**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH**

****

**LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

**Kết hợp mạng Nơron nhân tạo và mô hình ARIMA để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian**

**HỘI ĐỒNG: GVHD: PGS.TS Dương Tuấn Anh**

**GVPB: TS Võ Thị Ngọc Châu**

**---o0o---**

**SVTH 1: Đinh Kim Ngân 50801336**

**SVTH 2: Trần Thế Sĩ 50801793**

TP. HỒ CHÍ MINH, 12/2012

**HỘI ĐỒNG: ………………………………**

**GVHD: ………………………………………**

**GVPB: ………………………………………**

**---o0o---**

**SVTH 1: ………………………………… (MSSV)**

**SVTH 2: ………………………………… (MSSV)**

**SVTH 3: ………………………………… (MSSV)**

**……**

(Size 15)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG/NĂM (BẢO VỆ)

# LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi cam đoan rằng, ngoại trừ các kết quả tham khảo từ các công trình khác như đã ghi rõ trong luận văn, các công việc trình bày trong luận văn cũng như các kết quả thực nghiêm là do chính chúng tôi thực hiện và chưa có phần nội dung nào của luận văn này được nộp để lấy một bằng cấp ở bất kì một trường nào khác.

Ngày 21 tháng 12 năm 2012

Nhóm sinh viên thực hiện luận văn

# LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến PGS.TS Dương Tuấn Anh, Thầy đã tận tâm chỉ dẫn, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn.

Chúng tôi cũng xin được gửi lời cám ơn đến quí Thầy Cô giáo khoa Khoa Học và Kỹ Thuật Máy Tính, trường Đại Học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, những người Thầy đã trang bị cho chúng tôi những kiến thức nền tảng quan trọng trong suốt quá trình chúng tôi theo học.

Và cuối cùng, chúng tôi xin được gửi lời cám ơn đến gia đình và bạn bè - những người đã luôn ủng hộ và động viên chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.

# TÓM TẮT LUẬN VĂN

Ngày nay, trong môi trường thông tin bùng nổ và luôn thay đổi, thì dự báo đóng vai trò rất quan trọng trong bài toán ra quyết định, lập kế hoạch của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các quốc gia. Có rất nhiều hướng nghiên cứu khác nhau cho bài toán dự báo, một trong những hướng đã đạt được nhiều thành công và vẫn đang phát triển là bài toán dự báo dựa vào chuỗi dữ liệu thời gian. Hầu như, trong các tất cả các lĩnh vực kinh tế, tài chính, môi trường, y học đều có những nghiên cứu và áp dụng dựa trên dữ liệu chuỗi thời gian. Hai mô hình tiêu biểu là mô hình hồi qui tích hợp trung bình di động (ARIMA) và mô hình mạng nơron nhân tạo (ANN).

Báo cáo là tài liệu cung cấp những khái niệm cơ bản về bài toán dự báo, các khái niệm thống kê có liên quan đến bài toán dự báo chuỗi thời gian. Báo cáo tập trung tìm hiểu 3 mô hình dự báo. Thứ nhất là lớp mô hình ARIMA bao gồm các mô hình AR, MA, ARMA, ARIMA và SARIMA. Lớp mô hình ARIMA có khả năng thích nghi với các chuỗi thời gian tĩnh và không tĩnh, thuộc lớp mô hình tuyến tính. Thứ hai là mô hình mạng nơron nhân tạo (ANN). ANN thuộc lớp mô hình phi tuyến. Cuối cùng, chúng tôi giới thiệu mô hình kết hợp của hai mô hình ARIMA và ANN nhằm mong muốn kết hợp được ưu điểm của hai mô hình thành phần để giải quyết các bài toán trong thực tế - đa phần chứa đựng cả hai thành phần tuyến tính và phi tuyến.

