – taken
  + go – going – went – gone

Ngoài ra, ngôn ngữ còn tồn tại nhiều nhóm các từ có liên quan với nhau mang nét tương đồng về mặt ngữ nghĩa. Ví dụ:

* + democracy – democratic – democratization
  + illiterate – illiteracy

Trong nhiều trường hợp, ta cần đưa những từ này về gốc từ của nó để có thể truy vấn được các tài liệu phù hợp. Để làm điều này, ta có hai hướng tiếp cận là stemming và lemmatize.

Stemming là phương pháp mang tính heuristic. Những gì mà stemming làm đơn thuần là cắt bỏ đuôi hoặc biến đổi của từ theo một số nguyên tắc nhất định với hi vọng đem lại kết quả phù hợp.

\begin{example}
\begin{tabular}[t]{lll@{\hspace{1in}}lll}
\multicolumn{3}{l}{\te...
... & $\rightarrow$\ & & cats & $\rightarrow$\ & cat \\
\end{tabular}\end{example}

. Ví dụ stemming.

Dựa theo các nguyên tắc trong hình 3, ta có một số ví dụ về việc stemming từ như sau

* + caresses -> caress
  + quantities -> quantiti
  + success -> sucess
  + talks -> talk

Không tồn tại một phương pháp stemming hoàn hảo cho mọi văn bản. Tuy nhiên, đã có các nguyên cứu được đề xuất một số phương pháp stemming bao gồm Lovins Stemmer, Porter Stemmer và Paice Stemmer. Trong số các phương pháp này, Porter Stemmer, trải qua quá trình đánh giá và thực nghiệm, cho kết quả tốt giữa ba phương pháp nêu trên[3].

Mặt khác, một hướng khác trong bài toán đưa từ về gốc từ chính là lemmatize. Thay vì sử dụng một bộ quy tắc được quy định từ trước, các lemmatizer sẽ phân tích từ để biến đổi từ về gốc từ một các chính xác, gốc từ này được gọi là một lemma. Để làm được điều này, các lemmatizer phải làm một bước gọi là phân tích hình thái từ.Phân tích hình thái từ là việc phân loại, phân tích và mô tả cấu trúc của các morpheme, ví dụ như từ gốc, tiền tố, hậu tố và part-of-speech(tạm dịch: vị trí trong câu văn). WordNet Lemmatizer là một lemmatizer phổ biến, sử dụng part-of-speech cửa từ để tìm ra lemma phù hợp.

Một số ví dụ của lemmatizer sử dụng một số part-of-speech phổ biến có thể được tham khảo ở phụ lục 3 của bài báo cáo:

* + loving/NN-> loving
  + loving/VBG -> love
  + is/VBP -> be

Trong ví dụ trên, ta thấy được cùng một từ “loving” nhưng với part-of-speech khác nhau, ta có được hai lemma khác nhau.

### Inverted index

Quay lại vấn đề ban đầu, sau khi tiền xử lí văn bản, ta vẫn cần cách để biểu diễn chúng sao cho thuận tiện cho quá trình truy vấn. Giả sử trong corpus của chúng ta có ba văn bản sau:

* + Doc1: Computer architecture is hard.
  + Doc2: It’s a hard knock life.
  + Doc3: The computer is broken.

Từ ba văn bản này,sau khi trải qua các bước tiền xử lí, ngoại trừ bước stem /lemmatize và loại bỏ stop word, ta có thể lập được một ma trận I hai chiều như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Doc1 | Doc2 | Doc3 |
| a | 0 | 1 | 0 |
| architecture | 1 | 0 | 0 |
| broken | 0 | 0 | 1 |
| computer | 1 | 0 | 1 |
| hard | 1 | 1 | 0 |
| is | 1 | 0 | 1 |
| it's | 0 | 1 | 0 |
| knock | 0 | 1 | 0 |
| life | 0 | 1 | 0 |
| the | 0 | 0 | 1 |

