**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**TRƯƠNG PHẠM NHẬT TIẾN – NGUYỄN MINH TRÍ**

**XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỊCH MÁY TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT**

**TP. HCM, NĂM 2020**

|  |
| --- |
| **TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**  **TRƯƠNG PHẠM NHẬT TIẾN – 1612689**  **NGUYỄN MINH TRÍ – 1612726**  **XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỊCH MÁY TỪ TIẾNG ANH SANG TIẾNG VIỆT**  **KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT**  **GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**  **TS. NGÔ HUY BIÊN**  **KHÓA 2016 - 2020** |

**NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

TpHCM, ngày ….. tháng ….. năm …..

Giáo viên hướng dẫn

[Kí tên và ghi rõ họ tên]

**NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN** …………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

Khóa luận đáp ứng yêu cầu của Khóa luận cử nhân CNTT.

TpHCM, ngày ….. tháng …… năm ……

Giáo viên phản biện

[Ký tên và ghi rõ họ tên]

**LỜI CẢM ƠN**

Tri ân thầy - Tiến sĩ Ngô Huy Biên, người đã luôn trực tiếp hướng dẫn, định hướng cho hướng đi của luận văn, góp ý giúp đỡ nhiệt tình chúng em trong các vấn đề về kiến thức, nội dung, cách thức trình bày đồng thời luôn tạo điều kiện thoải mái nhất để chúng em có thể hoàn thành khóa luận, chúng em xin gửi đến thầy lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến quý Thầy Cô trong khoa công nghệ thông tin của trường đại học Khoa Học Tự Nhiên đã tận tình giảng dạy nâng bước chúng em trong suốt gần 4 năm học vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em trong quá trình học tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp. Đồng thời chúng em cũng không quên gửi những lời cảm ơn chân thành đến những người thân trong gia đình và bạn bè đã giúp đỡ chúng em trong quá trình thực hiện luận văn.

Do trình độ nghiên cứu và thời gian có hạn, chúng em đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự góp ý và chỉ dẫn của quý Thầy Cô.

Cuối cùng, chúng em xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe quý Thầy Cô!

TpHCM, ngày . . . tháng . . . năm 2020

Sinh viên

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT**

|  |
| --- |
| **Tên Đề Tài:** Xây dựng mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt |
| **Giáo viên hướng dẫn:** TS. Ngô Huy Biên |
| **Thời gian thực hiện:** 20**/**11/2019 – 06/2020 |
| **Sinh viên thực hiện:**   * Trương Phạm Nhật Tiến -1612689 * Nguyễn Minh Trí -1612726 |
| **Loại đề tài:** Nghiên cứu và ứng dụng |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nội Dung Đề Tài:**   1. Trình bày lý thuyết nền tảng và giải pháp để xử lý việc dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 2. Xây dựng, thu thập dữ liệu và đào tạo mô hình để dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt. 3. Xây dựng một trang web demo việc sử dụng mô hình để dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt. | |
| **Kế Hoạch Thực Hiện:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Thời gian thực hiện** | **Công việc thực hiện** | **Người thực hiện** | | 20/11/2019 – 25/11/2019 | * Nhận đề tài * Xây dựng bản kế hoạch sơ bộ cho các công việc cần thực hiện | Tiến, Trí | | 26/11/2019 – 02/12/2019 | * Tìm hiểu và phân tích các yêu cầu về kiến thức cho đề tài * Khảo sát và dùng thử các hệ thống cung cấp dịch vụ mẫu có sẵn trên thị trường | Tiến , Trí | | 03/12/2019 – 05/12/2019 | * Thống nhất nội dung chính của ứng dụng demo việc sử dụng API | Tiến, Trí | | 06/12/2019 – 15/02/2019 | * Tìm hiểu lý thuyết nền tảng trong máy học * Tìm hiểu lý thuyết nền tảng trong dịch máy | Tiến, Trí | | 20/12/2019 – 26/12/2019 | * Executive summary * Project vision | Tiến, Trí | | 27/12/2019 – 02/01/2020 | * Tạo Ec2 * Tạo trello | Tiến, Trí | | 03/01/2020 – 10/01/2020 | * Viết release plan * Product backlog * Rise management | Tiến, Trí | | 11/01/2020 – 01/02/2020 | * Tìm hiểu về các thư việc Scikit-Learn, Tensorflow, Keras | Tiến, Trí | | 02/02/2020 – 15/02/2020 | * Tìm hiểu các model và kiến trúc, chạy thử các ví dụ để đánh giá | Tiến, Trí | | 16/02/2020 - 22/02/2020 | * Chạy thử mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác | Tiến, Trí | | 23/02/2020 - 29/02/2020 | * Thu thập dữ liệu ngôn ngữ * Viết chương 1 luận văn | Tiến, Trí | | 01/03/2020 - 06/03/2020 | * Chỉnh sửa dữ liệu ngôn ngữ * Tìm hiểu và xây dựng mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt * Chỉnh sửa chương 1 luận văn | Tiến, Trí | | 07/03/2020 - 15/03/2020 | * Huấn luyện mô hình * Viết chương 2 luận văn | Tiến, Trí | | 16/03/2020 - 21/03/2020 | * Cải tiến mô hình * Chỉnh sửa chương 2 luận vă | Tiến, Trí | | 22/03/2020 - 30/03/2020 | * Viết chương 3 luận văn * Chỉnh sửa chương 3 luận vă | Tiến, Trí | | 01/04/2020 - 07/04/2020 | * Xây dựng và triển khai hệ thống cung cấp dịch vụ web (API) * Viết chương 4 luận văn | Tiến, Trí | | 08/04/2020 - 15/04/2020 | * Xây dựng ứng dụng demo việc sử dụng API trên nền tảng web * Chỉnh sửa chương 4 luận văn | Tiến, Trí | | 16/04/2020 - 21/04/2020 | * Viết chương 5 luận văn * Chỉnh sửa chương 5 luận văn | Tiến, Trí | | 21/04/2020 - 30/04/2020 | * Hoàn thành luận văn * Chỉnh sửa và cải thiện hiệu năng ứng dụng dem | Tiến, Trí | | 01/05/2020 - 30/05/2020 | * Nâng cấp mô hình hoàn thiện hơn * Cải thiện hiệu năng hệ thống cung cấp dịch vụ web(API) | Tiến, Trí | | 03/06/2019 - 19/06/2019 | * Hoàn chỉnh cuốn luận văn | Tiến, Trí | | 20/06/2019 - 30/06/2019 | * Hoàn chỉnh slide trình bày * Hoàn chỉnh sản phẩm khoá luận | Tiến, Trí | | |
| **Xác nhận của GVHD** | **Ngày……tháng……năm……**  **SV Thực hiện** |

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU LUẬN VĂN 5](#_Toc46002839)

[1.1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 5](#_Toc46002840)

[1.2 LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI 6](#_Toc46002841)

[1.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN 10](#_Toc46002842)

[1.4 MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN 11](#_Toc46002843)

[Chương 2: LÝ THUYẾT NỀN TẢNG 12](#_Toc46002844)

[2.1 LÝ THUYẾN NỀN TẢNG CỦA DỊCH MÁY: 12](#_Toc46002845)

[2.1.1 Định nghĩa: 12](#_Toc46002846)

[2.1.1.1 Định nghĩa dịch máy: 12](#_Toc46002847)

[2.1.1.2 Word embeddings: 12](#_Toc46002848)

[2.1.1.2.1 Word2vec: 14](#_Toc46002849)

[2.1.1.2.2 Skip-gram: 14](#_Toc46002850)

[2.1.1.3 Continuous bag of words (CBOW) 15](#_Toc46002851)

[2.1.1.4 Thuật toán tìm kiếm tham lam và thuật toán tìm kiếm chùm tia (Greedy Search và Beam Search) 16](#_Toc46002852)

[2.1.1.5 Bleu Score 18](#_Toc46002853)

[2.1.2 Lý thuyết nền tảng mạng nơ-ron (Neural Network) 21](#_Toc46002854)

[2.1.2.1 Mô tả mạng nơ-ron: 21](#_Toc46002855)

[2.1.2.2 Hàm kích hoạt (Activation function) 23](#_Toc46002856)

[2.1.2.3 Lan truyền ngược (Back propagation) 26](#_Toc46002857)

[2.1.2.4 Học với lan truyền ngược 27](#_Toc46002858)

[2.1.2.5 Phương pháp giảm độ dốc với Gradient Descent và các biến thể 29](#_Toc46002859)

[2.1.2.5.1 Giảm độ dốc theo lô nhỏ (Mini-batch Gradient Descent) 29](#_Toc46002860)

[2.1.2.5.2 Phương pháp giảm dộ dốc với động lượng (Momentum) 30](#_Toc46002861)

[2.1.3 Các phương pháp huấn luyện mạng nơ-ron hiện đại 32](#_Toc46002862)

[2.1.3.1 Hàm kích hoạt đơn vị tuyến tính chỉnh lưu (Rectified Linear Unit) 32](#_Toc46002863)

[2.1.3.2 Phương pháp chuẩn hoá hàng loạt (Batch Nomalization) 34](#_Toc46002864)

[2.1.3.3 Phương pháp cắt giảm (Dropout) 35](#_Toc46002865)

[2.1.4 Các kiến trúc mạng nơ-ron hồi quy 36](#_Toc46002866)

[2.1.4.1 Mạng nơ-ron hồi quy (RNN – Recurrent Neural Network) 36](#_Toc46002867)

[2.1.4.2 Mạng bộ nhớ dài ngắn (Long Short Term Memory - LSTM) 39](#_Toc46002868)

[2.1.4.3 Mạng nơ-ron hồi quy hai chiều (Bidirectional Recurrent Neural Network – BiRNN) 42](#_Toc46002869)

[2.1.4.4 Mạng nơ-ron hồi quy sâu (Deep Recurrent Neural Network – Deep RNN) 43](#_Toc46002870)

[2.2 MÔ HÌNH DỊCH MÁY: 44](#_Toc46002871)

[2.2.1 Giới thiệu và đặt vấn đề 45](#_Toc46002872)

[2.2.2 Mô hình dịch máy Sequence to Sequence với cơ chế chú ý (Attention Mechanism) 47](#_Toc46002873)

[2.2.3 Mô hình ngôn ngữ (Language model) 49](#_Toc46002874)

[CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ TÀI 52](#_Toc46002875)

[3.1 TỔNG QUAN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC MÔ HÌNH 52](#_Toc46002876)

[3.2 GIẢI PHÁP BIỂU DIỄN TỪ 53](#_Toc46002877)

[3.2.1 Tổng quan về giải pháp 53](#_Toc46002878)

[3.2.2 Chi tiết giải pháp 54](#_Toc46002879)

[3.3 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỊCH MÁY 57](#_Toc46002880)

[3.3.1 Tổng quan về giải pháp 57](#_Toc46002881)

[3.3.2 Mô hình mạng nơ-ron hồi quy và khung huấn luyện 58](#_Toc46002882)

[3.4 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÁY CHỦ 60](#_Toc46002883)

[3.5 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG 60](#_Toc46002884)

[3.5.1 Thiết kế giao diện ứng dụng 61](#_Toc46002885)

[3.5.2 Thiết kế kiến trúc ứng dụng 61](#_Toc46002886)

[3.6 TỔNG KẾT 62](#_Toc46002887)

[CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI 63](#_Toc46002888)

[4.1 GIỚI THIỆU VỀ PYTHON VÀ THƯ VIỆN TENSORFLOW 63](#_Toc46002889)

[4.1.1 Python 63](#_Toc46002890)

[4.1.2 Tensorflow 64](#_Toc46002891)

[4.2 DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH 65](#_Toc46002892)

[4.3 CÀI ĐẶT 66](#_Toc46002893)

[4.3.1 Giới thiệu 66](#_Toc46002894)

[4.3.2 Cài đặt 66](#_Toc46002895)

[4.4 HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH 67](#_Toc46002896)

[4.4.1 Điều chỉnh num\_layer 68](#_Toc46002897)

[4.4.2 Điều chỉnh num\_hidden 68](#_Toc46002898)

[4.4.3 Điều chỉnh batch\_size 69](#_Toc46002899)

[4.5 ĐÓNG GÓI MÔ HÌNH 70](#_Toc46002900)

[4.6 XÂY DỰNG MÁY CHỦ (SERVER) 70](#_Toc46002901)

[4.7 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH VÀ GIẢI PHÁP 71](#_Toc46002902)

[4.8 TỔNG KẾT 71](#_Toc46002903)

[CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ 72](#_Toc46002904)

[5.1 KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC 72](#_Toc46002905)

[5.2 KẾT QUẢ MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN 73](#_Toc46002906)

[5.3 KẾT QUẢ HỆ THỐNG 73](#_Toc46002907)

[5.3.1 Môi trường phát triển 73](#_Toc46002908)

[5.3.2 Môi trường triển khai 76](#_Toc46002909)

[5.3.3 Chức năng đã cài đặt 76](#_Toc46002910)

[5.4 KẾT QUẢ ỨNG DỤNG WEB 76](#_Toc46002911)

[5.4.1 Môi trường phát triển 76](#_Toc46002912)

[5.4.2 Môi trường triển khai 77](#_Toc46002913)

[5.4.3 Chức năng đã cài đặt 77](#_Toc46002914)

[5.5 SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI CÁC MỤC TIÊU ĐẶT RA 77](#_Toc46002915)

[5.6 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 78](#_Toc46002916)

[LỜI KẾT 80](#_Toc46002917)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 81](#_Toc46002918)

**CHƯƠNG 1: GIỚ****I THIỆU LUẬN VĂN**

* 1. **GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI**

Trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều thiết bị công nghệ được áp dụng rộng rãi và phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong cuộc sống và hiện nay đang càng được quan tâm để mở rộng. Một trong những vấn đề đã và đang được phát triển đó chính là dịch máy. Trên thế giới có rất nhiều ngôn ngữ nói, viết khác nhau trên thế giới và sự khác biệt về ngôn ngữ là một trở ngại lớn trong hầu hết các mặt của đời sống. Sự khác biệt đó làm cho con người khó tiếp thu được các kiến thức đến từ các ngôn ngữ khác và nó cũng làm cho sự toàn cầu hoá bị tác động chậm lại.

Trên thế giới có khoảng bảy ngàn ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngôn ngữ lại bị phân hoá theo từng vùng miền, quốc gia mà cách viết cũng khác nhau dẫn đến sự hình thành phương ngữ lẫn các biến thể ngôn ngữ dẫn đến các dịch vụ dịch máy vì thế cũng bị hạn chế đi rất nhiều. Ở các nước phát triển trên thế giới đã có nhiều dịch vụ dịch máy được phát triển. Tuy nhiên, các dịch vụ này phụ vụ chủ yếu cho thị trường của họ nên những ngôn ngữ khác thì hạn chế hơn.

Vấn đề đặt ra khi sử dụng dịch vụ này, nhà phát triển ứng dụng chỉ quan tâm về độ hiệu quả của dịch vụ cho cặp ngôn ngữ đang sử dụng mang lại lợi ích trực tiếp cho họ.

Vì thế, con người mong muốn có thêm những công cụ hỗ trợ họ một phần giúp họ có thể tạm thời bỏ qua sự khác biết ngôn ngữ khác nhau để hoàn thành một mục đích của họ. Từ đó các dịch vụ về ngôn ngữ được ra đời và phát triển một cách nhanh chóng.

Trong những năm gần đây, dịch máy đóng vai trò như một công cụ hỗ trợ con người có thể bỏ qua rào cản ngôn ngữ để cập nhật thông tin từ nhiều nguồn khác nhau một cách dễ dàng. Nó đã giúp con người rất nhiều trong các công việc học tập và làm việc một cách hiệu quả hơn.

Nếu như ngày xưa để hiểu được một câu tiếng Anh bạn có thể cần phải tra trong từ điển dày cộm tốn thời gian và không hiệu quả. Thế nhưng ngày nay với các phần mềm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt online, bạn sẽ dễ dàng tra cứu ý nghĩa của các từ, câu, đoạn văn bản mình cần trong thời gian ngắn gần như là ngay lập tức.

Với sự phát triển kinh tế và toàn cầu hoá, các dịch vụ dịch cũng như các ứng dụng sử dụng dịch vụ này không chỉ hấp dẫn người sử dụng mà còn thu hút giới công nghệ trên thế giới. Một dịch vụ dịch máy thường sở hữu những đặc điểm nổi bật như:

* Sử dụng hoàn toàn miễn phí, kho từ phong phú.
* Phần mềm hỗ trợ dịch với độ chính xác cao.
* Sử dụng phần mềm một cách dễ dàng.
* Đôi khi không cần kết nối mạng, người dùng vẫn có thể sử dụng các chức năng phiên dịch từ của những ứng dụng này.
* Trợ giúp tự nhiên nhất cho người sử dụng.
* Tiềm năng kinh doanh lợi nhuận cũng rất to lớn.

Từ đó, việc dịch máy và các ứng dụng sử dụng dịch máy đã đem lại một lợi ích khổng lồ trong cuộc sống của con người.

* 1. **LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI**

Nhằm mục đích phát triển kiến thức của bản thân, nhóm sinh viên quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt” để tìm hiểu thêm các kiến thức, có sản phẩm mang ý nghĩa thực tế và có tiềm năng trong tương lai. Đề tài cũng cung cấp cho nhóm sinh viên cơ hội học tập các kiến thức mới, lĩnh vực mới. Nhóm sinh viên cũng mong tạo ra một nền tảng để phát triển tiếng Việt sau này và giảm bớt sự phụ thuộc hiện nay vào các công ty nước ngoài.

Ngoài ra việc lựa chọn đề tài này giúp nhóm sinh viên có thêm các kiến thức về các thư viện, các mã nguồn mở là những nguồn tài liệu quý giá đối với nhóm sinh viên. Với các lợi ích kể trên và sau khi thực hiện luận, nhóm sinh viên sẽ có thêm hiểu biết về các quy trình phát triển dự án thực , không những thế nhóm sinh viên còn được học hỏi các kiến thức nền tảng và chuyên sâu liên quan đến dịch máy. Chính những điều đó sẽ là nền tảng giúp nhóm sinh viên phát triển hơn trong con đường học tập cũng như trong công việc của nhóm sinh viên.