Phần còn lại của báo cáo trình bày kết quả thực nghiệm so sánh giữa ba mô hình đã giới thiệu và rút ra kết luận. Kết quả thực nghiệm thu được từ chương trình tự xây dựng của nhóm dựa trên những kiến thức lý thuyết và các giải thuật đã tìm hiểu.

# ABSTRACT

Nowadays, we are living in the world of ever increasing of available information and exponential growth of data. Government, organization, and even individual are all trying to make use of those available data for planning and making decisions to solve economic, financial, environment, etc., problems by predicting the future. However, because of the uncertain nature of our world, forecasting what will happen is still a notorious hard, yet very important, problem. There are several approaches to this problem. In this thesis, we will look at one of the most important approach of forecasting, time series forecasting, an approach has had many success in recent years.

The time series forecasting technique has many models to present data and predicting methods based on those data. In this document, we will introduce the two most common models and a hybrid model of the two. The first is the Autoregressive Integrated Moving Average model (ARIMA) and the second model is the Artificial Neural Network model (ANN). The ARIMA model is the most important linear model. It can adopt with both stationary model and non-stationary model. On the other hand, the ANN model is a non-linear model. And the hybrid model is a combination of above models (ARIMA and ANN). The hybrid model becomes stronger and more flexible than separate component model because it inherited the strong of each component model.

The rest of this document will present our sample forecasting application. The application is built based on the previous concepts and supports all three models of time series forecasting. We also use it to prove the hypothesis that hybrid model is better than the separated component models (ARIMA and ANN).

# MỤC LỤC

[LỜI CAM ĐOAN ii](#_Toc343844682)

[LỜI CẢM ƠN iii](#_Toc343844683)

[TÓM TẮT LUẬN VĂN iv](#_Toc343844684)

[ABSTRACT v](#_Toc343844685)

[MỤC LỤC vi](#_Toc343844686)

[DANH MỤC HÌNH x](#_Toc343844687)

[DANH MỤC BẢNG xii](#_Toc343844688)

[Chương 1 GIỚI THIỆU 1](#_Toc343844713)

[1.1. Mục tiêu của đề tài 1](#_Toc343844714)

[1.2. Cấu trúc báo cáo 3](#_Toc343844724)

[Chương 2 CHUỖI THỜI GIAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI THỜI GIAN 4](#_Toc343844734)

[2.1. Chuỗi thời gian 4](#_Toc343844735)

[2.2. Dự báo chuỗi thời gian 5](#_Toc343844767)

[2.3. Khái niệm thống kê liên quan 6](#_Toc343844768)

[2.3.1. Hệ số tự tương quan 6](#_Toc343844769)

[2.3.2. Hệ số tự tương quan riêng phần 8](#_Toc343844770)

[2.4. Nhận biết các thành phần của chuỗi thời gian bằng phương pháp phân tích hệ số tự tương quan: 9](#_Toc343844771)

[Chương 3 MÔ HÌNH ARIMA 15](#_Toc343844775)

[3.1. Lớp mô hình ARIMA 15](#_Toc343844776)

[3.1.1. Mô hình trung bình di động bậc *q*, MA(*q*) 15](#_Toc343844777)

[3.1.2. Mô hình tự hồi quy bậc *p*, AR(*p*) 17](#_Toc343844778)

[3.1.3. Mô hình kết hợp tự hồi quy và trung bình di động, ARMA(*p*,*q*) 19](#_Toc343844779)

[3.1.4. Mô hình tự hồi quy tích hợp với mô hình trung bình di động, ARIMA(*p*,*d*,*q*) 20](#_Toc343844780)

[3.1.5. Mô hình ARIMA có tính mùa (SARIMA) 21](#_Toc343844781)

[3.2. Xây dựng mô hình SARIMA 21](#_Toc343844821)

[3.2.1. Thành phần nhận dạng mô hình 22](#_Toc343844822)

[3.2.2. Thành phần khử mùa và xu hướng 26](#_Toc343844823)

[3.2.3. Thành phần ước lượng tham số 26](#_Toc343844824)