Trong ma trận nêu trên, mỗi cột đại diện cho một văn bản và mỗi hàng là một từ. Ô Iij bằng 1 nếu từ thứ i tồn tại trong văn bản thứ j và bằng 0 nếu ngược lại. Như vậy, khi truy vấn ta có thể sử dụng mỗi cột như vector đặc trưng của mỗi văn bản. Truy vấn theo cách này được gọi là truy vấn theo mô hình boolean. Hạn chế của mô hình này chính là sự lãng phí bộ nhớ. Chẳng hạn ta có 3 văn bản, mỗi văn bản dài 1000 từ; tuy nhiên, ba văn bản này lại có có từ chung, tức là từ tồn tại trong văn bản thứ nhất sẽ không tồn tại trong hai văn bản còn lại. Điều này dẫn đến ma trận I có kích thước 3000x3 sẽ có đến 6000 ô mang giá trị 0 và chỉ có 1/3 ma trận thực sự mang giá trị thông tin. Khi này, ma trận I sẽ được gọi là ma trận thưa. Để giải quyết tình trạng này, ta sẽ sử dụng một cấu trúc dữ liệu gọi là inverted posting list(IPL).

Ý tưởng của cấu trúc dữ liệu này chính là map các term với danh sách sách các văn bản chứa nó, được gọi là posting list

termi : doc1, doc2,…,docn

Trong IPL, các văn bản được thể hiện bằng id thay vì tên đầy đủ. Trong trường hợp này, ta sử dụng ba văn bản doc1, doc2, và doc3 để làm ví dụ và chúng có id là 1,2 và 3 tương ứng. Việc lập một IPL trải qua các bước như sau:

1. Lập từ điển các từ và ghi nhận văn bản chứa nó

|  |  |
| --- | --- |
| Term | Id |
| computer | 1 |
| architecture | 1 |
| is | 1 |
| hard | 1 |
| it’s | 2 |
| a | 2 |
| hard | 2 |
| knock | 2 |
| life | 2 |
| the | 3 |
| computer | 3 |
| is | 3 |
| broken | 3 |

1. Sắp xếp các từ theo thứ tự bảng chữ cái

|  |  |
| --- | --- |
| Term | Id |
| a | 2 |
| architecture | 1 |
| broken | 3 |
| computer | 1 |
| computer | 3 |
| hard | 1 |
| hard | 2 |
| is | 1 |
| is | 2 |
| it’s | 2 |
| knock | 2 |
| life | 2 |
| the | 3 |

1. Hợp nhất các từ trùng lặp tạo thành posting list

|  |  |
| --- | --- |
| Term | Posting list |
| a | 2 |
| architecture | 1 |
| broken | 3 |
| computer | 1, 3 |
| hard | 1, 2 |
| is | 1, 3 |
| it’s | 2 |
| knock | 2 |
| life | 2 |
| the | 3 |

Như vậy, ta đã có được một IPL cho tập văn bản gồm ba văn bản doc1, doc2, và doc3. Quy trình xây dựng IPL cho mọi corpus là như nhau.

### Trọng số từ

Sau khi có được IPL, ta tiếp đến bước kế tiếp chính là đánh trọng số cho term trong văn bản. Như đã nói ở phần 2.2.1, một văn bản được biểu diễn một vector định danh, có dạng , trong đó:

* + là văn bản thứ i trong corpus, có độ dài tương ứng với n term.
  + là trọng số của term thứ k trong văn bản thứ i.

Trọng số được được tính bằng phương pháp heuristic tf-idf, với tf là từ viết tắ cho term frequency và idf là inverse document frequency. Một số hệ thống còn trải qua bước chuẩn hoá trọng số này để hỗ trợ cho quá trình truy vấn. Tuy nhiên, hệ thống mà nhóm xây dựng sẽ không có bước chuẩn hoá trọng số. Để tính tf-idf của một từ, ta đơn thuần chỉ cần nhân tf với idf. Về phần tf và idf, 2 khái niệm này có khá nhiều cách tính khác nhau:

\begin{figure}
% latex2html id marker 8408
\begin{tabular}{\vert ll\vert ll\vert...
...s.}{Here $CharLength$\ is the number of characters in the document.}\end{figure}

. Một công thức tf và idf

Xét các công thức trong ảnh 4, ta có:

* + tft,d là số lần xuất hiện của term t trong văn bản d.
  + dft là số văn bản có chứa term t.
  + N là số văn bản trong corpus.