Như đã trình bày ở trên, các ứng dụng sử dụng dịch vụ dịch máy ngày càng thu hút sự đầu tư và các nhà phát triển phần mềm lẫn người sử dụng phần mềm. Việt Nam đang đi trên con đường toàn cầu hoá nên thị trường Việt Nam là một thị trường đầy tiềm năng. Nhu cầu học tiếng Anh của các học sinh, sinh viên cũng như người dân là rất lớn. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều các công cụ miễn phí cũng như thu phí nhưng những ứng dụng này cũng có một số ưu điểm cũng như khuyết điểm của nó.

Với các lý do trên, nhóm sinh viên quyết định chọn đề tài “Xây dựng mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt” để tạo do một dịch vụ miễn phí và độ chính xác tạm chấp nhận được để phục vụ cho cộng đồng.

**Google Translate**

Đây là một sản phẩm rất hữu ích của Google và là phần mềm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt đầu tiên được rất nhiều người sử dụng cho các nhu cầu như là học tập.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

**Ưu điểm:**

* Google Translate có giao diện dễ nhìn, dễ sử dụng, đặc biệt có độ chính xác khá cao.
* Có thể sử dụng phầm mềm này trên máy tính, điện thoại hay cả máy tính bảng.
* Miễn phí và dịch được nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới.

**Nhược điểm:**

* Để sử dụng phần mềm này cần phải có kết nối mạng cho thiết bị hoặc phải tải bộ dữ liệu để dùng khi không có mạng.
* Chỉ hiển thị giới hạn 5000 từ mỗi lần và cắt đoạn chưa hợp lí.

**Link tham khảo:** <https://translate.google.com>

**Microsoft Translator**

Nối tiếp Google, Microsoft cũng như cho ra đời phần mềm dịch trực tuyến của riêng mình.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

**Ưu điểm:**

* Giao diện dễ nhìn, độ chính xác cao.
* Có thể sử dụng trên các thiết bị khác nhau như: máy tính, điện thoại.
* Sử dụng miễn phí và dịch được nhiều ngôn ngữ..

**Nhược điểm:**

* Cần có kết nối mạng cho thiết bị.
* Chỉ giới hạn 5000 từ và không tự cắt đoạn văn bản để dịch tiếp.
* Giao diện không cân đối.

**Link tham khảo:** <https://www.bing.com/translator>

**Cambridge Dictionary Translate**

Phần mềm này được xuất bản bởi Đại học Cambridge.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

**Ưu điểm:**

* Dịch được 23 ngôn ngữ.
* Có thể tự động phát hiện ngôn ngữ.
* Kết quả có độ chính xác cao.

**Nhược điểm:**

* Miễn phí tối đa 160 từ trong một lần dịch và 2000 từ trên một ngày.
* Cần phải qua một bước trung gian là ấn nút “Dịch” để thực hiện dịch.
* Cần có kết nối mạng có thiết bị.

Link tham khảo: <https://dictionary.cambridge.org/vi/translate>

* 1. **HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA LUẬN VĂN**

Trong công cuộc phát triển dịch máy, có rất nhiều phương pháp đã được nghiên cứu và áp dụng đem lại thành công nhất định. Trong sự phát triển của dịch máy, có cách tiếp cận chủ yếu là dịch chuyển đổi, lịch liên ngữ và dịch dựa trên dữ liệu. Trong đó, dịch máy thống kê, một trong những phương pháp theo cách tiếp cận dựa trên dữ liệu, hiện đang là một hướng pháp triển đầy tiềm năng, thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu.

Ưu điểm vượt trội của phương pháp dịch máy thống kế là thay vì xây dựng các quy luật, từ điển được chuyển đổi bằng tay, nó tự động thiết lập các quy luật, từ điển dựa trên kết quả thống kê có được từ kho ngữ liệu. Chính vì thế nên dịch máy thống kê có tính linh hoạt cao có thể áp dụng được cho bất kì cho một cặp ngôn ngữ ngẫu nhiên. Dịch máy thống kê hiện nay có 3 hướng tiếp cận chính đó là: dịch máy thống kê theo đơn vị từ, dựa trên đơn vị cụm từ và dựa trên cú pháp.

Tuy nhiên các phươn pháp này vẫn có những hạn chế do sự thiếu hụt về thông tin ngôn ngữ. Mô hình dịch thống kê vẫn chưa giải quyết được một số vấn đề còn sai sót như trật tự từ, khả năng chọn cụm từ phù hợp.

Dịch máy bằng nơ-ron (Neural machine translation: NMT) là một cách tiếp cận dịch máy sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo lớn để dự đoán chuỗi từ được dịch,bằng cách mô hình hóa toàn bộ các câu văn trong một mạng nơ-ron nhân tạo duy nhất.

Dịch máy bằng nơ-ron yêu cầu bộ nhớ ít hơn so với các mô hình dịch máy thống kê truyền thống (SMT). Hơn nữa, không giống như các hệ thống dịch thuật thông thường, tất cả các phần của mô hình dịch thuật nơ-ron được đào tạo cùng lúc với nhau (từ câu ngôn ngữ này sang câu ngôn ngữ khác) để tối đa hóa hiệu suất dịch thuật.

Luận văn sử dụng phương pháp dịch máy sử dụng phương pháp dịch máy thần kinh để tiếp cận hoàn toàn dựa trên ngữ liệu nên nó hoàn toàn độc lập với ngôn ngữ. Những tham số thống kê thu được từ việc huấn luyện trên ngữ liệu song ngữ sẽ được sử dụng cho các lần dịch sau.

Để hoàn thành luận văn, nhóm sinh viên tiến hành xây dựng một mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt và có ứng dụng thử nghiệm để đánh giá mô hình.

* 1. **MỤC TIÊU CỦA LUẬN VĂN**

Để hoàn thành tốt đề tài luận văn, bản luận văn và sản phẩm cuối cùng của nhóm sinh viên sẽ đảm bảo các mục tiêu sau đây:

* Trình bày lý thuyết nền tảng và giải pháp để xử lý việc dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
* Xây dựng, thu thập dữ liệu và đào tạo mô hình để dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
* Xây dựng trang web demo việc sử dụng mô hình để dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt
* Viết 120 trang luận văn trình bày các nội dung liên quan theo đúng chuẩn nhà trường yêu cầu và có trích dẫn tài liệu liệu tham khảo một cách chi tiết và đầy đủ.
  1. **PHẠM VI ĐỀ TÀI**

Sản phẩm được tại ra hướng đến những người có mong muốn sử dụng các công cụ dịch.

* Sản phẩm chỉ cung cấp dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
* Sản phẩm yêu cầu kết nối internet để sử dụng.
* Sản phẩm luận văn sẽ được áp dụng và mở rộng các thư viện có sẵn cũng như các cặt thô để đáp ứng yêu cầu nhằm đặt được các mục tiêu đã đặt ra.

# Chương 2: LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

* 1. **LÝ THUYẾN NỀN TẢNG CỦA DỊCH MÁY:**

Trong lịch sử phát triển của tác vụ dịch ngôn ngữ, đã có nhiều phương pháp được đưa ra và cũng mang lại những kết quả nhất định.

**Dịch trực tiếp:**

Tiếp cận dịch trực tiếp được áp dụng vào các chương trình dịch từ sớm nhất so với các hướng tiếp cận khác, đây là hướng tiếp cận được sử dụng và phát triển khá thành công trong hệ thống dịch Mark II (1964). Dịch trực tiếp là phương pháp phát triển cho cặp ngôn ngữ cụ thể, tiến trình dịch là một quá trình biến đổi từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích dựa trên từ điển song ngữ và một số quy tắc từ vựng kết hợp với một số quy tắc xử lý ngữ pháp đơn giản. Sơ đồ hệ dịch trực tiếp được thể hiện ở mô hình dưới đây:

A picture containing clock

Description automatically generated

Hình 2a: Sơ đồ hệ dịch trực tiếp

Các hệ dịch trực tiếp có ưu điểm là đơn giản và có tốc độ nhanh. Phương pháp rất thích hợp với việc dịch trong những lĩnh vực chuyên môn (không có nhiều nhập nhằng về ngữ nghĩa) và cho kết quả khá tốt khi áp dụng cho các cặp ngôn ngữ có nhiều điểm tương đồng về ngữ pháp và từ vựng (như tiếng Pháp và tiếng Anh,...). Với những cặp ngôn ngữ ít tương đồng hơn (tiếng Anh, Việt), hoặc với nguồn có không gian nghĩa mở (như các tác phẩm văn học), cách tiếp cận này tỏ ra thiếu hiệu quả.

**Dịch chuyển đổi:**

Dịch chuyển đổi cú pháp thực hiện phân tích cú pháp câu được nhập vào và sau đó áp dụng những luật ngôn ngữ và từ vựng (hay còn được gọi là những luật chuyển đổi) để ánh xạ thông tin văn phạm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Do đó, không thể giải quyết các trường hợp nhập nhằng ngữ nghĩa của câu có cùng cấu trúc nhưng khác nghĩa nhau.

So với dịch trực tiếp, các hệ thống dịch chuyển đổi đi xa hơn các hệ dịch trực tiếp trong việc phân tích ngữ pháp (và ngữ nghĩa) của ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Đầu tiên, hệ dịch chuyển đổi tiến hành phân tích ngữ pháp trong ngôn ngữ nguồn, sau đó cố gắng chuyển đổi sáng cấu trúc ngữ pháp tương đương ở ngôn ngữ đích và cuối cùng sinh câu đích từ cấu trúc ngữ pháp đã chuyển đổi. Sơ đồ hoạt động của hệ dịch chuyển đổi được thể hiện ở mô hình dưới đây:

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2b: Sơ đồ hệ dịch chuyển

Ta có thể nhận thấy một vài đặc điểm của sơ đồ trên :

* + Sự phụ thuộc nặng nề của quá trình dịch đối với ngôn ngữ nguồn. Cây cú pháp của ngôn ngữ nguồn quyết định cách thức biên dịch văn bản sang ngôn ngữ đích. Điều này dẫn đến sự suy biến của bước tổng hợp : ta không thấy có khối tổng hợp cú pháp của ngôn ngữ đích. Công đoạn phức tạp nhất chính là phân tích cú pháp. Kết quả là phải cần rất nhiều quy tắc dịch (cho những tình huống khác biệt giữa hai ngôn ngữ) kéo theo rất nhiều quy tắc phân tích văn phạm (có dạng tương tự nhau trên ngôn ngữ nguồn nhưng khác nhau về luật dịch sang ngôn ngữ đích)
  + Dữ liệu chỉ sử dụng được cho dịch một chiều và cho một cặp ngôn ngữ. Để dịch ngược lại ta phải xây dựng lại toàn bộ hệ quy tắc và từ vựng.

**Dịch máy thống kê:**

Tiếp cận dịch máy dựa trên thống kê xuất hiện vào cuối những năm 1980, được đề xuất bởi trung tâm nghiên cứu IBM TJ Watson với hệ dịch máy Anh-Pháp Candide. Ý tưởng dịch máy bằng thống kê rất đơn giản và thuần túy toán học: Thay vì xây dựng các từ điển, các quy luật chuyển đổi bằng tay, hệ dịch này tự động xây dựng các từ điển, các quy luật dựa trên thống kê. Cách tiếp cận này không đòi hỏi sự phân tích sâu về ngôn ngữ, chúng thực hiện hoàn toàn tự động các quá trình phân tích, chuyển đổi, tạo câu dựa trên kết quả thống kê có được từ kho ngữ liệu (corpus).

Ý tưởng đằng sau dịch máy thống kê đến từ lý thuyết thông tin. Tài liệu được dịch theo phân bố xác suất đó e là ngôn ngữ đích (ví dụ, Tiếng Việt) dịch từ f là ngôn ngữ nguồn (ví dụ, Tiếng Anh).

Các vấn đề của mô hình phân phối xác suất đã được tiếp cận theo một số cách. Một cách tiếp cận trực quan là áp dụng định lý Bayes, đó là :

trong đó là xác suất để chuỗi nguồn f là bản dịch của chuỗi đích e, xác suất này gọi là mô hình dịch, và là xác suất chuỗi e thực sự xuất hiện trong ngôn ngữ đích, xác suất này gọi là mô hình ngôn ngữ. Phân tích này giúp tách các vấn đề thành hai bài toán con. Bản dịch tốt nhất được tìm bằng cách chọn ra bản có xác suất cao nhất:

Để áp dụng phương pháp này một cách đầy đủ, cần thực hiện việc tìm kiếm trên tất cả các chuỗi của ngôn ngữ đích. Khối lượng tìm kiếm này rất lớn, và nhiệm vụ thực hiện tìm kiếm hiệu quả là công việc của một bộ giải mã dịch máy, sử dụng nhiều kỹ thuật để hạn chế không gian tìm kiếm nhưng vẫn giữ chất lượng dịch thuật chấp nhận được.

Phương pháp dịch dựa trên thống kê đòi hỏi phải có một tập dữ liệu cực lớn các câu tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích để có thể ra kết quả thống kê chính xác, đây là trở ngại lớn cho các đề án dịch theo đuổi phương pháp này vì việc xây dựng kho ngữ liệu lớn như vậy đòi hỏi công sức, chi phí rất lớn nên khó áp dụng cho ngôn ngữ tiếng Việt.

Ở chương 1, nhóm sinh viên đã đề xuất sử dụng phương pháp dịch máy thần kinh để tiếp cận yêu cầu ít ngữ liệu và độc lập với ngôn ngữ. Trong luận văn, nhóm sinh viên thực hiện xây dựng mô hình dịch máy Sequence to Sequence sử dụng Attention Mechanism (cơ chế chú ý) và kết hợp với mô hình ngôn ngữ để phát triển mô hình. Sau đây nhóm sinh viên sẽ trình bày các kiến thức liên quan được ghi lại trong quá trình thực hiện luận văn để xây dựng một mô hình dịch máy.

* + 1. **Định nghĩa:**

Phần này trình bày một số khái niệm cốt lõi về dịch máy, các mô hình ngôn ngữ và phương pháp học theo đặc trưng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Neural Language Processing).

* + - 1. **Định nghĩa dịch máy:**

Dịch máy (machine translation) là một quá trình thay đổi văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác (gọi là ngôn ngữ đích) một cách tự động, không có sự can thiệp của con người trong quá trình dịch.

* + - 1. **Word embeddings:**

Xử lý đầu vào cho bài toán dịch máy là một bước rất quan trọng, các thuật toán, vì các kiến trúc Machine learning, Deep learning chúng chỉ có thể hiểu được đầu vào ở dạng là số nên cần chuyển đầu vào ở dạng văn bản sang dạng số để chúng có thể hiểu được.

Nhưng nếu chỉ đơn giản biểu diễn từ bằng một con số có thể dẫn đến sai lệch mối quan hệ ngữ nghĩa giữa các từ. Ví dụ như nếu đánh dấu “mèo” là số 1 và “chó” là số 2, như vậy “mèo” + “mèo” = “chó”.

Một kỹ thuật đơn giản được sử dụng để khác phục là One-hot vector, chúng chuyển các từ thành vector có số chiều bằng số từ của bộ từ vựng đầu vào, trong đó chỉ có duy nhất một phần tử bằng 1 (các phần tử khác bằng 0) tương ứng với vị trí từ đó trong bộ từ vựng. Tuy nhiên cách biểu diễn này là số chiều của vector lại rất lớn, ảnh hưởng đến quá trình xử lý và lưu trữ.

A picture containing video, game, remote, white

Description automatically generated

Hình 2.1: Hình mô tả cách mã hóa one-hot-vector

(Nguồn: Leonardo Barazza)

Một cách khác là xử dụng vector ngẫu nhiên, mỗi từ được biểu thị bằng một vector có giá trị các chiều là ngẫu nhiên, mỗi từ là một điểm trong không gian 3D, do đó làm giảm số chiều vector, tuy nhiên nó lại không biểu diễn quan hệ tương đồng giữa các từ.

Sử dụng Word embeddings được coi là cách tốt nhất để thể hiện các từ trong văn bản nó cũng gán mỗi từ với một vector nhưng các vector được tính toán để biểu diễn quan hệ tương đồng giữa các từ.

Word embeddings có 2 model nổi tiếng là Word2vec và Glove.

Ví dụ bảng sau đây mô tả tóm tắt cách biểu diễn từ của Word embedding:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Man | Woman | King | Queen | Apple | Orange |
| Gender | -1 | 1 | -0.95 | 0.97 | 0.00 | 0.01 |
| Royal | 0.01 | 0.02 | 0.93 | 0.95 | -0.01 | 0.00 |
| Age | 0.03 | 0.02 | 0.7 | 0.69 | 0.03 | -0.02 |
| Food | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.95 | 0.97 |
| Etc … |  |  |  |  |  |  |

Bảng 1: Mô tả biểu diễn word embedding

Từ bảng trên ta biểu diễn từ “Gender” thành một vector (-1, 1, -0.95, 0.97, 0.00, 0.01) thể hiện sự tương đồng với các từ. Các giá trị trong vector càng xa 0 thì sự phụ thuộc hay tương đồng càng mạnh. Như từ “Gender” tương đồng mạnh với từ “Man”, “Woman”, “King”, “Queen” vì những từ này cũng chỉ rõ giới tính (gender). Ngược lại từ “Gender” không tương đồng với từ “Apple” và “Orange”, giá trị trong vector ứng với hai từ này gần bằng 0 vì “Apple” và “Orange” là hai loại quả và không có liên quan gì đến “Gender”.

* + - * 1. **Word2vec:**

Word2vec là một model unsupervised learning nó dùng để thể hiện mỗi quan hệ giữa các từ, nó được kết hợp từ hai thuật toán Skip-gram và Continuous bag of words (CBOW).