[3.2.4. Thành phần dự báo 28](#_Toc343844825)

[3.3. Kết luận về mô hình ARIMA 29](#_Toc343844826)

[Chương 4 MÔ HÌNH ANN 30](#_Toc343844828)

[4.1. Sơ lược về mạng nơron nhân tạo 30](#_Toc343844829)

[4.2. Cấu trúc về mạng nơron nhân tạo 31](#_Toc343844830)

[4.3. Nguyên tắc hoạt động và các giải thuật huấn luyện của mạng nơron nhân tạo 34](#_Toc343844831)

[4.3.1. Perceptron 35](#_Toc343844832)

[4.3.2. Mạng nhiều lớp và giải thuật lan truyền ngược 40](#_Toc343844833)

[4.3.3. Giải thuật RPROP 45](#_Toc343844834)

[4.3.4. Hiện tượng quá khớp 49](#_Toc343844835)

[4.4. Áp dụng mạng Nơron vào dự báo dữ liệu chuỗi thời gian 49](#_Toc343844837)

[4.5. Các bước xây dựng mô hình mạng nơron 50](#_Toc343844838)

[4.5.1. Lựa chọn các biến 51](#_Toc343844839)

[4.5.2. Thu thập dữ liệu 51](#_Toc343844840)

[4.5.3. Tiền xử lý dữ liệu 52](#_Toc343844841)

[4.5.4. Phân chia tập dữ liệu 52](#_Toc343844842)

[4.5.5. Xây dựng cấu trúc mạng 53](#_Toc343844843)

[4.5.6. Xác định tiêu chuẩn đánh giá 55](#_Toc343844844)

[4.5.7. Huấn luyện mạng 56](#_Toc343844845)

[4.5.8. Dự báo và cải tiến 56](#_Toc343844846)

[4.6. Kết luận 56](#_Toc343844849)

[Chương 5 MÔ HÌNH KẾT HỢP ARIMA VÀ ANN 58](#_Toc343844851)

[5.1. Nguyên nhân 58](#_Toc343844857)

[5.2. Mô hình kết hợp ARIMA và mạng nơron 59](#_Toc343844858)

[Chương 6 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 62](#_Toc343844876)

[6.1. Cấu trúc chương trình 62](#_Toc343844877)

[6.1.1. Giao diện chương trình 62](#_Toc343844878)

[6.1.2. Các module chính 64](#_Toc343844879)

[6.2. Dữ liệu thực nghiệm 67](#_Toc343844880)

[6.3. Kết quả thực nghiệm 72](#_Toc343844881)

[6.3.1. Bộ dữ liệu có tính mùa và xu hướng 72](#_Toc343844882)

[6.3.2. Bộ dữ liệu có tính mùa 73](#_Toc343844883)

[6.3.3. Bộ dữ liệu có tính xu hướng 74](#_Toc343844884)

[6.3.4. Bộ dữ liệu có tính phi tuyến 76](#_Toc343844885)

[6.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 77](#_Toc343844886)

[Chương 7 KẾT LUẬN 78](#_Toc343844887)

[7.1. Đánh giá kết quả 78](#_Toc343844888)

[7.1.1. Những công việc làm được 78](#_Toc343844889)

[7.1.2. Những đúc kết về mặt lý luận 78](#_Toc343844890)

[7.1.3. Mặt hạn chế 79](#_Toc343844891)

[7.2. Hướng phát triển đề tài 79](#_Toc343844892)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 80](#_Toc343844893)

[PHỤ LỤC A Bảng thuật ngữ Anh-Việt A1](#_Toc343844894)

[PHỤ LỤC B Danh mục từ viết tắt B1](#_Toc343844895)

[PHỤ LỤC C](#_Toc343844896) [Hướng dẫn sử dụng chương trình C1](#_Toc343844897)

# DANH MỤC HÌNH

[Hình 2.1: Số khách hàng đặt chỗ hàng tháng của hãng Pan Am 4](#_Toc343844898)