Hệ thống mà nhóm xây dựng sử dụng công thức cho cả văn bản trong corpus lẫn câu truy vấn. . Tuy nhiên, trong ví dụ, bài báo cáo sẽ chỉ sử dụng công thức cho ví dụ. Sau khi tính trong số các từ trong văn bản tương ứng, ta sẽ ghi nhận trọng số vào posting list.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Term | Posting list | idf |
| a | (2, 3) | 3 |
| architecture | (1, 3) | 3 |
| broken | (3, 3) | 3 |
| computer | (1,3/2), (3,3/2) | 3/2 |
| hard | (1,3/2), (2,3/2) | 3/2 |
| is | (1,3/2), (3,3/2) | 3/2 |
| it’s | (2,3) | 3 |
| knock | (2,3) | 3 |
| life | (2,3) | 3 |
| the | (3,3) | 3 |

Lưu ý, ta cần lưu lại giá trị idf của mỗi term để có thể tính trọng số của term trong câu truy vấn. Một số posting list sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá trị tf-idf, tuy nhiên, do hạn chế của cấu trúc dữ liệu sử dụng trong quá trình xây dựng hệ thống, nhóm sẽ bỏ qua bước này.

### Thực hiện truy vấn

Hệ thống thực hiện truy vấn từ một chuỗi kí tự theo các bước sau:

1. Tiền xử câu truy vấn tương tự như một văn bản trong tập corpus và lấy tập các term riêng biệt T.

2. Tham chiếu đến IPL để lấy được các tập văn bản D có chứa các term thuộc câu truy vấn. Nếu tồn tại term ti không tồn tại trong IPL thì term ti này sẽ bị loại khỏi T.

3. Xây dựng vector định danh cho mỗi văn bản trong tập D cũng như câu truy vấn.


3.1 Đối với mỗi văn bản di trong tập D, trọng số của term sẽ bằng 0 nếu term không tồn tại trong di và ngược lại, sẽ bằng giá trị tf-idf được lưu trong IPL.

3.1 Đối với câu truy vấn q, các term sẽ được tính giá trị tf và nhận với giá trị idf được lưu trong IPL. Nếu term không tồn tại trong IPL, trọng số sẽ bằng 0.

4. Sắp xếp các vector định danh của mỗi văn bản di trong tập D theo mức độ tương đồng giảm dần đối với vector định danh của câu truy vấn.

### Mức độ tương đồng

Một bước trong phần thực hiện truy vấn đó chính là đánh giá mức độ tương đồng giữa vector định danh của mỗi văn bản và vector định danh của câu truy vấn. Để giải quyết vấn đề này, ta sử dụng độ đo cosine similarity.



. Minh hoạ cosine giữa 2 vector

Ý tưởng của độ đo này chính là so sánh góc giữa vector định danh của mỗi văn bản với vector định danh của câu truy vấn. Mức độ tương đồng giữa 2 vector càng cao thì góc càng nhỏ. Dẫn đến cosine của góc giữa hai vector sẽ lớn. Độ đo cosine similarity của hai vector được tính bằng công thức sau:

Trong đó:

di là vector định danh của tài liệu thứ i trong corpus.

q là vector định danh của câu truy vấn.


### Đánh giá một hệ thống truy vấn

Để đánh giá một hệ thống truy vấn, ta có một số độ đo cơ bản như sau:

* + Presision(Độ chính xác) là tỉ lệ tài liệu có liên quan trên tổng số tài liệu được truy vấn và được tính bằng công thức:
  + Recall(Độ phủ) là tỉ lệ tài liệu có liên quan được truy vấn trên tổng số tài liệu có liên quan trong corpus. Recall được tính bằng công thức:
  + F-measure là trung bình điều hoà của precision và recall, được tính bằng công thức:

Tuy nhiên, các độ đo nêu trên chỉ phù hợp với tập văn bản không có thứ tự. Cần phải có sự điều chỉnh để có thể sử dụng để đánh giá mô hình truy vấn vì kết quả có thứ tự xếp hạng.

Ta có thể xem k văn bản đầu tiên trong tập văn bản được truy vấn là một tập văn bản không có thứ tự. Với mỗi tập văn bản như vậy, ta có thể tính được precision và recall dựa trên công thức được nêu trước đây và biễu diễn được dưới dạng đồ thị trong biểu đồ dưới.