* + - * 1. **Skip-gram:**

Ý tưởng chính của mô hình này là xác định các từ xung quanh từ mục tiêu trong một khoảng nhất định gọi là ‘window’.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 1.2: Hình Mô Tả Trainning Với Window Bằng 2.

(Nguồn: Leonardo Barazza)

Đối với Skip-gram, đầu vào là từ đích, trong khi đầu ra là các từ xung quanh từ đích. Tất cả dữ liệu đầu vào và đầu ra có cùng kích thước được mã hóa bằng one-hot. Mạng chứa một lớp ẩn có kích thước bằng kích thước nhúng, nhỏ hơn vector đầu vào và đầu ra. Ở cuối lớp đầu ra, một hàm kích hoạt softmax được áp dụng sao cho mỗi phần tử của vector đầu ra mô tả khả năng một từ cụ thể sẽ xuất hiện trong ngữ cảnh.

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2.3: Hình mô tả cấu trúc mạng của Skip-gram

(Nguồn <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/06/word-embeddings-count-word2veec/>)

Với skip-gram, kích thước biểu diễn từ giảm từ kích thước bằng số từ trong bộ từ vựng xuống bằng chiều dài lớp ẩn. Hơn nữa các vector có ý nghĩa nhiều hơn về mặt mô tả mối quan hệ giữa các từ.

* + - 1. **Continuous bag of words (CBOW)**

Ngược lại với Skip-gram nó hoán đổi đầu vào và đầu ra, ý tưởng của thuật toán CBOW là đưa ra một bối cảnh và cho biết từ nào có khả năng xuất hiện nhiều nhất trong đó.

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2.4: Mô Tả Mạng CBOW

(Nguồn <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/06/word-embeddings-count-word2veec/>)

* + - 1. **Thuật toán tìm kiếm tham lam và thuật toán tìm kiếm chùm tia (Greedy Search và Beam Search)**

Trong dịch máy mô hình phải chọn câu văn phù hợp nhất thay vì để mô hình tạo ra từng từ một. Thông thường việc lựa chọn câu đầu ra được thực hiện bởi các thuật toán tìm kiếm: Greedy Search hoặc Beam Search.

Thuật toán Greedy Search chọn một ứng cử viên tốt nhất làm chuỗi đầu vào cho mỗi bước thời gian(ứng cử viên có xác suất cao nhất). Chọn chỉ một ứng cử viên tốt nhất có thể phù hợp với bước thời gian hiện tại, nhưng khi xây dựng câu đầy đủ, nó có thể là một lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên thì xác suất cao nhất ở bước hiện tại chưa chăc sẽ cho ra xác xuất cao nhất ở bước tiếp theo, vậy nên thay vì chỉ giữ 1 kết quả có xác xuất cao nhất thuật toán sẽ giữ lại k kết quả có xác suất cao nhất và đó chính là Beam Search.

Thuật toán Beam Search chọn nhiều lựa chọn thay thế cho chuỗi đầu vào tại mỗi dấu thời gian dựa trên xác suất có điều kiện. Số lượng nhiều lựa chọn thay thế phụ thuộc vào một tham số gọi là Beam Width B. Ở mỗi bước thời gian, tìm kiếm chùm tia chọn B số lựa chọn thay thế tốt nhất với xác suất cao nhất là lựa chọn khả dĩ nhất cho bước thời gian(ví dụ với Beam Width B = 2 thì tại mỗi bước thời gian sẽ chọn ra 2 ứng cử viên có xác suất cao nhất làm đầu vào cho bước thời gian tiếp theo (t). Sau đó lại tiếp tục chọn 2 ứng cử viên ở bước thời gian tiếp theo (t+1) làm đầu vào ở bước thời gian t+2. Cứ như vậy cho đến cuối cùng ta sẽ thu được 3 kết quả và chọn ra kết quả từ đó). Thuật toán Beam Search nếu có Beam Width B = 1 thì nó trở thành thuật toán Greedy Search. Beam Width B = 10 thường được sử dụng và mang lại hiệu quả đủ tốt. Thuật toán tìm kiếm chùm tia được minh hoạ như hình 2.5.

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2.5: Mô tả thuật toán tìm kiếm chùm tia (Beam search) hoạt động với beam-width = 2.

(Nguồn: <https://d2l.ai/chapter_recurrent-modern/beam-search.html>)

Ví dụ như hình 2.5, thuật toán sử dụng độ rộng là 2 nên ở bước đầu tiên thuật toán giữ lại hai từ có xác xuất cao nhất là ‘A’ và ‘C’. Đến bước thứ hai, thuật toán sẽ dự đoán từ tiếp theo với điều kiện từ đầu tiên là ‘A’ hoặc ‘C’ và chọn hai từ có xác xuất cao nhất là ‘B’ và ‘E’ tạo thành hai từ ghép “AB” và “CE”. Đến bước cuối cùng, thuật toán tính xác xuất hai từ có xác xuất cao nhất tiếp theo với điều kiện hai từ phía trước là “AB” hoặc “CE” và kết quả là “D”. Từ đó với độ rộng là 2 ta được hai câu với xác xuất cao nhất là “ABD” và “CED”.

Trong thực tế người ta thường dùng thuật toán tìm kiếm chùm tia với độ rộng là 10 cho bài bài toán dịch máy hoặc cao hơn với các bài toán khác, sử dụng độ rộng lớn cho kết quả càng cao nhưng sẽ tốn nhiều tài nguyên để tính toán hơn.

Ngoài ra, khi tìm ra được số câu ứng với độ rộng của thuật toán ta có thể lấy câu có xác xuất cao nhất hoặc kết hợp với mô hình ngôn ngữ để chọn ra câu có độ phù hợp nhất.

* + - 1. **Bleu Score**

BLEU là một thuật toán để đánh giá chất lượng văn bản đã được dịch bằng máy từ ngôn ngữ tự nhiên này sang ngôn ngữ tự nhiên khác. Chất lượng được coi là sự tương ứng giữa đầu ra của máy và của con người: "bản dịch máy càng gần với bản dịch chuyên nghiệp của con người thì càng tốt" - đây là ý tưởng trung tâm của BLEU.

Bilingual Evaluation Understudy Score hay ngắn gọn là BLEU score là một thang điểm được dùng phổ biến trong đánh giá Machine Translation. BLEU được Kishore Papineni và cộng sự đề xuất lần đầu vào năm 2002 qua bài nghiên cứu "a Method for Automatic Evaluation of Machine Translation".

BLEU được tính dựa trên số lượng n-grams[1] giống nhau giữa câu dịch của mô hình (output) với các câu tham chiếu tương ứng (reference) có xét tới yếu tố độ dài của câu.

Số n-grams tối đa của BLEU là không giới hạn, nhưng vì xét về ý nghĩa, cụm từ quá dài thường không có nhiều ý nghĩa, và nghiên cứu cũng đã cho thấy là với 4-gram, điểm số BLEU trung bình cho khả năng dịch thuật của con người cũng đã giảm khá nhiều nên n-grams tối đa thường được sử dụng là 4-gram.

BLEU được chia làm hai loại chính đó là: BLEU cá nhân và BLEU tích luỹ.

BLEU cá nhân được tính với từng n-gram riêng lẻ:

BLEU tích luỹ được tính bằng cách tổng hợp các BLEU cá nhân riêng lẻ lại với nhau:

Trong đó:

* BP là brevity penalty dùng để phạt các câu có độ dài ngắn (vì khi các câu có độ dài ngắn thì điểm sẽ dễ cao hơn các câu dài).

Với c là độ dài câu được dịch từ hệ thống và r là độ dài câu tham chiếu.

* Wn là trọng số ứng với các loại BLEU cá nhân.
* Pn là điểm BLEU cá nhân.
* Log ở đây ứng với cơ số e.

Ví dụ:

Ta có câu tham chiếu và câu được dịch từ hệ thống dịch máy như sau:

* REF “The cat is on the mat” – câu tham chiếu.
* MT: “The cat the cat on the mat ” – câu được dịch từ hệ thống.
  + Với BLEU-1 (1-gram) ta tính như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Count (MT) | Count-Clip (REF) |
| The | 3 | 2 |
| Cat | 2 | 1 |
| On | 1 | 1 |
| mat | 1 | 1 |

BLEU-1 = 5/7.

* + Với BLEU-2 (2-gram):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Count (MT) | Count-Clip (REF) |
| The cat | 2 | 1 |
| Cat the | 1 | 0 |
| Cat on | 1 | 0 |
| On the | 1 | 1 |
| The mat | 1 | 1 |

BLEU-2 = 3/6

* + Với BLEU-3 (3-gram):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Count (MT) | Count-Clip (REF) |
| The cat the | 1 | 0 |
| Cat the cat | 1 | 0 |
| The cat on | 1 | 0 |
| Cat on the | 1 | 0 |
| On the mat | 1 | 1 |

BLEU-3 = 1/5

* + Với BLEU-4 (4-gram):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Count (MT) | Count (REF) |
| The cat the cat | 1 | 0 |
| Cat the cat on | 1 | 0 |
| The cat on the | 1 | 0 |
| Cat on the mat | 1 | 0 |

BLEU-4 = 0/4 = 0.

Phía trên là cách tính điểm BLEU cá nhân, sau đây nhóm sinh viên sinh trình bày tính điểm BLEU tích luỹ 3-gram và 4-gram.

Ta đã có p1 = 5/7, p2 = 3/6, p3 = 1/5, p4 = 0.

Điểm BLEU tích luỹ 3-gram (ta chỉ sử dụng BLEU-1, BLEU-2, BLEU-3):

* Vì độ dài của câu MT > độ dài câu REF nên ta có BP = 1.
* Wn = 1/N = 1/3 (vì tại đây ta sử dụng N = 3).

Từ đó, ta có điểm BLEU = = 0.467.

Điểm BLEU tích luỹ 4-gram (ta sử dụng BLEU-1, BLEU-2, BLEU-3, BLEU-4):

* Vì độ dài của câu MT > độ dài câu REF nên ta có BP = 1.
* Wn = 1/N = 1/4 (vì tại đây ta sử dụng N = 4).

Từ đó, ta có điểm BLEU = = 0 (vì ln0 không xác định, nên ta gán cho nó bằng một số rất nhỏ để có thể tính toán).

* + 1. **Lý thuyết nền tảng mạng nơ-ron (Neural Network)**
       1. **Mô tả mạng nơ-ron:**

Mạng nơ-ron là một tập hợp các mô hình toán học được được xây dựng dựa trên tập hợp các nút, được kết nối với các hàm kích hoạt phi tuyến tính cùng các tham số có khả năng học. Mạng nơ-ron hiện là mô hình phổ biến nhất được sử dụng cho các ứng dụng máy học trong một loạt các lĩnh vực như thị giác máy tính, nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên,…

Một tế nào (nút) của mạng nơ-ron là một hàm của tập các trọng số tương ứng với các giá trị đầu vào (inputs) .

Trong đó:

* : trọng số của đầu vào
* 𝑎: hàm kích hoạt (activation function)
* 𝑏: độ sai lệch (bias)

Ta sẽ sử dụng kí hiệu ma trận để làm đơn giản cách thể hiện, trong đó mỗi tế bào nơ-ron bao gồm một vector đầu vào , một vector trọng số và một vector sai lệch 𝑏, khi đó đầu ra là:

Nếu hàm kích hoạt a là một biến thể của hàm Heaviside,

thì tế bào nơ-ron này được gọi là một perceptron, một bộ phân loại nhị phân đơn giản, là một trong những phương pháp học kết nối sớm nhất được phát minh bởi Rosenblatt.

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2.6: Minh họa kiến trúc điển hình của một tế bào mạng nơ-ron (Nguồn: [1])

Ví dụ như ta có một bài toán về dự đoán giá nhà phụ thuộc vào diện tích của ngôn nhà và có dữ liệu được biểu diễn như sau:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Hình 2.7: Mô tả dữ liệu kích thước và giá nhà

Như ta thấy trục x là kích thước ngôi nhà, trục y biểu diễn giá ngôi nhà. Vì vậy, đầu vào x ở đây là kích thước ngôi nhà và đâu ra y là giá. Mục đích của mạng nơ-ron là cố vẽ một đường thẳng như hình để phù hợp với dữ liệu đã cho. Khi đó chỉ cần đưa đầu vào là kích thước ngôi nhà (x) sau khi qua mạng nơ-ron sẽ cho ra giá của ngôi nhà (y).

Bây giờ hãy xem làm thế nào chúng ta có thể giải quyết điều này bằng cách sử dụng một mạng lưới thần kinh đơn giản gồm 1 neuron:

A picture containing clock

Description automatically generated

Hình 2.8: Mô tả mạng nơ-ron dự đoán giá nhà

Ở đây với bài toán dự đoán giá nhà, một neuron sẽ lấy một đầu vào, áp dụng một số hàm kích hoạt (activation) cho nó và tạo ra một đầu ra. Một trong những chức năng kích hoạt được sử dụng phổ biến nhất là ReLU. Nếu áp dụng hàm RELU vào dự đoán giá nhà, thì cách dự đoán có thể như sau:

A close up of a logo

Description automatically generated

Hình 2.9: Mô tả kết quả mạng nơ-ron

Trong ví dụ trên ta thấy mạng thần kinh có 1 neuron duy nhất, tức là chúng ta chỉ có một tính năng (feature) là kích thước nhà để dự đoán giá nhà. Nhưng trong thực tế chúng ta phải dựa trên nhiều tính năng như số phòng, quy mô gia đình, vị trí khu phố, … Làm thế nào chúng ta có thể định nghĩa một mạng thần kinh trong trường hợp này ?

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2.10: Mô tả mạng nơ-ron dự đoán giá nhà với nhiều tính năng

Từ ví dụ hình trên, chúng ta chuyển 4 tính năng làm đầu vào cho mạng thần kinh là x, nó tự động xác định một số tính năng ẩn từ đầu vào và cuối cùng tạo ra đầu ra y. Đây là cách một mạng thần kinh có 4 đầu vào và đầu ra với một lớp ẩn duy nhất.

* + - 1. **Hàm kích hoạt (Activation function)**

Hàm kích hoạt là phần rất quan trọng trong mạng nơ-ron, đặc biệt là mạng nơ-ron nhiều lớp ẩn. Nếu không có hàm kích hoạt phi tuyến tính, cho dù mạng nơ-ron có nhiều lớp ẩn đến cỡ nào thì cũng chỉ có sức mạnh đại diện cho phân loại tuyến tính, điều này tương đương với một mạng mà không có lớp ẩn nào. Vì bản chất tổng hợp các hàm tuyến tính là một hàm tuyến tính. Do đó, hàm kích hoạt 𝑎 là một hàm phi tuyến tính được áp dụng cho đầu ra tại mỗi nút và dữ liệu đầu vào cho tầng tiếp theo, cho phép mạng nơ-ron nhiều lớp ẩn học các hàm phi tuyến phức tạp.

Ví dụ: Sử dụng hàm kích hoạt trong mạng nơ-ron là hàm tuyến tính thì mạng nơ-ron sẽ như thế nào?

Giả sử hàm kích hoạt tuyến tính dạng y = f(x) = 2\*x + 3 và mạng nơ-ron như sau:

A picture containing map, person, photo, table

Description automatically generated

Hình 2.11: Mô hình mạng nơ-ron 1-2-1

Ta có:

Tương tự,

Do đó có,

Tóm lại , vậy mạng nơ-ron không sử dụng hàm kích hoạt phi tuyến tính thì chỉ là mô hình hồi quy đơn giản, nó không thể học được các phụ thuộc phức tạp hơn.

Hàm kích hoạt phổ biến là hàm sigmon, nó là một hàm phi tuyến với đầu vào là các số thực cho kết quả nằm trong khoảng từ 0 đến 1, phù hợp cho các mạng phân loại nhị phân (nổi tiếng như là thuật toán Logistic Regression), nó có công thức theo phương trình:

Trong đó:

* : trọng số tại lớp thứ i.
* : tham số sai lệch tại lớp thứ i .
* 𝑎: hàm kích hoạt .

A picture containing object, clock

Description automatically generated

Hình 2.12: Minh họa hàm kích hoạt sigmoid.

(Nguồn: Coursera Sequence Models)

Ngoài ra, có một hàm kích hoạt luôn hoạt động tốt hơn hàm sigmoid là hàm tiếp tuyến hyperbolic (hyperbolic tangent function), ánh xạ các giá trị đầu vào vào khoảng biên từ -1 đến 1. Có công thức là:

A picture containing table, white, clock, room

Description automatically generated

Hình 2.13: Minh họa hàm kích hoạt tanh.

(Nguồn: Coursera Sequence Models)

Tuy nhiên, một vấn đề với hàm kích hoạt sigmoid và tanh nếu z quá lớn hoặc quá nhỏ thì độ dốc của hàm sẽ rất nhỏ, điều này làm chậm quá trình tìm điểm cực tiểu của hàm chi phí, dẫn đến làm chậm quá trình học. Vì lý do này, dựa vào các kết quả thực nghiệm được cải thiện, mạng nơ-ron hiện đại có xu hướng sử dụng hàm kích hoạt đơn vị tuyến tính chỉnh lưu (ReLu - Rectified Linear Unit). Có công thức như sau:

A picture containing object, clock

Description automatically generated

Hình 2.14: Minh họa hàm kích hoạt ReLu.


(Nguồn: Coursera Sequence Models)

Vì vậy, đạo hàm luôn bằng 1 nếu z dương, và bằng 0 nếu z âm. Dựa trên thực nghiệm, sử dụng hàm kích hoạt ReLu, mạng nơ-ron sẽ học nhanh hơn so với khi dùng với hàm sigmoid hoặc hàm tanh. Lý do chính là có ít hơn sự ảnh hưởng của độ dốc hàm bằng 0 làm chậm việc học. Vì mặc dù, có một nửa phạm vi của z làm độ dốc hàm ReLu bằng 0, nhưng trong thực tế, đủ các đơn vị ẩn thì ta sẽ có z lớn hơn 0, vì vậy việc học vẫn khá nhanh với hầu hết các ví dụ đào tạo.