[Hình 2.2: Mô hình bài toán dự báo chuỗi thời gian 6](#_Toc343844899)

[Hình 2.3: Hàm tự tương quan 7](#_Toc343844900)

[Hình 2.4: Độ tăng nhiệt độ trung bình hàng năm từ 1856 đến 2005 9](#_Toc343844901)

[Hình 2.5: Hàm tự tương quan của chuỗi tăng nhiệt độ trung bình hàng năm từ 1856 đến 2005 10](#_Toc343844902)

[Hình 2.6: (a) Chuỗi thời gian tĩnh, (b) Chuỗi thời gian không tĩnh. 11](#_Toc343844903)

[Hình 2.7: Chuỗi thời gian có tính mùa 12](#_Toc343844904)

[Hình 3.1: Hình ảnh của mô hình MA(2) 16](#_Toc343844905)

[Hình 3.2: ACF và PACF của mô hình 19](#_Toc343844906)

[Hình 3.3: Hàm tự tương quan và tự tương quan riêng phần của mô hình 20](#_Toc343844907)

[20](#_Toc343844908)

[Hình 3.4: Các thành phần của mô hình SARIMA 25](#_Toc343844909)

[Hình 3.5: Thành phần khử mùa và xu hướng trong mô hình SARIMA 26](#_Toc343844910)

[Hình 3.6: Quá trình ước lượng tham số mô hình SARIMA 27](#_Toc343844911)

[Hình 4.1: Đơn vị mạng nơron 31](#_Toc343844912)

[Hình 4.2: Mạng nơron truyền thẳng 32](#_Toc343844913)

[Hình 4.3: Mạng nơron hồi quy 33](#_Toc343844914)

[Hình 4.4: Mô hình học có giám sát 34](#_Toc343844915)

[Hình 4.5: Đơn vị mạng nơron 35](#_Toc343844916)

[Hình 4.6: Mặt quyết định biểu diễn bởi perceptron hai đầu nhập 36](#_Toc343844917)

[Hình 4.7: Hàm lỗi của một đơn vị tuyến tính 38](#_Toc343844918)

[Hình 4.8: Đơn vị sigmoid 41](#_Toc343844919)

[Hình 4.9: Giải thuật lan truyền ngược 45](#_Toc343844920)

[Hình 4.9: Giải thuật RPROP 48](#_Toc343844921)

[Hình 4.10: Mô hình học với chuỗi thời gian 50](#_Toc343844922)

[Hình 5.1 Mô hình kết hợp ARIMA và mạng nơron 60](#_Toc343844923)

[Hình 6.1: Giao diện quá trình xây dựng mô hình SARIMA 62](#_Toc343844924)

[Hình 6.2: Giao diện quá trình xây dựng mô hình mạng nơron 63](#_Toc343844925)

[Hình 6.3: Giao diện quá trình dự đoán sử dụng mô hình kết hợp 64](#_Toc343844926)

[Hình 6.4: Đồ thị của chuỗi thời gian 65](#_Toc343844927)

[Hình 6.5: Hàm tự tương quan của chuỗi thời gian 65](#_Toc343844928)

[Hình 6.6: Hàm tự tương quan riêng phần của chuỗi thời gian 66](#_Toc343844929)

[Hình6.7: Đồ thị chuỗi dữ liệu Passengers 68](#_Toc343844930)

[Hình 6.8: Đồ thị chuỗi dữ liệu Paper 68](#_Toc343844931)

[Hình 6.9: Đồ thị chuỗi dữ liệu Deaths 69](#_Toc343844932)

[Hình 6.10: Đồ thị chuỗi dữ liệu Maxtemp 69](#_Toc343844933)

[Hình 6.11: Đồ thị chuỗi dữ liệu Chemical 70](#_Toc343844934)

[Hình 6.12: Đồ thị chuỗi dữ liệu Prices 70](#_Toc343844935)