. Biểu đồ biễu diễn recall và precision

Đồ thị của precision và recall được tính như trên có dạng răng cưa đặc trưng. Có thể loại bỏ được dạng răng cưa này bằng cách sử dụng interpolated precision(độ chính xác nội suy). Độ chính xác nội suy có thể được tính sử dụng công thức sau:

Trong đó:

* + : độ chính xác nội suy tại recall rank r
  + : độ chính xác lớn nhất xét giữa các recall rank với

Sử dụng công thức trên, ta tính độ chính xác nội suy cho 11 điểm recall 0.0, 0.1, 0.2, … 1.0. Độ chính xác nội suy được biểu diễn bằng đường bằng đỏ trong biểu đồ 1.

# THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN PHẦN MỀM

**Mã nguồn:** [**https://github.com/jonathanha52/VectorSpace-IR-Model/tree/replaced**](https://github.com/jonathanha52/VectorSpace-IR-Model/tree/replaced)

Quy trình xây dựng hệ thống truy vấn của nhóm được thực hiện trên ngôn ngữ Python 3.8 do tính đơn giản về mặt cú pháp và tính quen thuộc từ những lần thực hiện đồ án trước đây. Kèm theo đó, nhóm sử dụng một số thư viện hỗ trợ của Python, bao gồm:

* json: Thư viện json được sử dụng để đọc, ghi file chỉ mục này.
* math: Trong quá trình lập chỉ mục, các hàm toán học được sử dụng thường xuyên trong quá trình đánh trong số các từ. Việc sử dụng các hàm có sẵn của thư viện math giúp giảm tải công việc.
* nltk 3.5: thư viện cung cấp các lớp và hàm ngôn ngữ tự nhiên, tham gia vào quá trình xử lí văn bản như tách từ, chuẩn hoá từ.
* os: Quá trình lập chỉ mục và truy vấn cần đọc đường dẫn đến vị trí lưu tập dữ liệu được lưu. Thư viện os là giúp việc đọc đường dẫn thực hiện được trên đa nền tảng.
* numpy: Mỗi văn bản và câu truy vấn có thể được biểu diễn bằng 1 vector đặc trưng. Sử dụng thư viện numpy để có thể thao tác trên vector này và đo mức độ tương đồng giữa câu truy vấn và văn bản.
* time: sử dụng trong quá trình đánh giá hiệu năng của mô hình bao gồm đo thời gian lập chỉ mục và thời gian thực hiện truy vấn.

Hệ thống được xây dựng theo hướng đối tượng bao gồm các class như sau:

1. **CorpusPreprocess**:

|  |
| --- |
| **CorpusPreproces** |
| +path: string  +id: hashmap  +processed: hashmap  +listfile: array |
| +preprocess(path:string, lemma: boolean, stem: boolean, st: boolean)  - idmapping()  - process(lemma: boolean, stem: boolean, st: boolean) |

Class này chịu trách nhiệm gán id và tiền xử lí từng văn bản trong corpus. Các văn bản trong corpus đầu tiên sẽ được gán id bằng hàm **idmapping** và lưu vào hashmap ***id***, sau đó mỗi văn bản trong corpus được tiền xử theo các bước ở phần 2.2.2 trong hàm **process**. Hai hàm này sẽ được gọi thông qua giao diện là hàm **preprocess**. Sau khi tiền xử lí, nội dung đã được tiền xử lí sẽ được map với id của văn bản tương ứng trong hashmap ***processed***. Cuối cùng, hashmap *id* và *processed* sẽ được lưu vào hai file json có tên *id.json* và *processed.json* cùng vị trí với corpus để chuẩn bị cho bước lập chỉ mục.File id.json và process.json có cấu trúc tương ứng như sau:

|  |
| --- |
| **id.json** |
| {  <id> : <doci>,  <doci> : < id>  } |
| **processed.json** |
| {  <id> : [<term1>, <term2>,…,<termn>  } |

1. **CorpusIndexing**

|  |
| --- |
| **CorpusIndexing** |
| +doc: hashmap  +index: hashmap  +doccount: int |
| +indexing(path:string) |