* + - 1. **Lan truyền ngược (Back propagation)**

Các thuật toán học sâu tương phản với các thuật toán học nông bởi số biến đổi được tham số hóa một tín hiệu gặp phải khi nó lan truyền từ các lớp đầu vào đến các lớp đầu ra. Mỗi chuỗi các biến đổi từ đầu vào đến đầu ra gọi là một đường gán kế thừa (CAP - Credit Assignment Path). Vấn đề gán kế thừa (Credit Assignment Problem) được giải quyết với khám phá lan truyền ngược (backpropagation), cho phép học với mạng nơ-ron nhiều lớp. Sau đây, nhóm sinh viên sẽ trình bày ý tưởng của quá trình lan truyền ngược.

Hình 2.15 minh họa một mạng nơ-ron 2 lớp, gồm một lớp đầu vào, một lớp ẩn và một lớp đầu ra.



Hình 2.15: Minh họa một mạng nơ-ron 2 lớp

(Nguồn: Coursera Sequence Model)


Lưu ý ở lan truyền tiến, các bước tính toán là như sau: đầu tiên ta tính toán , sau đó tính toán , rồi tính toán ghi chú là cũng phụ thuộc vào các tham số và , sau đó dựa vào tính toán và cuối cùng là tính toán chi phí. Đối với lan truyền ngược, ta sẽ đi tính toán theo chiều ngược lại, cụ thể là tính toán , sau đó tính , quay ngược lên tính và , tương tự ta tính toán tiếp cho các biến , , , . Thông thường, ta sẽ bỏ qua tính đạo hàm của , thay vào đó nhập lại thành một bước là tính trên . Sau cùng ta rút ra các công thức sau:

* + - 1. **Học với lan truyền ngược**

Học với lan truyền ngược giống như quy tắc delta, các độ nhạy được dùng để điều chỉnh trọng số tỷ lệ với một hằng số tỉ lệ học (learning rate) 𝛼. Việc cập nhật trọng số thực hiện theo công thức sau:

Trong đó:

* : đã được định nghĩa ở công thức
* : đầu ra ở nơ-ron i



Hình 2.16: Minh họa sự ảnh hưởng của tỉ lệ học và chính sách học lên độ hội tụ với lan truyền ngược. (Nguồn: [1])

Lan truyền ngược là một phương pháp gốc dốc nhất (steepest descent). Hình 2.16 minh họa quy tắc học với lan truyền ngược, đặc trưng cho kích thước mỗi bước là tham số tỉ lệ học. Tham số tỉ lệ học thay đổi kích thước bước hay độ lớn của vector thay đổi trọng số. Hình 2.16 cũng minh hoạ độ ảnh hưởng của tỉ lệ học trên độ giảm dốc. Tỉ lệ học quá nhỏ làm cho kết quả học rất chậm như , tuy nhiên tỉ lệ học quá lớn lại làm cho bước nhảy xung quanh khu vực điểm cực tiểu và làm mất thời gian để tiếp cận điểm cực tiểu này như và .

Để đạt được điểm cực tiểu cục bộ, tỉ lệ học cũng nên giảm dần trong quá trình huấn luyện. Tuy nhiên nếu giảm quá nhanh, nó có thể không đạt được lưu vực gần với điểm cực tiêu như , ngược lại nếu giảm quá chậm, nó có thể mất một khoảng thời gian dài để tiến vào lưu vực này như và .

Cân bằng việc cố gắng tìm một tỉ lệ học và chính sách học phù hợp không may là một phần "ma thuật đen" đằng sau việc huấn luyện DNN đến từ kinh nghiệm. Tuy nhiên Bottou (2012) và I. Goodfellow, Y.Bengio, và Courville (2016) là tài liệu tham khảo tuyệt vời về một số các tiếp cận phổ biến để làm công việc này dễ dàng hơn.

* + - 1. **Phương pháp giảm độ dốc với Gradient Descent và các biến thể**
         1. **Giảm độ dốc theo lô nhỏ (Mini-batch Gradient Descent)**

Quá trình áp dụng máy học là một quá trình thực nghiệm và có sự lặp lại cao, nghĩa là ta phải huấn luyện rất nhiều mô hình để tìm ra mô hình tốt nhất cho vấn đề giải quyết. Một điều khó khăn hơn là việc học sâu không hoạt động tốt cho chế độ dữ liệu lớn, việc huấn luyện để có mô hình trên tập dữ liệu lớn là rất chậm và tốn kém. Một trong những thuật toán tối ưu hóa tốc độ huấn luyện mô hình là giảm độ dốc theo lô nhỏ (mini-batch gradient descent).

❖ Giảm độ dốc theo lô nhỏ

Thay vì tính toán toán độ dốc trên toàn bộ tập huấn luyện, ta có thể thay thế bằng một tập con đặc trưng của tập huấn luyện – một lô nhỏ (mini-batch). Lấy mẫu ngẫu nhiên (không thay thế) một tập con của tập huấn luyện , sao cho:

Trong đó kích thước lô nhỏ Xmb phải đủ ý nghĩa để thể hiện số liệu thống kê của phân phối tập huấn luyện. Với kích thước lô nhỏ bằng 1, ta có thuật toán Stochastic Gradient Descent, nhưng thường thuật toán này khá nhiễu và không đại diện được cho tập dữ liệu chung.

❖ Giảm độ dốc theo theo lô (Batch Gradient Descent)

Trong thuật toán độ giảm dốc được thực hiện trên toàn bộ tập huấn luyện cùng một thời điểm:

Trong đó:

* N: số lượng mẫu huấn luyện trong X.
* : tỉ lệ học (learning rate).
* : giá trị delta cho mỗi lần cập nhật trọng số.

Ở đây, chúng ta huấn luyện với kích thước là toàn bộ tập huấn luyện là rất tốn kém và chậm vì nó yêu cầu thực hiện chuyển tiếp qua tất cả các mẫu đào tạo cho mỗi lần cập nhật trọng số.

* + - * 1. **Phương pháp giảm dộ dốc với động lượng (Momentum)**

Lý do cơ bản của của tỉ lệ học (learning rate) và chính sach học có ảnh hưởng lớn là do giảm độ dốc là một phương pháp tối ưu hoá bậc nhất và chỉ xem xét các đạo hàm riêng bậc một.

Độ dốc cho biết hướng tăng tối đa tại một điểm cho trước trên bề mặt hàm lỗi, nhưng nó không cho bất kỳ thông tin nào về độ cong của bề mặt tại điểm đó. Độ cong của bề mặt được mô tả bởi các đạo hàm bậc hai như đạo hàm riêng bậc hai. Các đạo hàm này cung cấp thông tin quan trọng về độ cong của bề mặt hàm lỗi 𝐸. Ví dụ trong hình 2.16 bề mặt hàm lỗi có hình ellipse, gây ra vấn đề khi chúng ta chỉ xem xét hướng giảm tối đa. Ví dụ điển hình về bề mặt hàm lỗi bệnh lý cho các hàm bậc nhất là một bề mặt trông giống như một thung lũng hẹp, được thể hiện ở hình 2.17a. Với một khởi tạo bên ngoài đáy thung lũng, độ dốc sẽ nảy dọc theo các bức tường của thung lũng dẫn đến sự hội tụ học rất chậm. Hình 2.17 minh họa vấn đề độ cong bệnh lý của bề mặt hàm lỗi 𝐸(𝑥, 𝑦), thể hiện một thung lũng hẹp và đường tối ưu từ điểm xuất phát đến điểm cực tiểu được vẽ bằng mũi tên màu đỏ. Trong bề mặt hàm lỗi như vậy, các hàm bậc nhất không thể dùng thông tin được cung cấp bởi Hessian trên bề mặt cong để tránh nảy dọc theo các bức tường của thung lũng và làm chậm độ giảm dốc.

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2.17: Minh hoạ vấn đề bề mặt độ cong bệnh lý và csach tiếp cận của độ giảm dốc và độ giảm dốc với động lượng (Nguồn: [1])

Đối với các bề mặt hoạt động tốt, trong đó tỉ lệ các tham số là tương tự nhau, các lưu vực thu hút xung quanh cực tiểu có dạng hình tròn và do đó tránh được vấn đề này, vì các độ dốc bậc một sẽ chỉ gần như trực tiếp tại cực tiểu cho bất kỳ vị trí nào trên bề mặt hàm lỗi.

Độ dốc giảm dần với động lượng (Gradient descent with momentum) là một thuật toán cải tiến và học nhanh hơn so với thuật toán độ giảm dốc tiêu chuẩn, đây là một cách để giảm thiểu ảnh hưởng độ cong bệnh lý tới độ giảm dốc, điều này cũng giúp làm thay đổi độ dốc.

Trong động lượng, độ dốc trên nhiều lần lặp được tính lũy thành một vận tốc độ giảm dốc (velocity gradient),

Trong đó:


* : có giá trị phổ biến là 0.9

Động lượng có khả năng lưu trữ một số thông tin về độ dốc của các lần lặp trước và sử dụng thông tin này để làm giảm hiệu ứng của độ dốc mới trên hướng tìm kiếm được minh hoạ ở hình 2.17. Đối với các bề mặt lỗi có độ cong bệnh lý, điều này có thể tăng tốc đáng kể việc học.

* + 1. **Các phương pháp huấn luyện mạng nơ-ron hiện đại**
       1. **Hàm kích hoạt đơn vị tuyến tính chỉnh lưu (Rectified Linear Unit)**

Một phần không thể thiếu của bất kỳ mạng nơ-ron nào là hàm kích hoạt phi tuyến tính. Trong lịch sử, mạng nơ-ron đã từng sử dụng chức năng kích hoạt dạng sigmoid. Tuy nhiên một vấn đề lớn với các hàm kích hoạt dạng sigmoid là độ dốc bên ngoài một vùng tương đối hẹp trên miền hàm là một số rất nhỏ. Khi huấn luyện với lan truyền ngược (backpropagation) điều này có nghĩa là hầu hết độ dốc có độ lớn rất nhỏ và việc huấn luyện có thể sẽ tốn một thời gian rất dài, hoặc thậm chí bị đình trệ hoàn toàn - tình huống này được gọi là độ dốc biến mất (vanishing gradient).

ReLu được đề xuất như một giải pháp, đầu tiên cho các máy Boltzmann bị hạn chế (Nair và Geoffrey E. Hinton, 2010), sau đó là cho các mạng nơ-ron ((Glorot và Y. Bengio, 2010), trong đó về mặt thực nghiệm, nó được chứng minh là cho phép đào tạo dễ dàng hơn với lan truyền ngược.



Hình 2.18: Minh họa các hàm kích hoạt thường dùng trong mạng nơ-ron và đạo hàm tương ứng của nó. (Nguồn: [1])

ReLu không thể hiện độ bảo hòa như các hàm dạng sigmoid, nó luôn cho độ dốc có giá trị 0 hoặc 1, được minh họa ở hình 2.18. Trong thực tế, điều này có thể làm tăng tốc độ đào tạo thậm chí cho phép các mạng mà không thể đào tạo thực tế với hàm kích hoạt dạng sigmoid chẳng hạn như mạng học sâu Krizhevsky, Sutskever và Geoffrey E. Hinton (2012).

* + - 1. **Phương pháp chuẩn hoá hàng loạt (Batch Nomalization)**

Sergey Ioffe và Christian Szegedy đã giới thiệu phương pháp chuẩn hoá hàng loạt (Batch Nomalization) vào năm 2015. Ý tưởng được trình bày trong bài báo *Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift* [2].

Ý tưởng chính của phương pháp này là thay vì chỉ chuẩn hoá các đầu vào của mạng, chúng ta chuẩn hoá các đầu vào của các lớp trong mạng nơ-ron. Nó được gọi là chuẩn hoá hàng loạt vì trong quá trình đào tạo, phương pháp này chuẩn hoá kích hoạt của lớp trước cho mỗi lô, tức là áp dụng phép biển đổi duy trì kích hoạt trung bình gần bằng 0 và độ lệnh chuẩn kích hoạt gần bằng 1.

Thứ nhất có thể hiểu rằng **Non zero mean** là hiện tượng dữ liệu không phân bố quanh giá trị 0, mà dữ liệu có phần nhiều giá trị lớn hơn không, hoặc nhỏ hơn không. Kết hợp với vấn đề phương sai cao khiến dữ liệu trở nên có nhiều thành phần rất lớn hoặc rất nhỏ. Vấn đề này rất phổ biến khi huấn luyện các mạng nơ ron với số layer sâu. Việc các tính năng không phân phối trong những khoảng ổn định (giá trị to nhỏ thất thường) sẽ có ảnh hưởng đến quá trình tối ưu của mạng. Vì như chúng ta đã biết việc tối ưu một mạng nơ ron sẽ cần phải sử dụng đến tính toán đạo hàm. Giả sử như một công thức tính layer đơn giản là y=(Wx+b) thì đạo hàm của y theo *w* có dạng: dy=dWx. Như vậy giá trị x ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của đạo hàm (tất nhiên khái niệm gradient trong các mô hình mạng nơ ron không thể đơn giản như vậy tuy nhiên về mặt lý thuyết thì x sẽ có ảnh hưởng đến đạo hàm). Do đó nếu x mang các giá trị thay đổi không ổn định dẫn đến đạo hàm sẽ có thể bị quá lớn, hoặc quá nhỏ dẫn đến việc học không được ổn định. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có thể sử dụng các tỉ lệ học cao hơn trong quá trình huấn luyện khi sử dụng Batch Normalization.

Batch Normalization có thể giúp chúng ta tránh được hiện tượng giá trị của x rơi vào khoảng bão hoà sau khi đi qua các hàm kích hoạt phi tuyến. Vậy nên nó đảm bảo rằng không có sự kích hoạt nào bị vượt quá cao hoặc quá thấp. Điều này giúp cho các trọng số mà khi không dùng Batch Normalization có thể sẽ không bao giờ được học thì nay lại được học bình thường. Điều này giúp chúng ta làm giảm đi sự phụ thuộc vào giá trị khởi tạo của các tham số.

Batch Normalization còn có vai trò như một dạng của **regularization** giúp cho việc giảm thiểu overfiting. Sử dụng batch normalization, chúng ta sẽ không cần phải sử dụng quá nhiều dropput và điều này rất có ý nghĩa vì chúng ta sẽ không cần phải lo lắng vì bị mất quá nhiều thông tin khi dropout trọng số của mạng.

* + - 1. **Phương pháp cắt giảm (Dropout)**

Geoffrey E. Hinton, Srivastava, et al. (2012a) và Srivastava et al. (2014) đã giới thiệu phương pháp cắt giảm (dropout), một phương pháp ngăn chặn vượt mức (overfit) trong các mạng lớn khi đào tạo. Ý tưởng chính là: Trong quá trình huấn luyện ta loại bỏ một tập các nút nơ-ron, được lấy mẫu ngẫu nhiên từ mỗi lớp với xác suất cố định p.

Cơ chế ảnh hưởng của phương pháp cắt giảm được giải thích theo nhiều cách khác nhau, nhưng đáng chú ý nhất là các cách giải thích được đưa ra bởi Geoffrey E. Hinton, Srivastava, et al. (2012a) và Srivastava et al. (2014).

Giải thích của Geoffrey E. Hinton, Srivastava, et al. (2012a) là phương pháp cắt giảm là một hình thức chính quy hóa bằng độ ồn, ngăn chặn sự thích nghi của các tế bào nơ-ron. Giải thích chính được đưa ra bởi Srivastava et al. (2014) rằng phương pháp cắt giảm là một hình thức tích hợp mô hình, tính trung bình trên một số lượng lớn các kiến trúc mô hình "mỏng hơn" ngẫu nhiên tại thời điểm đào tạo để cải thiện khái quát hóa. Tuy nhiên, việc tính trung bình trên tất cả các mô hình được xem xét trong suốt quá trình đào tạo là cực kỳ tốn kém, bởi vì số lượng mô hình có thể có tăng theo cấp số mũ.

Ví dụ như hình 2.11 – Mô hình mạng nơ-ron 1-2-1 bao gồm 1 lớp đầu vào, 2 lớp ẩn và 1 lớp đầu ra. Ví dụ như lớp ẩn 1, ta dùng dropout với p = 0.6, nên chỉ giữ lại 2 trên 5 node cho mỗi lần cập nhật. Nguyên lí hoạt động như hình 2.19 phía dưới.

A close up of a map

Description automatically generated

Hình 2.19: Mạng nơ-ron sử dụng và không sử dụng dropout.

* + 1. **Các kiến trúc mạng nơ-ron hồi quy**

Một danh sách nghiên cứu đầy đủ của mọi kiến trúc học sâu DNN là điều không khả thi và nằm ngoài phạm vi của luận văn này, tuy nhiên ở đây, nhóm sinh viên đã nỗ lực khái quát về những kiến trúc nơ-ron hồi quy nổi bật trong những năm gần đây đồng thời truyền cảm hứng cho việc thiết lập kiến trúc hệ thống dịch trong các chương sau của nhóm.


* + - 1. **Mạng nơ-ron hồi quy (RNN – Recurrent Neural Network)**

Mạng nơ-ron hồi quy (RNN - Recurrent Neural Network) là mạng thần kinh lan truyền tới (Feedforward Neural Networks) [3] được tăng cường bằng cách bao gồm các cạnh mà kéo dài các bước thời gian liền kề, đưa ra khái niệm về thời gian cho mô hình. Giống như mạng lan truyền tới, mạng RNN không có chu trình giữa các cạnh thông thường. Tuy nhiên, các cạnh mà kết nối các bước thời gian liền kề, được gọi là cạnh hồi quy, có thể hình thành chu trình có độ dài bằng một, tự kết nối từ nột nút (node) tới chính nó theo thời gian. Tại thời điểm t, nút với cạnh hồi quy nhận đầu vào từ điểm dữ liệu hiện tại và từ các giá trị nút ẩn trong trạng thái trước đó của mạng. Đầu ra cho mỗi thời điểm t được tính bằng các giá trị nút ẩn tại thời điểm t. Đầu vào tại thời điểm t-1 có thể ảnh hưởng đến giá trị đầu ra tại thời điểm t và sau đó, bằng các kết nối hồi quy.