Class CorpusIndexing thực hiện xây dựng IPL theo các bước ở phần 2.2.4. CorpusIndexing sẽ nhận tham số là *path* là đường dẫn đến vị trí corpus. Tại đây, class sẽ tìm 2 file id.json và process.json đễ thực hiện lập chỉ mục. IPL của corpus sẽ được lưu vào biến *index*, sau đó, thông qua thư viện json sẽ được lưu vào file *index.json* cùng vị trí với corpus. File *index.json* có cấu trúc như sau:

|  |
| --- |
| **index.json** |
| {  <term>:  ‘idf’ : <term’s idf>,  ‘posting’ : <term’s posting list>  } |

1. **QueryParser**

|  |
| --- |
| **QueryParser** |
| +processor: preprocess |
| +parse(query:string, lemma: boolean, stem: boolean, st: boolean) |

QueryParser nhận input là chuỗi kí tự tương ứng với query. Thông qua hàm parse, QueryParser sẽ thực hiện các bước tiền xử lí văn bản ở phần 2.2.2 và trả về một mảng các term đã được xử lí để thực hiện truy vấn.

1. **QuerySearch**

|  |
| --- |
| **QuerySearcher** |
| +index: hashmap  +id: hashmap  +path: string  +retrived: array |
| +open(path:string)  +search(query:array) |

QuerySearch sẽ truy xuất IPL của corpus thông qua hàm **open()**. Do không thể thao tác trực tiếp trên file, IPL của corpus, tức là file index.json, sẽ được lưu vào biến index. Sau đó hàm **search()** sẽ nhận tập các term đã được xử lí từ class QueryParser và tham chiếu đến biến *index* để thực hiện các bước truy vấn ở phần 2.2.6. Biến *retrived* được sử dụng để lưu và trả về kết quả truy vấn.

1. **preprocess**

|  |
| --- |
| **preprocess** |
| +tokenizer: nltk.word\_tokenize  +stemmer: SnowballStemmer  +lemmatizer: WordNetLemmatizer  +stopwords: array |
| +process(query:string)  + getPOSTag(treebank\_tag) |

preprocess là một class hỗ trợ, thực hiện các bước tiền xử lí văn bản cũng như truy vấn được nêu ở phần 2.2.2. Do tính tái sử dụng cao nên được tách thành một class riêng lẻ.

Tại đây, văn bản sẽ được tách token sử dụng hàm **word\_tokenize** của nltk. Các token nằm trong danh sách stop word sẽ được loại bỏ. Danh sách stop word sử dụng được liệt kê tại phụ 1 của bài báo cáo. Sau đó, tuỳ vào như cầu mà sẽ được stem bằng **SnowballStemmer** hoặc được lemmatize bằng **WordNetLemmatizer**. Nếu sử dụng WordNetLemmatizer thì token sẽ được hàm **getPOSTag** gắn nhãn part-of-speed trước khi thực hiện lemma.

# KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Mô hình sẽ được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: thời gian lập chỉ mục, thời gian thực hiện truy vấn và điểm mAP. Mô hình sẽ được so sánh với chính nó, khác biệt chính là việc sử lemmatizer và stemmer, có loại bỏ stop word và không loại bỏ stop word. Kết quả thực nghiệm được hiện trên máy có cấu hình: Window 10 SL, Intel Core i5-8250U 1.6GHz, 8GB RAM. Kết quả đánh giá có ảnh làm bằng chứng ở phụ lục 3.

1. mAP
2. Thời gian lập chỉ mục
3. Thời gian truy vấn

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

* Ảnh hưởng của lemmatizer và stemmer không đánh kể đối với điểm mAP nhưng ảnh hưởng đáng kể đối với quá trình truy vấn.
* Việc loại giữ lại stop word trong corpus làm ảnh hưởng xấu đến điểm mAP của hệ thống, đồng thời làm tăng thời gian lập chỉ mục cũng như truy vấn.
* Việc sử dụng stemmer làm tăng thời gian lập chỉ mục là kết quả nằm ngoài dự đoán vì về mặt lí thuyết, quá trình lemmatize sẽ tốn thời gian hơn stemming.

## Hướng phát triển

* Cải thiện cấu trúc lớp, áp dụng tính kế thừa thay vì tạo một đối tượng trong lớp quản lí.
* Thực hiện mở rộng query với hi vọng cải thiện điểm mAP.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]: Đại học Stanford, *Evaluation of ranked retrieval result*. Truy cập lúc: 12-2020. [Online]: [https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/evaluation-of-ran ked-retrieval-results-1.html](https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/evaluation-of-ran%20ked-retrieval-results-1.html)

[2]: Đại học Stanford, *Term frequency and weighting*. Truy cập lúc: 12-2020. [Online]: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/term-frequency-and-weighting-1.html>

[3]: Đại học Stanford*, Stemming and lemmatization*, Truy cập lúc: 12-2020. [Online]: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/stemming-and-lemmatization-1.html>

[4]:Wikipedia, *Information Retrieval.* Truy cập lúc: 12-2020. [Online]: <https://en.wikipedia.org/wiki/Information_retrieval>


[5]: Christopher, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schutze, *Introduction to Information retrieval,* Cambridge University Press, 2008

[6]: Wikipedia, *Vector space model.* Truy cập lúc: 25-1-2020. [Online]: <https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_space_model>

[7]: Đại học Pennsylvania, *Penn Treebank POS tag.* Truy cập lúc: 26-1-2021. [Online]: https://www.ling.upenn.edu/courses/Fall\_2003/ling001/penn\_treebank\_pos.html

# PHỤ LỤC

## Tập stop word sử dụng trong quá trình thực nghiệm




## Các nhãn POS phổ biến

Các nhãn POS được sử dụng trong dự án Treebank của đại học Pennsylvalnia[7]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Number | Tag | Description |
| 1 | CC | Coordinating conjunction |
| 2 | CD | Cardinal number |
| 3 | DT | Determiner |
| 4 | EX | Existential *there* |
| 5 | FW | Foreign word |
| 6 | IN | Preposition or subordinating conjunction |
| 7 | JJ | Adjective |
| 8 | JJR | Adjective, comparative |
| 9 | JJS | Adjective, superlative |
| 10 | LS | List item marker |
| 11 | MD | Modal |
| 12 | NN | Noun, singular or mass |
| 13 | NNS | Noun, plural |
| 14 | NNP | Proper noun, singular |
| 15 | NNPS | Proper noun, plural |
| 16 | PDT | Predeterminer |
| 17 | POS | Possessive ending |
| 18 | PRP | Personal pronoun |
| 19 | PRP$ | Possessive pronoun |
| 20 | RB | Adverb |
| 21 | RBR | Adverb, comparative |
| 22 | RBS | Adverb, superlative |
| 23 | RP | Particle |
| 24 | SYM | Symbol |
| 25 | TO | *to* |
| 26 | UH | Interjection |
| 27 | VB | Verb, base form |
| 28 | VBD | Verb, past tense |
| 29 | VBG | Verb, gerund or present participle |
| 30 | VBN | Verb, past participle |
| 31 | VBP | Verb, non-3rd person singular present |
| 32 | VBZ | Verb, 3rd person singular present |
| 33 | WDT | Wh-determiner |
| 34 | WP | Wh-pronoun |
| 35 | WP$ | Possessive wh-pronoun |
| 36 | WRB | Wh-adverb |

## Ảnh kết quả thực hiện đánh giá

Ghi chú: test1.py thực hiện stem và loại bỏ stop word, test2.py thực hiện lemmatize và loại bỏ stop word, vì lí do kĩ thuật mà nội dung test không được hiển thị



1. Quá tải thông tin (hoặc bùng nổ thông tin) là tình trạng tồn tại quá nhiều thông tin về một chủ đề, dẫn đến việc khó tiếp thu và đưa ra những quyết định về chủ đề đó. [↑](#footnote-ref-1)
2. SMART(System for the Mechanical Analysis and Retrieval of Text): hệ thống truy vấn thông tin được phát triển bởi đại học Cornell, nhiều khái niệm quan trọng trong lĩnh vực truy vấn thông tin được phát triển trong quá trình nghiên cứu hệ thống này. [↑](#footnote-ref-2)