Các tính toán cần thiết tại mỗi bước thời gian trên đường là truyền tới của mạng RNN đơn giản (hình 2.16), được thể hiện như sau:


Trong đó:

* là ma trận trọng số thông thường giữa đầu vào và lớp ẩn.
* là ma trận trọng số hồi quy giữa lớp ảnh và chính nó ở các bước thời gian liền kề.
* Các vector và là các tham số sai lệ.



Hình 2.20: Mạng RNN đơn giản (Nguồn: [3])

Một biểu diễn dễ hiểu cho hình 2.20 được thể hiện ở hình 2.21, trong đó các bước thời gian được mở ra. Với hình ảnh này, mạng được hiểu không phải là chu trình, mà là một mạng học sâu với mỗi lớp tương ứng với mỗi bước thời gian, được chia sẻ trọng số qua các lớp.



Hình 2.21: Minh họa mạng RNN được mở ra từ hình 2.20

(Nguồn: Coursera Sequence Models)

Bây giờ lấy ví dụ, xét bài toán: Xác định chữ nào là một phần của tên người trong một câu.

Đọc một câu từ trái sang phải, đánh số mỗi từ trong câu là (1 ≤ i ≤ N). Tiến trình nạp từ thứ nhất vào một lớp ẩn mạng nơ-ron, lớp này sẽ dự đoán kết quả xem có phải là một phần của tên người hay không. Xét từ thứ hai thay vì chỉ dự đoán từ , thì lớp này nhận thêm giá trị kích hoạt từ bước 1. Các bước sau được thực hiện tương tự, cho đến khi kết thúc câu. Thông thường ở bước đầu tiên cũng được truyền thêm vào giá trị kích hoạt với (là một vector 0). Hình 2.21 minh hoạ mạng RNN lan truyền tới với giá trị , được tính theo công thức như sau:

RNN duyệt dữ liệu từ trái sang phải và tham số dùng cho mỗi bước là được chia sẻ. Vì vậy, khi dự đoán kết quả , RNN không chỉ sử dụng đầu vào mà còn sử dụng thông tin từ và .

Xét hai trường hợp đầu vào sau:

Trường hợp một:

(1) Anh ấy nói "*Teddy Roosevelt là một tổng thống tuyệt vời*".

(2) Anh ấy nói "*Teddy là loại gấu bông được mua nhiều nhất ở cửa hàng này*".

Trường hợp hai:

*Thời thơ ấu, tôi thường nghe bố tôi nhắc tới một người anh hùng, ... bố tôi đang nhắc tới Phan Đình Giót*.


Ở trường hợp một, "*Teddy*" là một phần tên người trong câu (1), còn câu (2) thì không phải. Như vậy, một điểm yếu của mạng RNN là chỉ dùng thông tin từ các bước phía trước trong chuỗi để thực hiện dự đoán kết quả, thông tin dùng để dự đoán này là không đủ. Để khắc phục nhược điểm này, mạng nơ-ron hồi quy hai chiều (BiRNN - Bidirectional recurrent neural network) ra đời.

Còn ở trường hợp hai, cụm từ "*Phan Đình Giót*" có được dự đoán là tên của người hay không phụ thuộc thông tin được mang đến từ cụm "*người anh hùng*". Nhưng mạng RNN bị hạn chế trong duy trì phụ thuộc tầm xa, nghĩa là nếu chuỗi đầu vào đủ dài, mạng đủ sâu, thì RNN khó khăn trong việc mang thông tin từ các bước trước tới các bước sau, thậm chí RNN có thể bỏ qua thông tin quan trọng đến từ những bước đầu tiên. Đây là vấn đề biến mất độ dốc (vanishing gradient).

* + - 1. **Mạng bộ nhớ dài ngắn (Long Short Term Memory - LSTM)**

Như đã trình bày ở mục 2.4.1, mạng RNN bị vấn đề độ dốc biến mất (vanishing gradient). Bản chất của mô hình mô hình RNN có nhiều ảnh hưởng cục bộ, nghĩa là đầu ra sẽ bị ảnh hương bởi các giá trị gần như , đầu ra vị trí cuối chuỗi sẽ bị ảnh hưởng bởi các giá trị gần T. Điều này gây nên khó khăn nếu muốn đầu ra bị ảnh hưởng mạnh mẽ bỏi những giá trị ở vị trí đầu chuỗi (hình 2.21).

Mạng bộ nhớ dài-ngắn (Long Short-Term Memory - LSTM) được tạo ra để giải quyết vấn đề duy trì phụ thuộc tầm xa. Mạng LSTM giống với mạng RNN tiêu chuẩn, nhưng với mỗi nút gốc trong lớp ẩn sẽ được thay thế bằng một ô nhớ (memory cell) và sử dụng thêm ba cổng riêng biệt là cổng quên (forget gate), cổng vào (input gate), cổng ra (output gate) để điều chỉnh luồng thông tin trong một ô LSTM.



Hình 2.22: Mình họa một đơn vị LSTM

(Nguồn: Coursera Sequence Models)

Cơ chế điều chỉnh luồng thông tin và cập nhật trạng thái ô nhớ được thể hiện như sau:

❖ Cổng quên (forget gate)

Cổng này quyết định thông tin nào là quan trọng để giữ lại từ bước phía trước. Thông tin từ lớp ẩn trước kết hợp với thông tin đầu vào hiện tại, sau đó được truyền qua hàm sigmoid, giá trị được chuyển đổi vào đường biên từ 0 đến 1. Giá trị càng gần 0 thì bị bỏ qua, càng gần 1 thì được giữ lại. Công thức tính toán giá trị cổng quên:

❖ Cổng vào (input gate)

Cổng này quyết định thông tin nào là quan trọng để thêm vào từ bước hiện tại. Kết hợp thông tin từ lớp ẩn trước và thông tin đầu vào hiện tại cho truyền qua hàm sigmoid. Hàm này sẽ quyết định giá trị nào sẽ được cập nhật, bằng cách chuyển giá trị về khoảng biên từ 0 đến 1, gần 0 là không quan trọng, gần 1 là quan trọng. Đồng thời cũng truyền thông tin từ lớp ẩn trước và thông tin đầu vào hiện tại qua hàm tanh, giá trị được chuyển về khoảng biên từ -1 đến 1. Sau đó nhân đầu ra sigmoid với đầu ra tanh, để quyết định thông tin nào quan trọng để giữ lại từ đầu ra hàm tanh. Công thức tính giá trị cổng vào:

❖ Trạng thái ô (cell status)

Bây giờ, ta đã đủ thông tin để tính toán trạng thái mới của ô. Trạng thái mới được tính toán bằng trạng thái ô đang xét nhân với vector đầu ra của cổng quên để loại bỏ một số giá trị của ô trạng thái nếu nhân với giá trị gần 0, sau đó cộng giá trị này với đầu ra của cổng vào. Công thức để tính trạng thái ô hiện tại:

❖ Cổng ra (output gate)

Cổng này quyết định trạng thái ẩn truyền cho bước tiếp theo là gì. Truyền trạng thái lớp ẩn bước trước và giá trị đầu vào hiện tại vào hàm sigmoid. Sau đó đưa trạng thái mới của ô đã cập nhật qua hàm tanh, nhân giá trị đầu ra của hàm sigmoid và giá trị đầu ra của hàm tanh để quyết định những thông tin trạng thái ẩn nào nên mang theo, kết quả này và trạng thái mới của ô được truyền tới bước tiếp theo. Công thức tính giá trị cổng ra:

Ví dụ ta có câu: “The cat, which already ate…, was full”.

Để có thể dự đoán đúng từ “was” thì bạn có thể cần phải nhớ từ “cat” đang biểu diễn ở số ít để có thể chia động từ đúng. Tuy nhiên với RNN cơ bản với việc câu dài thì khi để dự đoán đúng được từ “was” thì thông tin được lưu trữ có thể không dự đoán được từ “was” này. LSTM sinh ra để giảm sự mất độ dốc và giải quyết sự thiếu thông tin này.


Khi ta đọc câu này từ trái sang phải, LSTM sẽ có một biến là c (ô nhớ). Thực tế, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một bộ nhớ để lưu lại những thứ cần nhớ - “cat” là số ít, khi đi sâu vào câu hơn nó vẫn hoạt động khi xem xét chủ ngữ của câu là số ít hay số nhiều. Khi đó để biểu diễn chủ ngữ là số ít. Khi qua mỗi bước , , … cho đến khi ta muốn dự đoán “was” ta cần thông tin c vẫn còn bằng 1 để hiểu chủ ngữ là số ít. LSTM sẽ cung cấp cho ta cổng input và cổng forget. Khi duyệt đến từ “cat” cổng input để cập nhật để lưu chủ ngữ là số ít. Khi duyệt đến Cổng forget để giữ lại thông tin được tính bởi , cho nên thông tin chủ ngữ là số ít vẫn được giữ lại cho đến khi dự đoán từ tại vị trí từ “was” mô hình sẽ sử dụng thông tin để dự đoán từ đó chính xác là từ “was” bởi vì chủ ngữ là số ít. Tuy nhiên LSTM vẫn chưa giải quyết được vấn đề khi thông tin đến từ bước thời gian phía sau của câu.

* + - 1. **Mạng nơ-ron hồi quy hai chiều (Bidirectional Recurrent Neural Network – BiRNN)**

Cùng với mạng LSTM, một trong những kiến trúc RNN được sử dụng nhiều nhất là mạng nơ-ron hồi quy hai chiều (BiRNN - Bidirectional recurrent neural network) với LSTM, khắc phục nhược điểm chỉ nhận thông tin từ các bước thời gian phía trước để dự đoán kết quả bước hiện tại.

Trong kiến trúc này, có hai lớp nút ẩn. Cả hai lớp ẩn đều được kết nối với đầu vào và đầu ra. Hai lớp này được phân biệt ở chỗ, lớp đầu tiên có các kết nối hồi quy đến từ các bước thời gian trước, trong khi ở lớp thứ hai, hướng hồi quy của các kết nối bị đảo ngược, nghĩa là truyền giá trị kích hoạt ngược theo chiều chuỗi (hình 2.22). Ba phương trình sau mô tả một BiRNN.

Trong đó và là các giá trị của lớp ẩn theo hai hướng lan truyền tới và lan truyền ngược tương ứng.



Hình 2.23: Minh họa mạng BiRNN (Nguồn: Coursera Sequence Models)

Tuy nhiên BiRNN có một hạn chế là không thể chạy liên tục, nó yêu cầu một điểm cuối cố định cho cả tương lai và quá khứ, vì BiRNN vẫn mang bản chất của một mạng RNN cơ bản. Trên thực tế LSTM và BiRNN khá tương thích với nhau, vì LSTM giới thiệu một đơn vị cơ bản mới để tạo thành một lớp ẩn, còn BiRNN liên quan đến việc kết nối giữa các lớp ẩn, bất kể chúng được cấu thành từ loại đơn vị nào. Sự kết hợp này, đưa đến khái niệm BiLSTM. Dựa vào thực nhiệm [3], cách tiếp cận này đã đạt được kết quả về nhận dạng chữ viết tay và phân loại âm vị.

Ví dụ trong tác vụ nhận dạng xem một từ có phải là một phần tên người hay không, ta có hai câu như sau:


* + - He said: “Teddy bears are on sale”
    - He said: “Teddy Roosevelt was a great President”

Nếu ta áp dụng RNN bình thường vào tác vụ này, khi tính tới ứng với từ “Teddy” mô hình sẽ chỉ nhận được thông tin chỉ bao gồm ba từ trước đó là “He”, “said” và “Teddy”. Vì vậy để quyết định xem nên bằng 1 (là một phần tên người) hay bằng 0 (không phải là một phần tên người) hay không thì ta cần biết nhiều thông tin hơn vì chỉ ba từ đầu tiên “He said: Teddy” không cho ta biết họ đang nói về gấu Teddy hay nói về cựu tổng thống Hoa Kỳ Teddy Roosevelt. Vì vậy sự ra đời của mạng hồi quy hai chiều để giải quyết vấn đề này.

Khi áp dụng Bi-RNN, khi tính tới ứng với từ “Teddy” mô hình sẽ nhận được thông tin từ “He said: Teddy” ở chiều tới và “bears are on sale” hay “Roosevelt was a great President” ở chiều lùi. Do đó mô hình sẽ quyết định được kết quả bằng 1 ứng với “Roosevelt was a great President” và bằng 0 ứng với “bears are on sale”.

* + - 1. **Mạng nơ-ron hồi quy sâu (Deep Recurrent Neural Network – Deep RNN)**

Một yếu tố quan trọng cho sự thành công gần đây của các hệ thống lai là sử dụng kiến trúc học sâu. Deep RNN có thể được tạo bằng cách xếp chồng nhiều lớp ẩn RNN lên nhau, với đầu ra của một lớp trở thành đầu vào của lớp tiếp theo, được biểu diễn như hình 2.24.



Hình 2.24: Mạng nơ-ron hồi quy học sâu (Nguồn: [4])

* 1. **MÔ HÌNH DỊCH MÁY:**

Các mô hình dịch máy hiện nay thường được chia làm ba thành phần chính: Nhúng từ (word embedding), bộ mã hoá (encoder) và bộ giải mã (decoder). Tuy nhiên tuỳ cách tiếp cận mà giải pháp cho mỗi mô hình dịch máy sẽ được tuỳ chỉnh như thêm các lớp tích chập hay thêm cơ chế chú ý để đưa ra một hệ thống phù hợp. Sau đây, nhóm sinh viên sẽ trình bày về mô hình dịch máy điển hình là: mô hình dịch máy dựa trên mô hình nơ-ron hồi quy (RNN) kết hợp với từ nhúng (sử dụng word2vec), mạng nơ-ron hồi quy hai chiều (Bi-RNN) tại bộ mã hoá (encoder) và cơ chế chú ý (Attention).

* + 1. **Giới thiệu và đặt vấn đề**

Mạng nơ-ron là mô hình học mạnh mẽ, đã đạt được những kết quả vượt bậc trong nhiều tác vụ học máy. Những tiến bộ gần đây về thuật toán và phần cứng đã giúp con người có thể huấn luyện mạng nơ-ron hỗ trợ cho các nhiệm vụ mà trước đây đòi hỏi trình độ chuyên môn đáng kể từ con người. So với các cách tiếp cận truyền thống, mạng nơ-ron đòi hỏi ít sự nỗ lực hơn từ con người và mang lại kết quả cao hơn. Để đạt được kết quả khả quan này là nhờ sự phong phú đa dạng của dữ liệu ngày nay.

Mạng nơ-ron truy hồi (Recurrent Neural Network, viết tắt là RNN) được phát minh bởi John Hopfield năm 1982 [5]. Trong khoảng 5-6 năm gần đây, RNN được ứng dụng rộng rãi trong ngành NLP và thu được những thành tựu lớn. Mạng RNN mô hình hóa được bản chất của dữ liệu trong NLP (có đặc tính chuỗi và các thành phần như từ, cụm từ trong dữ liệu phụ thuộc lẫn nhau). Có thể nói việc áp dụng mạng RNN là một bước đột phá trong ngành NLP.

Trong mô hình mạng nơ-ron thông thường (Feed forward network), chúng ta coi input data là các dữ liệu độc lập, không có mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ tự nhiên thì mối liên hệ giữa các từ và ngữ cảnh đóng một vai trò quan trọng, quyết định ý nghĩa của câu văn. Do đó việc áp dụng môt hình mạng nơ-ron thông thường vào các bài toán xử lí ngôn ngữ tự nhiên thường không đạt kết quả mong muốn.

Để khắc phục nhược điểm này, chúng ta sử dụng mô hình RNN (Recurrent Neural Network). RNN coi dữ liệu đầu vào là một chuỗi (sequence) liên tục, nối tiếp nhau theo thứ tự thời gian. Ví dụ như một đoạn text có thể được coi là một chuỗi các từ vựng(words) hoặc là một chuỗi các ký tự (character). Tại thời điểm t, với dữ liệu đầu vào xt ta có kết quả output là yt. Tuy nhiên, khác với mạng Feed forward network, yt lại được sử dụng là input để tính kết quả output cho thời điểm (t+1). Điều này cho phép RNN có thể lưu trữ và truyền thông tin đến thời điểm tiếp theo. Mô hình hoạt động của RNN có thể được mô tả trong hình dưới đây (thông thường hàm activation function gh được sử dụng là tanh còn gy có thể là sigmoid hoặc softmax function tùy thuộc vào từng bài toán cụ thể).

A picture containing knife

Description automatically generated

Hình 2.25: Mạng Recurrent Neural Network (Nguồn: [3])

Đặt vấn đề: Tại sao không sử dụng mô hình nơ-ron hồi quy cơ bản như trên để xây dựng mô hình dịch máy.

Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng RNN là một mô hình mạng nơ-roncó bộ nhớ (memory) để lưu trữ thông tin của phần xử lý trước đó. Về mặt lý thuyết thì mạng nơ-ron hồi quy có thể xử lý và lưu trữ thông tin của một chuỗi dữ liệu với độ dài bất kỳ. Tuy nhiên trong thực tế thì nó chỉ tỏ ra hiệu quả với chuỗi dữ liệu có độ dài không quá lớn (short-term memory hay còn gọi là long-term dependency problem). Nguyên nhân của vấn đề này là do vấn đề mất độ dốc trong quá trình huấn luyện (vanishing gradient problem, độ dốc (gradient) được sử dụng để cập nhật giá trị của ma trận trọng số (weight matrix) trong mạng nơ-ron hồi quy và nó có giá trị nhỏ dần theo từng layer khi thực hiện back propagation. Khi gradient trở nên rất nhỏ (có giá trị gần bằng 0) thì giá trị của ma trận trọng số sẽ không được cập nhật thêm và do đó mạng nơ-ron sẽ dừng việc học tại lớp này. Đây cũng chính là lý do khiến cho mạng nơ-ron hồi quy không thể lưu trữ thông tin của các bước thời gian (timesteps) đầu tiên trong một chuỗi dữ liệu có độ dài lớn.

Với những hạn chế của mô hình trên, mô hình sequen to sequence sử dụng kiến trúc bộ nhớ dài ngắn (Long-Short Term Memory) đã được trình bày ở trên với cơ chế chú ý (Attention Mechanism) giúp giải quyết vấn đề trên và đưa ra một mô hình mạnh mẽ để thực hiện tác vụ dịch máy.

* + 1. **Mô hình dịch máy Sequence to Sequence với cơ chế chú ý (Attention Mechanism)**

Sequence to Sequence Model (Seq2seq) là một mô hình Deep Learning với mục đích tạo ra một output sequence từ một input sequence mà độ dài của 2 sequences này có thể khác nhau. Seq2seq được giới thiệu bởi nhóm nghiên cứu của Google vào năm 2014 trong bài báo *Sequence to Sequence with Neural Networks* [6]. Mặc dù mục đích ban đầu của Model này là để áp dụng trong Machine Translation, tuy nhiên hiện nay Seq2seq cũng được áp dụng nhiều trong các hệ thống khác như Speech recognition, Text summarization, Image captioning,….

Seq2seq gồm 2 phần chính là Encoder và Decoder. Cả hai thành phần này đều được hình thành từ các mạng Neural Networks, trong đó Encoder có nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu đầu vào (input sequence) thành một representation với lower dimension còn Decoder có nhiệm vụ tạo ra output sequence từ representation của input sequence được tạo ra ở phần Encoder.

A close up of a device

Description automatically generated

Hình 2.26: Sequence to Sequence Model in Machine Translation

Trong luận văn, từ dữ liệu đầu vào (input sequence) là một câu dưới dạng văn bản, chúng ta sử dụng Embedding Layer để chuyển các từ này sang dạng Word Embedding rồi sử dụng Bi-directional LSTM để tạo ra một đại diện (representation) của câu đầu vào (trong hình 2.26 là S).

Decoder được tạo thành từ RNN với LSTM và sử dụng đầu ra của Encoder làm dữ liệu đầu vào để tạo ra một câu đầu ra (output sequence). Trong dịch máy chúng ta phải chọn câu văn phù hợp nhất thay vì để RNN cell tạo ra từng từ một. Thông thường việc lựa chọn output sequence được thực hiện bởi thuật toán tìm kiếm chùm tia (Beam Search).

Tuy nhiên, trong thực tế việc sử dụng một vector đại diện (vector representation) thường không thể lưu trữ được toàn bộ thông tin của câu đầu vào (input sequence). Do đó, có một số phương pháp giúp tăng độ chính xác cho hệ thống này như: sử dụng nhiều lớp hơn và sử dụng mạng nơ-ron hồi quy hai chiều.

Tuy nhiên, phương pháp được sử dụng nhiều nhất và làm tăng đáng kể độ chính xác của các hệ thống là sử dụng cơ chế chú ý (Attention Mechanism). Phương pháp này được giới thiệu vào năm 2014 trong bài báo *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate* [7].

Nguyên tắc hoạt động chung của cơ chế chú ý (Attention Mechanism) là tại mỗi bước giải mã (Decoding Step), bộ giải mã (decoder) sẽ chỉ tập chung vào phần liên quan trong câu đầu vào thay vì toàn bộ câu đầu vào. Mức độ tập chung này được thiết lập bởi ma trận chú ý (Attention weights) như mô tả trong hình 2.26.

Như vậy, tại mỗi bước giải mã, bộ giải mã nhận ba đầu vào là: Hidden state của bước giải mã trước, đầu ra của bước phía trước và vector chý ý (Attention vector). Vector chú ý chứa ma trận ch ý (Attention weight) của từng từ trong câu đầu vào. Từ nào chứa nhiều thông tin cần thiết cho việc giải mã thì sẽ có giá trị trọng số lớn hơn và tổng các trọng số của tất cả các từ trong câu đầu vào phải bằng 1. Giá trị của ma trận chú ý này được học thông qua quá trình huấn luyện.

A close up of text on a white background

Description automatically generated

Hình 2.27: Mô hình sequence to sequence với cơ chế chú ý ([Nguồn: [7])

* + 1. **Mô hình ngôn ngữ (Language model)**

Mô hình ngôn ngữ là một mô hình dùng để dự đoán xác suất của một chuỗi các từ.

Trong dịch máy khi ta chuyển một chuỗi các từ từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích, ta dùng mô hình kết hợp với thuật toán beam-search (thuật toán tìm kiếm chùm tia) để dự đoán mà không kết hợp mô hình ngôn ngữ, ta sẽ thu được một chuỗi đích có xác suất cao nhất. Điều này có thể bỏ qua các bản dịch khác có xác suất thấp hơn nhưng lại có thể phù hợp hơn với ngôn ngữ đích.

Ví dụ kết quả của dự đoán một câu tiếng Anh khi dùng beam-search với beam-with bằng 2, ta sẽ thu được hai câu như sau:

Câu một: “thứ hai hôm nay là”

Câu hai:“hôm nay là thứ hai”

Giả sử mô hình dự đoán câu “thứ hai hôm nay là” là câu có xác xuất cao hơn, thì ta đã bỏ qua câu “hôm nay là thứ hai”, mặc dù xác suất khi dự đoán bằng mô hình có thể thấp hơn nhưng nó lại là câu phù hợp hơn với ngôn ngữ đích (trong trường hợp này là tiếng Việt).

Vì vậy khi dùng mô hình để dự đoán ta sẽ lấy hết tất cả các câu kết quả trong chùm tia beam-search đưa vào mô hình ngôn ngữ, sau đó ta sẽ thu được câu phù hợp nhất, tuy rằng câu đó có xác suất thấp hơn nhưng nó lại có xác suất cao hơn khi được dự đoán bằng mô hình ngôn ngữ.

Nhóm xin viên xin trình bày mô hình ngôn ngữ thống kê, cụ thể là mô hình ngôn ngữ N-gram. Trong đó xác suất của một câu sẽ được xác định theo công thức sau:

*(Nguồn: [10])*

Nghĩa là xác suất của câu sẽ được xác định bằng tích của xác suất có điều kiện của các từ trong câu, tùy thuộc vào mô hình n-gram với n bằng bao nhiêu thì điều kiện là dựa trên (n-1) từ trước từ đang xét.

Công thức tính xác suất của một từ có điều kiện theo các từ trước đó là:

*(Nguồn: [10])*

Ví dụ đối với mô hình bigram (đây là mô hình N-gram với N =2) để xác định xác suất của câu: “hôm nay là thứ hai” với bộ dữ liệu đào tạo có các câu:

<s> hôm nay là thứ hai </s>

<s> thứ hai hôm nay là </s>

<s> hôm qua tôi đến trường </s>

Với <s> và </s> lần lượt là kí tự bắt đầu và kí tự kết thúc được thêm vào để phù hợp với bối cảnh của bigram. Khi đó ta sẽ xác định xác suất của câu đầu vào như sau:

Với

Vậy

Đôi lúc trong thực tế sẽ có những câu xác suất rất nhỏ gần như bằng không, nên thực tế sẽ lấy exp log của xác suất

# CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ TÀI

* 1. **TỔNG QUAN GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC MÔ HÌNH**

Để xây dựng lên mô hình dịch máy, nhóm sinh viên đã phát triển mô hình dựa trên kiến trúc ban đầu là Sequence to Sequence với LSTMs có ý tưởng từ bài báo *Sequence to Sequence Learning with Neural Networks* [6] do nhóm tác giả đến từ google được ông bố vào năm 2014 tại Silicon Valley AI Lab đã trình bày ý tưởng cụ thể để xây dựng một mô hình mạng nơ-ron hồi quy tối ưu với hướng đi mới so với các hệ thống dịch máy truyền thống.

Kiến trúc của mô hình trên gặp phải một hạn chế lớn đó là không thể lưu trữ thông tin của một chuỗi dữ liệu có độ dài lớn. Do đó theo ý tưởng của bài báo để khắc phục nhược điểm này cần phải sử dụng LSTM với cơ chế các cổng nhằm bổ sung thông tin hoặc loại bỏ những thông tin không cần thiết giúp tăng khả năng lưu trữ thông tin trong các câu dài.

Xét về mặt lý thuyết, khi sử dụng LSTM hoặc GRU có thể giúp lữu trữ thông tin một chuỗi dữ có độ dài lớn. Tuy nhiên trong thực nghiệm và thực tế việc sử dụng một vector để lưu trữ thông tin thường không thể lưu trữ toàn bộ thông tin của câu đầu vào được. Do đó dẫn đến nhóm sinh viên lựa chọn thêm các bổ sung như Bi-directional LSTM (LSTM hai chiều) ở bộ mã hoá và kết hợp với cơ chế chú ý (Attention Mechanism) từ bài báo *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate* [7]được thực hiện vào năm 2015.

Cơ chế chú ý cho phép mô hình có thể chú ý vào từng phần trong câu. Từ đó, thông tin không cần phải nén vào một vector biểu diễn duy nhất để lưu trữ thông tin của câu. Ngoài ra cơ chế này còn cho ta biết những từ nào trong câu đầu vào quyết định đến kết quả hiện tại.

Kiến trúc mô hình như trên được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực dịch máy. Với mục đích học tập và nghiên cứu, nhóm sinh viên đã quyết định áp dụng CNN vào để tính toán vector cho các câu.

Ví dụ như cho câu “Blog AI yêu thích của tôi”, CNN sẽ tính toán vector đại diện cho từ và cụm từ: “Blog AI”, “yêu thích”, “Blog AI yêu thích”. Khi đã có những vector trên ta có thể tính toán được vector đại diện cho câu “Blog AI yêu thích của tôi”. Mục đích của nhóm sinh viên là để CNN có thể khái quát thông tin cho câu tốt hơn, có thể lưu trữ được nhiều thông tin hơn.

Tuy nhiên để tối ưu cho việc sử dụng CNN nhóm sinh viên áp dụng thêm một lớp đơn vị tuyến tính Gated Linear Units (GLU) được giới thiệu tại bài báo *Language Modeling with Gated Convolutional Networks* [9] cho việc sử lí các nhúng từ (word embedding) trước khi cho vào mạng nơ-ron hồi quy.

Lúc này đầu vào của lớp LSTM hai chiều sẽ là một vector gồm từ nhúng và vị trí của từ đó thay vì chỉ một vector từ nhúng như mô hình sequence-to-sequence truyền thống. Mục đích khi áp dụng lớp CNN và GLU là để phân loại và loại bỏ các thông tin gây nhiễu trong chuỗi đầu vào. Mỗi đầu ra của lớp CNN sẽ là đầu vào cho lớp GLU. Tuy nhiên, lớp GLU sẽ tách đầu vào thành hai phần một trong số đó sẽ qua một hàm sigmoid để lọc các thông tin liên quán đến các phần tử trong đầu vào. Qua đó, lớp tuyến tính GLU giúp kiểm soát được các thông tin đầu vào.

Tại bước giải mã (Decoder) nhóm sinh viên sử dụng thuật toán tìm kiếm chùm tia nhằm mục đích có thể tìm được một tập hợp chuỗi có xác suất cao nhất có thể là câu đầu ra. Tuy nhiên theo mô hình thông thường thì cuối cùng ta vẫn sẽ lấy chuỗi có xác suất cao nhất trong beam-width mà bỏ qua các kết quả còn lại dù có khả năng câu có xác suất cao nhất không phải là đầu ra lí tưởng nhất.

Để tối ưu cho thuật toán tìm kiếm chùm tia với nhiệm vụ tìm ra câu phù hợp nhất, nhóm sinh viên đề xuất sử dụng mô hình ngôn ngữ (Language Model) có thể kiểm tra được ngữ pháp, ngữ cảnh của câu đầu ra so với ngôn ngữ tiếng Việt để có thể tìm ra được chuỗi đầu ra đúng nhất.

Với những kiến trúc sẵn có và được đề xuất, nhóm sinh viên thể hiện kiến trúc của mô hình tổng quát cho tác vụ dịch máy như hình 3.1.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Hình 3.1: Tổng quan kiến trúc mô hình dịch máy

* 1. **GIẢI PHÁP BIỂU DIỄN TỪ**
     1. **Tổng quan về giải pháp**

Để có thể sử dụng các mô hình Deep Learning (học sâu) phục vụ cho việc dịch máy, chúng ta cần biểu diễn các từ thành các số vì các mô hình chỉ làm việc với dữ liệu số. Vì thế dựa trên các kết quả tìm kiếm và thực nghiệm của các nhà khoa học, nhóm sinh viên đề xuất sử dụng Word Embedding (nhúng từ) dùng để biểu diễn các từ thành các vector số thực. Mô hình mà nhóm chọn là Word2vec với mục đích biểu diễn các từ tiếng Anh và tiếng Việt thành các vector số thực n chiều bằng nhau (mỗi chiều là một giá trị số thực) để phục vụ cho quá trình huấn luyện.

Word2vec là một mô hình học không giám sát (model unsupervised learning) nó dùng để thể hiện mỗi quan hệ giữa các từ, nó được kết hợp từ hai thuật toán Skip-gram và Continuous bag of words (CBOW). Ở đây nhóm sinh viên đề xuất sử dụng mô hình skip-gram cho biểu diễn từ. Với skip-gram, kích thước biểu diễn từ giảm từ kích thước bằng số từ trong bộ từ vựng xuống bằng chiều dài lớp ẩn. Hơn nữa các vector có ý nghĩa nhiều hơn về mặt mô tả mối quan hệ giữa các từ. Trong luận văn, nhóm sinh viên sử dụng mô hình Word2Vec Continuous Skipgram được pháp triển bởi nhóm công nghệ ngôn ngữ đại đại học Oslo. Nhóm sinh viên sử dụng mô hình Word2Vec với số chiều là 100.

Link chứa mô hình Word2Vec: <http://vectors.nlpl.eu/repository/>

* + 1. **Chi tiết giải pháp**

Nhóm sinh viên sử dụng đầu vào là tập dữ liệu được chia làm 2 tập tin chính chia làm 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Với bộ dữ liệu “IWSLT’15 English-Vietnamese data” với khoảng 100.000 câu song ngữ English-Vietnamese và bộ dữ liệu khoảng 600 ngàn câu được thu thập từ TED và bộ dữ liệu 20 ngàn câu do nhóm sinh viên được lấy từ các trang báo và sách song ngữ , với dữ liệu thô chia làm hai tập tin tiếng English-Vietnamese như sau:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated


❖ Bước 1

Bước đầu tiên chúng ta thực hiện xử lí các câu dữ liệu như: xoá dấu “?”, “.”, xoá dấu khoảng trắng thừa và một số thứ khác.

Nhóm sinh viên thực hiện loại bỏ các câu có độ dài hơn 100.

❖ Bước 2


Bước thứ hai, ta thực hiện tách từ để tạo từ điển của từng ngôn ngữ theo tập dữ liệu mà ta sử dụng.




❖ Bước 3

Tiếp theo nhóm sinh viên thực hiện tạo các từ điển word2int và int2word cho cả hai ngôn ngữ English-Vietnamese và ta được kết quả như sau:

English:



Vietnamese:




❖ Bước 4

Tiếp theo, nhóm sinh viên thực hiện chuyển từng câu song ngữ sang từng vector với từng từ ứng với vị trí của từ trong từ điển.

Với câu đầu vào tiếng Anh ta thực hiện thêm (padding) với những câu có độ dài bé hơn 100.

Với câu đầu vào tiếng Việt ta sẽ thực hiện thêm (padding) trong quá trình huấn luyện vì ta sẽ sử dụng độ dài thật của câu song ngữ để huấn luyện nhanh hơn. Và ta được kết quả như sau:



❖ Bước 5

Tại đây ta thực hiện lấy nhúng từ (word embedding) tất cả các từ có trong từ điển English-Vietnamese.

English:

A close up of text on a white background

Description automatically generated

Vietnamese:

A close up of a newspaper

Description automatically generated

Sau đó quá trình chuyển từ câu song ngữ (đã được chuyển thành vector số ứng với vị trí từng từ trong từ điển) thành vector nhúng từ sẽ được thực hiện trực tiếp trong mô hình.

* 1. **GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỊCH MÁY**
     1. **Tổng quan về giải pháp**

Dựa trên các đánh gia thực tế và điều kiện phần cứng lẫn lượng dữ liệu (data) cho phép, nhóm sinh viên lựa chọn phương pháp học sâu (deep learning) để xây dựng mô hình mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent neural netword) trong mô hình dịch máy (machine neural translation). Mô hình được đào tạo từ đầu đến cuối từ những câu đã được biểu diễn dưới các nhúng từ (word embedding) để tạo ra các chuỗi đầu vào bộ mã hoá (encoder) và bộ giải mã (decoder). Do đó với lượng dữ liệu đủ lớn và khả năng tính toán, mô hình có thể tự học một cách chính xác để thực hiện việc dịch một câu từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

* + 1. **Mô hình mạng nơ-ron hồi quy và khung huấn luyện**

Cốt lõi của quá trình đào tạo một mô hình RNN là để nhận vào một văn bản tiếng Anh và tạo ra một văn bản tiếng Việt tương ứng. Để dễ hình dung ta có ví dụ một tập huấn luyện với là một vector các nhúng từ (word embedding) tương ứng với câu tiếng Anh đầu vào và y là một nhãn tức là một vector các nhúng từ (word embedding) tương tứng với câu tiếng Việt ở đầu ra. Mỗi câu tiếng Anh là một chuỗi thời gian có độ dài , trong đó mỗi đoạn thời gian nhất định là một vector nhúng từ (word embedding) với t = 1,2,…, . Mục tiêu của RNN là chuyển đổi đầu vào thành một chuỗi xác suất ký tự cho nhãn , với , trong đó thuộc các từ trong từ điển tiếng Việt và một vài ký tự đặc biệt khác.

Mô hình RNN được nhóm sinh viên chọn sử dụng là mô hình hồi quy với 3 thành phần chính. Thành phần đầu tiên là lớp nhúng từ (embedding), lớp (layer) này có nhiệm vụ chuyển các đầu vào của bộ mã hoá (encoder) và bộ giải mã (decoder) từ dạng int sang dạng nhúng từ (word embedding) để phục vụ cho công việc tính toán phía sau.

Chúng tôi xây dựng lớp Conv bằng cách gán lớp CNN kết hợp với GLU vào giữa lớp Word Embedding và lớp LSTM hai chiều. Lúc này đầu vào của lớp LSTM hai chiều sẽ là một véc-tơ gồm từ nhúng và vị trí của từ đó thay vì chỉ một véc-tơ từ nhúng như mô hình sequence-to-sequence truyền thống. Mục đích khi áp dụng lớp CNN và GLU là để phân loại và loại bỏ các thông tin gây nhiễu trong chuỗi đầu vào. Trong lớp CNN mỗi lớp sẽ là một lớp CNN một chiều với n bộ lọc và mỗi bộ lọc có kích thước là k. Tuy nhiên, so với các mạng RNN thì mạng CNN chỉ tạo biểu diễn cho chuỗi đầu vào kích thước cố định. Vì vậy, chúng tôi đã giải quyết vấn đề này bằng cách xếp chồng các lớp CNN lên nhau. Qua đó giúp chúng tôi kiểm soát chính xác độ dài tối đa của chuỗi đầu vào.

Mỗi đầu ra của lớp CNN sẽ là đầu vào cho lớp GLU. Tuy nhiên, lớp GLU sẽ tách đầu vào thành hai phần một trong số đó sẽ qua một hàm sigmoid để lọc các thông tin liên quán đến các phần tử trong đầu vào. Qua đó, lớp GLU giúp kiểm soát được các thông tin đầu vào. Tương tự như LSTM, các cổng trong lớp GLU σ(B) nhân từng phần tử của ma trận A và kiểm soát được các thông tin truyền trong hệ thống với công thức như sau:

Tuy nhiên,  có kích thước bằng một nữa kích thước của chuỗi đầu vào. Vì vậy, chúng tôi đã thêm các véc-tơ không đầu vào ở mỗi lớp chập có kích thước bằng với chiều dài ban đầu của chuỗi đầu vào. Sau đó,   sẽ là đầu vào cho lớp LSTM hai chiều để tạo ra các trạng thái ẩn cho bộ mã hóa.

Thành phần thứ hai là bộ mã hoá (encoder), với bộ mã hoá chúng ta sử dụng Multi layer Bi-directional LSTM với số lượng layer và số lượng hidden units của LSTM cell được thiết lập trong param. Ngoài ra nhóm sinh viên còn sử dụng DropoutWrapper để thiết lập giá trị Drop Out cho các LSTM cell để tránh hiện tượng quá khớp (over-fitting) với dữ liệu huấn luyện.

Thành phần thứ ba là bộ giải mã (decoder). Đối với bộ giải mã, nhóm sinh viên chia thành hai trường hợp riêng biệt là huấn luyện mô hình(training) và dự đoán (inference). Trong quá trình huấn luyện nhóm sinh viên sử dụng TrainingHelper còn khi dự đoán, nhóm sinh viên sử dụng BasicDecoder với BeamSearchDecoder kết hợp với mô hình ngôn ngữ để có thể đưa ra câu đầu ra phù hợp nhất.

❖ Huấn luyện: nhóm sinh viên sử dụng BahdanauAttention và TrainingHelper để huấn luyện mô hình. Nhóm sinh viên còn sử dụng AdamOptimizer để cập nhật tham số cho mô hình và còn sử dụng Gradient Clipping để tránh mô hình bị bùng nổ độ dốc (exploding gradients).

❖ Dự đoán: sau khi huấn luyện xong mô hình và sử dụng mô hình này để dự đoán kết quả. Tuy nhiên do chúng ta không biết kết quả thực tế như trong quá trình huấn luyện, nên ta cần sử dụng các thuật toàn tìm kiếm để cho ra kết quả phù hợp nhất và nhóm sinh viên chọn sử dụng thuật toán tìm kiếm chùm tia (Beam Search) với beam-width = 10 và kếp hợp với mô hình ngôn ngữ cho tiếng Việt để kiểm tra ngữ pháp và ngữ cảnh các câu để tối ưu cho thuận toán tìm kiếm chùm tia cho ra kết quả có khả năng đúng nhất.

* 1. **GIẢI PHÁP XÂY DỰNG MÁY CHỦ**

Máy chủ (server) được nhóm sinh viên chọn Amazon EC2 làm máy chủ với mục đích tạo ra một cầu nối giữa mô hình đã được huấn luyện (model) và phía ứng dụng sản phẩm (client) – được xây dựng với React Native. Vì vậy trong giới hạn của khoá luận, máy chủ chỉ cung cấp duy nhất một giao diện lập trình (API) với chức năng chuyển đổi từ một văn bản (text) tiếng Anh thành một văn bản (text) tiếng Việt tương ứng.

* 1. **GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG**

Để ng dụng hoá hệ thống dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt, nhóm sinh viên quyết định xây dựng web để ứng dụng kết quả của hệ thống vào một tình huống cụ thể có thể ứng dụng và thương mại hoá tốt.

Ứng dụng web do nhóm sinh viên xây dựng có chức năng chính là chuyển đổi văn bản tiếng Anh do người dụng nhập vào và đưa ra văn bản tiếng Việt tương ứng.

* + 1. **Thiết kế giao diện ứng dụng**

Giao diện ứng dụng chỉ có một màn hình với chức năng chính là chuyển đổi một văn bản tiếng Anh thành một văn bản tiếng Việt tương ứng.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Hình 3.2 Màn hình chính của ứng dụng

Để sử dụng, người dùng nhập văn bản tiếng Anh vào ô tiếng Anh tương ứng và nhập vào nút dịch. Kết quả sẽ được hiển thị tại ô tiếng Việt.

* + 1. **Thiết kế kiến trúc ứng dụng**

Ứng dụng web minh hoạ thực tế cho mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà nhóm sinh viên đã xây dựng, các tác vụ không phức tạp nên nhóm sinh viên đề xuất sử dụng kiến trúc client-server cho ứng dụng của nhóm.

Kiến trúc client-server là một mô hình nổi tiếng trong mạng máy tính, được áp dụng rất rộng rãi và là mô hình của mọi trang web, ứng dụng di động hiện có. Ý tưởng của mô hình này là máy con – Client (đóng vài trò là máy khách) gửi một yêu cầu (request) để máy chủ – Server (đóng vai trò người cung ứng dịch vụ), máy chủ sẽ xử lý và trả kết quả về cho máy khách.

Kiến trúc client-server mà nhóm sinh viên sử dụng được minh hoạ như hình 3.3.

A picture containing clock

Description automatically generated

Hình 3.3: Kiến trúc client-server [Nguồn: <https://en.wikipedia.org/wiki/Client–server_model>]

* 1. **TỔNG KẾT**

Thông qua chương 3, sinh viên đã làm rõ được các giải pháp cụ thể cho từng phần trong hệ thống dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hướng xây dựng máy chủ và cả ứng dụng trên nền tảng web.

Nhóm sinh viên đã trình bày một hệ thống dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên việc học sâu (deep learning) từ đầu đến cuối có khả năng vượt trội và hiện đại trong hiện đại. Nhóm sinh viên tin rằng phương pháp này sẽ tiếp tục được cải thiện với các mô hình mới hơn, đơn giải hoặc phức tạp hơn khi tận dụng được sức mạnh tính toán phần cứng và kích thước dữ liệu được tăng thêm trong tương lai.

Chương 4 nhóm sinh viên sẽ trình bày về các thư viện, công cụ và những khó khăn cụ thể nếu có cho các giải pháp đã trình bày ở chương này.

# CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

* 1. **GIỚI THIỆU VỀ PYTHON VÀ THƯ VIỆN TENSORFLOW** 
     1. **Python**

Mã nguồn xây dựng mô hình huấn luyện của đề tài được phát triển dựa trên Python. Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực khoa học máy tính nhờ những ưu điểm sau:

❖ Đa nền tảng

Python có thể chạy trên nhiều hệ điều hành như Windows, MacOS, Linux/Unix và một số hệ điều hành khác trên máy tính. Ngoài ra, Python còn có cả những phiên bản chạy được trên .NET, máy ảo Java. Tất cả chỉ với cùng một mã nguồn cho một công việc.

❖ Đơn giản

Python có cú pháp rất đơn giản, rõ ràng. Cú pháp của Python dễ viết và dễ đọc hơn rất nhiều khi so sánh với những ngôn ngữ lập trình khác như Java, C/C++, C#, JavaScript, ... Điều này cũng giúp cho nhà phát triển tập trung vào việc phát triển giải pháp thay vì cú pháp.

❖ Mã nguồn mở

Python là một dự án mã nguồn mở nên nhà phát triển có thể thoải mái sử dụng cho các mục đích cá nhân và vì vậy nên cộng đồng phát triển Python thường xuyên đưa ra những bản cập nhật mới nhằm tăng trải nghiệm cũng như tối ưu hoá Python.

❖ Nhiều thư viện hỗ trợ

Python có một khối lượng lớn các thư viện tiêu chuẩn giúp cho công việc của nhà phát triển trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, đặc biệt là các thư viện xử lý toán học của Python cực kỳ đa dạng và mạnh mẽ.

* + 1. **Tensorflow**

Thư viện Tensorflow được sử dụng trong việc tính toán các biểu đồ và các dữ liệu dưới dạng số hoá trong sản phẩm khoá luận. Là một thư viện mã nguồn mở hỗ trợ mạnh mẽ các phép toán học để tính toán trong máy học. Để xây dựng một mô hình huấn luyện cho đề tài, nhóm sử dụng các giao diện lập trình cấp thấp (low level APIs) mà Tensorflow cung cấp:

❖ Tensor

Đây là một sự khái quát hóa các vectơ và ma trận cho các kích thước có khả năng cao hơn. Là cấu trúc dữ liệu đại diện cho tất cả các loại dữ liệu trong Tensorflow. Một tensor sẽ có 3 thuộc tính cơ bản nhất bao gồm:

* Số bậc (rank): giúp phân loại dữ liệu của tensor. (Scalar, Vector, Matrix, N- Tensor)
* Số chiều (shape): giúp xác định mức độ tương hợp giữa các tensor khi thực hiện tính toán.
* Kiểu dữ liệu (type): kiểu dữ liệu cho toàn bộ các thành phần (elements) trong tensor.

❖ Graph

Đây là một loại đồ thị với các đỉnh (node) là đại diện cho biến đầu vào hoặc một phép tính toán và các cạnh (edge) là đại diện cho dữ liệu truyền bên trong đồ thị tức dữ liệu đầu vào và đầu ra của các phép tính tại một đỉnh. Và trong tensorflow, tất cả thành phần bên trong một đồ thị đều ở dạng tensor. Cách xử lý tính toán theo hướng đồ thị này có thể giúp tensorflow tận dụng được khả năng tính toán song song bằng việc chia tách các phép toán độc lập và khả năng phân tán khi chia nhỏ công việc xử lý cho nhiều CPU, GPU khác nhau.

❖ Session

Đây là một phiên xử lý được định nghĩa trong thư viện tensorflow. Một đối tượng phiên (session) cung cấp quyền truy cập vào các thiết bị trong máy cục bộ và các thiết bị từ xa bằng cách sử dụng thời gian chạy phân tán. Nó cũng lưu trữ thông tin về đồ thị (graph) để có thể chạy cùng một tính toán hiệu quả nhiều lần. Nếu không có phiên (session), mọi tính toán trong đồ thị (graph) sẽ gần như không được triển khai.

* 1. **DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH**

Để huấn luyện một hệ thống dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt dựa trên mô hình nhóm sinh viên phát triển thì bộ dữ liệu nhóm sử dụng là “IWSLT’15 English-Vietnamese data” bao gồm khoảng 133.000 câu do đại học Stanford phát triển và khoảng 600.000 câu được sưu tầm trên TED và 20.000 câu do nhóm sinh viên thu thập ở các trang báo, sách song ngữ:

❖ Văn bản tiếng Anh

Để huấn luyện hệ thống dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt đủ tốt thì lượng dữ liệu văn bản dùng để huấn luyện cũng phải đủ nhiều và đủ tốt. Nhóm sinh viên đã thu thập được khoảng 800.000 câu song ngữ để tiến hành huấn luyện.

❖ Văn bản tiếng Việt

Là bản dịch tương ứng với nội dung của câu tiếng Anh. Dữ liệu tiếng Việt với khoảng 800.000 câu.

Trong quá trình thu thập dữ liệu, nhóm sinh viên đã gặp rất nhiều vấn đề về chất lượng dữ liệu như: các tập dữ liệu song ngữ English – Vietnamese có khá nhiều với các dự án, tuy nhiên các dự án này lại không công khai dữ liệu nên nhóm sinh viên phải thu thập khắp nơi. Đối với những mẫu có mức độ sai lệch nhỏ nhóm cố gắng tinh chỉnh sao cho phù hợp nhất. Những mẫu bị sai lệch nhiều hoặc chất lượng quá thấp buộc nhóm sinh viên phải bỏ. Việc này một phần sẽ giảm bớt tình trạng gây nhiễu cho mô hình trong quá trình huấn luyện. Điều này dẫn đến thời gian huấn luyện mô hình còn khoảng 20 giờ cho khoảng 800.000 câu song ngữ. Trong đó, dữ liệu được chia nhỏ thành 3 bộ train, dev, test với kích thước như sau:

❖ Bộ train: chứa khoảng 800.000 câu song ngữ English-Vietnamese.

❖ Bộ dev: chứa khoảng 1500 câu song ngữ English-Vietnamese.

❖ Bộ test: chứa khoảng 1200 câu song ngữ English-Vietnamese.

* 1. **CÀI ĐẶT**
     1. **Giới thiệu**

Mã nguồn được nhóm sinh viên phát triển dựa trên tham khảo các bài báo như: *Sequence to Sequence Learning with Neural Networks* [6] do nhóm tác giả đến từ google được ông bố vào năm 2014 tại Silicon Valley AI Lab đã trình bày ý tưởng cụ thể để xây dựng một mô hình mạng nơ-ron hồi quy tối ưu với hướng đi mới so với các hệ thống dịch máy truyền thống kết hợp cùng với cơ chế chú ý (Attention mechanism) từ bài báo *Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate* [7] được thực hiện vào năm 2014.

Từ đó nhóm sinh viên tự phát triển mô hình dịch máy cho tác vụ dịch tiếng Anh sang tiếng Việt để phục vụ cho luận văn. Mô hình được pháp triển trên Python3 và thư viện Tensorflow là chính.

* + 1. **Cài đặt**

Đầu tiên ta cần tải về mã nguồn mô hình dịch máy của nhóm sinh viên phát triển từ github (<https://github.com/nmtri1912/Model>).

Phần hướng dẫn cài đặt của nhóm sinh viên yêu cầu bắt buộc về những thư viện cũng như công cụ mà nhóm sinh viên có khuyến nghị trên liên kết github phía trên để có thể chạy mô hình của nhóm:

❖ Python 3.6

❖ Tensorflow 1.x

❖ Hệ điều hành MacOS hoặc Linux, Ubuntu

Để huấn luyện mô hình dịch máy cho tác vụ dịch ta cần cài đặt theo hướng dẫn của nhóm sinh viên để tránh gặp lỗi không đáng có.

* 1. **HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH**

Để huấn luyện mô hình với bộ dữ liệu câu Anh-Việt, ta cần chuyển thành các số để mô hình có thể huấn luyện và phương pháp đó là sử dụng từ nhúng (word embedding).

Nhóm sinh viên sử dụng pre-trained model Word2vec tại <http://vectors.nlpl.eu/repository/> cho tiếng Anh và tiếng Việt có thông số như sau:

❖ English CoNLL17 corpus (ID = 40): được xây dựng dựa trên thuật toán “Word2Vec continuons Skipgram” với 100 chiều và hơn 4.000.000 từ.

❖ Vietnamese CoNLL17 corpus (ID = 74): được xây dựng dựa trên thuật toán “Word2Vec continouns Skipgram” với 100 chiều và khoảng 3.800.000 từ.

Để có thể huấn luyện mô hình dịch máy nhóm sinh viên cần một lượng lớn dữ liệu các công song ngữ. Nhóm sinh viên đã sưu tầm các nguồn dữ liệu có sẵn như bộ dữ liệu chuẩn IWSLT 2015 và thu thập thêm dữ liệu từ các trang báo, sách song ngữ có được khoảng 20.000 câu và thu được tổng cộng khoảng 800 ngàn câu song ngữ Anh-Việt.

Bộ dữ liệu được chia thành ba bộ train-dev-test được tổ chức như sau:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Trong đó:

Thư mục train-en-vi chứa 2 tập tin , tập tin train.en chứa các câu tiếng Anh được tổ chức thành từng dòng khác nhau. Tập tin train.vi chứa các câu tiếng Việt tương ứng và cũng được tổ chức thành các dòng như đã trình bày ở chương 3.

Thư mục test-2013-en-vi: chứa 2 tập tin song ngữ với 1268 dòng dùng để đánh giá mô hình có hiệu quả hay không.

Thư mục dev-2012-en-vi: chứa 2 tập tin song ngữ dùng để đánh giá mô hình lúc huấn luyện để điều chỉnh.

Để phục vụ cho công việc huấn luyện cũng như dự đoán một câu tiếng Anh sang tiếng Việt chúng ta cũng cần chuẩn bị các mô hình biểu diễn từ như mô hình word\_embedding cũng như mô hình ngôn ngữ để kiểm tra ngữ nghĩa của câu đầu ra. Cấu trúc thư mục được tổ chức như sau.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Trong đó:

Thư mục data: chứa dữ liệu huấn luyện và đánh giá.

Thư mục vocab\_english, vocab\_vietnamese: chứa từ điển của ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt sẽ được tạo ra trong quá trình xử lí dữ liệu.

Thư mục word\_embedding: chứa mô hình nhúng từ của ngôn ngữ tiếng Anh (model\_en.bin) và tiếng Việt (model\_vn.bin).

Để mô hình có thể sử dụng mô hình để đưa ra các dự đoán dịch chính xác, ta cần tìm ra các tham số phù hợp cho mô hình, nhóm sinh viên tham khảo và tiến hành công việc huấn luyện mô hình (điều chỉnh các siêu tham số - hyperparameters) để tìm ra những giá trị tối ưu để mô hình dự đoán chính xác nhất.

Để huấn luyện mô hình chúng ta cần chạy câu lệnh:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Quá trình huấn luyện được nhóm triển khai trên Google Colab có cấu hình GPU 25GB. Sau một thời gian huấn luyện với bộ dữ liệu “IWSLT’15 English-Vietnamese data” cho việc đánh giá mô hình và 800.000 câu phục vụ cho mô hình triển khai demo với 10 epoch và ghi nhận kết quả, nhóm sinh viên đã tổng hợp một số siêu tham số có ảnh hưởng đến kết quả dự đoán của mô hình như:

* num\_layers: số lớp của mô hình
* num\_hidden: độ rộng của một lớp khi khởi tạo trong mô hình
* batch\_size: số lượng mẫu được sử dụng khi thực hiện bước tối ưu cho mô hình
  + 1. **Điều chỉnh num\_layer**
* Chọn num\_layers = 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên tham số** | **Giá trị** | **Ghi chú** |
| num\_layers | 1 |  |
| num\_hidden | 256 | Giá trị mặc định |
| batch\_size | 64 | Giá trị mặc định |
| **BLEU** | **26.80** | |

* Chọn num\_layers = 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên tham số** | **Giá trị** | **Ghi chú** |
| num\_layers | 2 |  |
| num\_hidden | 256 | Giá trị mặc định |
| batch\_size | 64 | Giá trị mặc định |
| **BLEU** | **28.60** | |

Kết luận: Chọn num\_layers = 2 cho các lần huấn luyện sau

* + 1. **Điều chỉnh num\_hidden**
* Chọn num\_hidden = 256

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên tham số** | **Giá trị** | **Ghi chú** |
| num\_layers | 2 |  |
| num\_hidden | 256 |  |
| batch\_size | 64 | Giá trị mặc định |
| **BLEU** | **28.60** | |

* Chọn num\_hidden = 512

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên tham số** | **Giá trị** | **Ghi chú** |
| num\_layers | 2 |  |
| num\_hidden | 512 |  |
| batch\_size | 64 | Giá trị mặc định |
| **BLEU** | **29.42** | |

Kết luận: Chọn num\_hidden = 512 cho các lần huấn luyện sau.

* + 1. **Điều chỉnh batch\_size**
* Chọn batch\_size = 64

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên tham số** | **Giá trị** | **Ghi chú** |
| num\_layers | 2 |  |
| num\_hidden | 512 |  |
| batch\_size | 64 |  |
| **BLEU** | **29.42** | |

* Chọn batch\_size = 128

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên tham số** | **Giá trị** | **Ghi chú** |
| num\_layers | 2 |  |
| num\_hidden | 512 |  |
| batch\_size | 64 |  |
| **BLEU** | **29.63** | |

Kết luận chọn batch\_size = 128 cho lần huấn luyện sau.

Như vậy mô hình của nhóm sinh viên sử dụng có các tham số như sau:

* Num\_layers = 2
* Num\_hidden = 512
* Batch\_size = 128
* Beam\_width = 10
* Keep\_prob = 0.85
  1. **ĐÓNG GÓI MÔ HÌNH**

Nhóm sinh viên lưu các tham số mô hình học được sau mỗi lần chạy xong 1 epoch (một lần duyệt qua toàn tập huấn luyện) với định dạng **NMT.ckpt.** Tập tin này có thể hiểu là các tham số được chọn lọc trong quá trình huấn luyện.

Để sử dụng tập tin này để thực hiện tác vụ dịch máy, chúng ta cần định nghĩa lại một số thư cần thiết như: từ điển word2int, int2word, từ nhúng (word embedding), xử lí đầu vào và mô hình.

Để có thể sử dụng mô hình để dịch một tập tin tiếng Anh sang tiếng Việt ta chạy câu lệnh sau:

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

* 1. **XÂY DỰNG MÁY CHỦ (SERVER)**

Flask Framework, AWS EC2 (hoặc AWS Elastic Beanstalk), Google Cloud Platform và Heroku là bốn nền tảng được nhóm sinh viên chọn để xây dựng hệ thống máy chủ nhằm đóng vai trò làm cầu nối giữa ứng dụng và mô hình dịch máy. Với các yếu tô như tốc độ triển khai nhanh gọn, sự tiện ích và tính thông dụng nên việc chọn hai nền tảng này để xây dựng máy chủ là quyết định phù hợp với nhu cầu đặt ra của nhóm sinh viên.

Hệ thống máy chủ trong giới hạn luận văn này sẽ cung cấp ra bên ngoài duy nhất một giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface-API) để chuyển đổi văn bản tiếng Anh (dạng text) nhận được và trả về dữ liệu văn bản tiếng Việt tương ứng.

Trong khi đó Web ứng dụng để sử dụng API mà hệ thống cung cấp, nhóm sinh viên sử dụng Reactjs Framework để xây dựng giao diện và được triển khai trực tiếp lên Heroku.

* 1. **MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁT SINH VÀ GIẢI PHÁP**
* Thiếu nguồn dữ liệu: nhóm sinh viên thu tập thêm dữ liệu mới bằng cách tìm thêm một số nguồn dữ liệu được đóng góp và tự tạo dữ liệu bằng các trang báo, sách song ngữ.
* Thiếu tài nguyên để huấn luyện mô hình (GPU): nhóm sinh viên sử dụng dịch vụ google colab của google.
* Khi deploy lên server gặp phải trường hợp front-end gọi API được 2 đến 3 lần thì server bị tắt: nguyên nhân do máy chủ ở EC2 bị giới hạn nên nhóm sinh viên chuyển sang sài máy chủ tại Google Could Platform.
* Khi huấn luyện trên google colab thì gặp phải vấn đề giới hạn của google colab: train tối đa khoảng 10-12 tiếng sẽ bị mất kết nối, hoặc có sự cố phát sinh thì sẽ mất kết quả huấn luyện trước đó: nhóm sinh viên đặt checkpoint để lưu lại kết quả sau mỗi epoch. Khi mất kết nối thì ta chỉ cần tải lại checkpoint để huấn luyện tiếp mà không phải huấn luyện lại từ đầu.
  1. **TỔNG KẾT**

Trong chương 4, nhóm sinh viên đã trình bày về cách thức cài đặt và triển khai cho các thành phần bao gồm hệ thống dịch máy, trang web chạy thử API của hệ thống. Nội dung chi tiết cho một số phần cài đặt được nhóm sinh viên trình bày chi tiết ở phần phụ lục, chương 5 sẽ là các tổng kết về quá trình thược hiện luận văn của nhóm sinh viên.

**CHƯƠNG 5: TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ**

* 1. **KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC**

Trong thời gian thực hiện khoá luận tốt nghiệp, nhóm sinh viên đã được cung cấp thêm nhiều điều mới, kiến thức mới:

* Có những kiến thức tổng quan về dịch máy và các kỹ thuật trong mạng nơ-ron để dịch máy.
* Có được các kiến thức và kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng, triển khai và kiểm thử khi thực hiện phát triển một hệ thống cung cấp dịch vụ.
* Biết được quá trình phát triển của dịch máy.
* Học hỏi các quy trình phát triển dự án phần mềm như Kanban, Waterfall, Scrum và có cơ hội được áp dụng vào luận văn.
* Nâng cao khả năng làm việc nhóm và giao tiếp của các thành viên trở nên tốt hơn.
* Khả năng tìm kiếm, đọc tài liệu và sách báo nâng cao. Hình thành được các thói quen như trích dẫn tài liệu. Khả năng tổng hợp các kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau được nâng cao.
* Nâng cao được khả năng lên kế hoạch và đảm bảo hoàn thành trong khoảng thời gian cho trước.
* Hình thành kĩ năng tự chủ, tự tập và tinh thần trách nhiệm công việc.
* Học hỏi được cách trình bày, viết tài liệu một cách hợp lí và đẹp mắt.
* Có thêm kinh nghiệm đọc hiểu, hiệu chỉnh từ mã nguồn đã được phát triển. Khả năng chỉnh sửa và khắc phục khi gặp lỗi được nâng cao.
  1. **KẾT QUẢ MÔ HÌNH HUẤN LUYỆN**

Kết quả được đánh giá khi sử dụng thư viện **nltk** phiên bản **3.2.5** và so sánh với các mô hình ứng với các bài báo tại

[**https://paperswithcode.com/sota/machine-translation-on-iwslt2015-english-1**](https://paperswithcode.com/sota/machine-translation-on-iwslt2015-english-1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mô hình** | **Bộ dữ liệu** | **BLEU score (test)** |
| CNN + GLU + Bi-LSTM Encoder + LSTM Decoder + Language Model (nhóm sinh viên phát triển) | IWSLT English-Vietnamese | 29.63 |
| Transformer + BPE + dropout | IWSLT English-Vietnamese | 33.27 |
| Transformer + BPE + Fix Norm + ScaleNorm | IWSLT English-Vietnamese | 32.8 |
| Transformer + LayerNorm-simple | IWSLT English-Vietnamese | 31.4 |

Những mô hình được so sánh sử dụng kiến trúc mô hình mới đó là Transformer. Mô hình này đã được minh chứng có hiệu quả tốt hơn trong tác vụ dịch máy.

* 1. **KẾT QUẢ HỆ THỐNG**
     1. **Môi trường phát triển**

Hệ điều hành: Ubutu, MacOS và Windows

Công cụ phát triển phần mềm: Visual Code, Jupyter notebook và Google Colab

Công cụ kiểm thử API: Postman

Các thư viện/nền tảng được sử dụng:

|  |  |
| --- | --- |
| Tên thư viện / nền tảng | Tóm tắt chức năng |
| Python | Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch được sử dụng rất phổ biến trong lĩnh vực khoa học máy tính nhờ những ưu điểm như: Đa nền tảng, đơn giản, mã nguồn mở, nhiều thư viện hỗ trợ. |
| Flask | Thư viện Tensorflow được sử dụng trong việc tính toán các biểu đồ và các dữ liệu dưới dạng số hoá trong sản phẩm khoá luận. Là một thư viện mã nguồn mở hỗ trợ mạnh mẽ các phép toán học để tính toán trong máy học. |
| Matplotlib | Nó là một thư viện vẽ đồ thị rất mạnh mẽ, giúp ta có cái nhìn trực quan hơn về dữ liệu. |
| Numpy | NumPy là một thư viện cho ngôn ngữ lập trình Python, thêm hỗ trợ cho các mảng và ma trận lớn, đa chiều, cùng với một tập hợp lớn các hàm toán học cấp cao để hoạt động trên các mảng này. |
| Pandas | Pandas dùng để thao tác và phân tích dữ liệu. Cụ thể, nó cung cấp các cấu trúc dữ liệu và các thao tác để thao tác các bảng số và chuỗi thời gian. |
| Scipy | Scipy chứa các mô-đun để tối ưu hóa, đại số tuyến tính, tích hợp, nội suy, các chức năng đặc biệt, FFT, xử lý tín hiệu và hình ảnh, bộ giải ODE và các nhiệm vụ phổ biến khác trong khoa học và kỹ thuật. |
| Scikit-learn | Scikit-learn được thiết kế dựa trên nền Numpy và Scipy. Scikit-learn chứa hầu hết các thuật toán machine learning hiện đại nhất, đi kèm với tài liệu và luôn được cập nhật. |
| Tensorflow | Thư viện Tensorfow là thư viện mã nguồn mở dùng cho tính toán số học sử dụng đồ thị luồng dữ liệu. |
| Keras | Keras là một thư viện mạng nơ-ron mã nguồn mở được viết bằng Python. Được thiết kế để cho phép thử nghiệm nhanh với các mạng thần kinh sâu, nó tập trung vào việc thân thiện với người dùng, mô-đun và mở rộng. |

* + 1. **Môi trường triển khai**

Nền tảng đám mây Amazon EC2

Nền tảng đám mây Google Cloud (dự phòng)

* + 1. **Chức năng đã cài đặt**

Cung cấp API nhận vào văn bản tiếng Anh dạng text và trả về đối tượng text chứa văn bản tiếng Việt tương ứng.

* 1. **KẾT QUẢ ỨNG DỤNG WEB**
     1. **Môi trường phát triển**
* Hệ điều hành: Ubutu, MacOS và Windows
* Công cụ phát triển phần mềm: Visual Code
* Công cụ kiểm thử API: Postman
* Trình duyệt kiểm thử web: chrome, safari, microsoft edge
* Các thư viện/nền tảng được sử dụng:
  + React Framework: xây dựng giao diện
  + Nodejs: nền tảng để chạy React
    1. **Môi trường triển khai**

Server: heroku

Thiết bị: Thiết bị cần có trình duyệt web như: safari, chrome, firefox, …

Hệ điều hành: MacOS, Ubuntu, Linux

* + 1. **Chức năng đã cài đặt**

Cung cấp dịch vụ nhận vào văn bản tiếng Anh dạng text và trả về đối tượng text chứa văn bản tiếng Việt tương ứng.

* 1. **SO SÁNH KẾT QUẢ VỚI CÁC MỤC TIÊU ĐẶT RA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mục tiêu ban đầu** | **Nhận xét mức độ hoàn thành** |
| Trình bày lý do xây dựng mô hình dịch máy | Đã trình bày các lý do ở chương 1 của luận văn |
| Trình bày lý thuyết nền tảng và giải pháp để xử lý việc dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt. | Đã trình bày ở chương 2 |
| Xây dựng, thu thập dữ liệu và đào tạo mô hình để dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt. | Đã được trình bày ở chương 3 và 4 |
| Xây dựng một trang web demo việc sử dụng mô hình để dịch một văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt. | Đã được trình bày ở chương 3 và 4 |
| Viết 120 trang luận văn theo đúng chuẩn yêu cầu và trích dẫn các tài liệu tham khảo đầy đủ. | Luận văn được viết tương đối đầy đủ và chính xác. |

* 1. **ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NGHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI**
* Cải thiện lại mã nguồn để dịch được chính xác và hợp lý hơn.
* Nghiên cứu kĩ hơn về lý thuyết nền tảng, từ đó có các bước cải thiện và thực hiện chức năng một cách đúng đắn.
* Chỉnh sửa các tài liệu nghiên cứu, hướng dẫn như luận văn, hướng dẫn sử dụng để giúp người dùng mau chóng nắm bắt được vấn đề.
* Hoàn thiện chức năng dịch văn bản, sửa một số lỗi còn tồn tại. Hoặc đổi phương pháp xây dựng mô hình để chuẩn xác hơn.
* Cải thiện tốc độ xử lý các tác vụ của ứng dụng, giúp ứng dụng chạy mượt mà và tạo trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
* Trình bày, chỉnh sửa mã nguồn theo khuôn mẫu để dễ dàng bảo trì và chỉnh sửa trong tương lai.
* Thu thập thêm dữ liệu để mô hình huấn luyện và dịch chính xác hơn.

# LỜI KẾT

Luận văn “Xây dựng mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt”, hệ thống cung cấp dịch vụ và ứng dụng được xây dựng là sản phẩm kết tinh của một quá trình học tập, làm việc và nghiên cứu nghiêm túc của nhóm sinh viên. Tuy hệ thống còn nhiều hạn chế về hệ thống lẫn khả năng xử lí của nó, song sản phẩm hệ thống cung cấp dịch vụ dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt đã đem lại cho nhóm sinh viên những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cũng như cách để triển khai các dự án thực tế trong tương lai. Các hệ thống học sâu nói chung và dịch máy nói riêng hiện đang là những lĩnh vực nổi trội trên thế giới và nó đem lại lợi ích tuyệt vời trong cuộc sống. Những trải nghiệm trong luận văn là những kinh nghiệm quy báu cho nhóm sinh viên để có những kiến thức và tiếp tục nghiên cứu và phát triển sự nghiệp của bản thân.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yani Andrew Ioannou. “Structural Priors in Deep Neural Networks” September 2017.

[2] Ioffe, Sergey, and Christian Szegedy. "Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift." *arXiv preprint arXiv:1502.03167* (2015).

[3] Zachary C. Lipton, John Berkowitz, Charles Elkan. “*A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning*” June 5th, 2015, pp.10-11.

[4] Alex Graves, Navdeep Jaitly. “*Towards End-to-End Speech Recognition with Recurrent Neural Networks*”, pp.3-4.

[5] <https://en.wikipedia.org/wiki/Hopfield_network>

[6] Sutskever, Ilya, Oriol Vinyals, and Quoc V. Le. "Sequence to sequence learning with neural networks." *Advances in neural information processing systems*. 2014.

[7] Bahdanau, Dzmitry, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. "Neural machine translation by jointly learning to align and translate." *arXiv preprint arXiv:1409.0473* (2014).

[8] Luong, Minh-Thang, Hieu Pham, and Christopher D. Manning. "Effective approaches to attention-based neural machine translation." *arXiv preprint arXiv:1508.04025* (2015).

[9] DAUPHIN, Yann N., et al. Language modeling with gated convolutional networks. In: *International conference on machine learning*. 2017. p. 933-941.

[10] *Speech and Language Processing*. Daniel Jurafsky & James H. Martin. Copyright c 2019. All rights reserved. Draft of October 2, 2019..