[Hình 6.13: Đồ thị chuỗi dữ liệu Sunspots 71](#_Toc343844936)

[Hình 6.14: Đồ thị chuỗi dữ liệu Kobe 71](#_Toc343844937)

# DANH MỤC BẢNG

[Bảng 2.1: Một số kĩ thuật dự đoán cho từng thành phần của chuỗi thời gian 13](#_Toc343844952)

[Bảng 3.1: Tính chất của ACF và PACF 23](#_Toc343844953)

[Bảng 6.1: Phân loại dữ liệu thực nghiệm 67](#_Toc343844954)

[Bảng 6.2: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Passengers 72](#_Toc343844955)

[Bảng 6.3: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Paper 73](#_Toc343844956)

[Bảng 6.4: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Deaths 73](#_Toc343844957)

[Bảng 6.5: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Maxtemp 74](#_Toc343844958)

[Bảng 6.6: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Chemical 75](#_Toc343844959)

[Bảng 6.7: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Prices 75](#_Toc343844960)

[Bảng 6.8: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Sunspots 76](#_Toc343844961)

[Bảng 6.9: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Kobe 76](#_Toc343844962)

# GIỚI THIỆU

Ngày nay khi mà hầu hết các tổ chức đều hoạt động trong môi trường không chắc chắn, kế hoạch lập ra hôm nay sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức trong ngày mai thì việc dự đoán trước một cách chính xác trở nên rất quan trọng đối với các nhà ra quyết định. Các nhà đầu tư cần phải dự đoán được nhu cầu thị trường, sự biến động của nền kinh tế trong tương lai để có thể đầu tư hiệu quả. Các nhà hoạch định chính sách quốc gia cần dự đoán được về môi trường kinh doanh quốc tế, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp… trong nhiều năm tới để đưa ra các chính sách phù hợp.

Để đưa ra dự báo chính xác và có cơ sở người ta tiến hành thu nhập dữ liệu về các yếu tố liên quan đến vấn đề mình quan tâm. Một kiểu dữ liệu thu nhập thường thấy là kiểu dữ liệu chuỗi thời gian. Dữ liệu chuỗi thời gian, tức là dữ liệu được thu nhập, lưu trữ và quan sát theo sự tăng dần của thời gian. Ví dụ, số lượng thí sinh dự thi đại học vào trường Đại Học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được lưu trữ theo từng năm, hay số lượng hàng hóa đã bán được của một siêu thị được lưu trữ theo từng quý là các dữ liệu chuỗi thời gian.

Việc dự báo dữ liệu chuỗi thời gian ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động của các đơn vị tổ chức. Có rất nhiều phương pháp được xây dựng để dự báo chuỗi thời gian, có những phương pháp (ví dụ phương pháp hồi quy) đã được xây dựng từ thế kỷ 19 và nhiều phương pháp khác (ví dụ phương pháp mạng nơron nhân tạo) được phát triển gần đây. Cơ bản có hai kỹ thuật chủ yếu trong việc dự báo chuỗi thời gian là các phương pháp thống kê: hồi quy, làm trơn, ARIMA… và phương pháp dùng mạng nơron nhân tạo.

## Mục tiêu của đề tài

Dự báo là một nhu cầu cấp thiết và vô cùng quan trong cho từng cá nhân, doanh nghiệp, nhà nước. Nhu cầu dự báo xuất hiện trong hầu hết mọi lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, kinh tế, tài chính… Do đó, vấn đề cực kì quan trong đặt ra là làm sao để tìm được các mô hình dự báo có độ chính xác cao nhằm đạt được dữ liệu tin cậy. Có rất nhiều phương thức dự báo khác nhau, tuy nhiên ở báo cáo này chúng tôi chọn phương thức dự báo dữ liệu chuỗi thời gian. Phương thức dự báo chuỗi thời gian được chia thành hai lớp mô hình: lớp mô hình đầu tiên bao gồm các mô hình dự báo dựa trên những mô hình toán học truyền thống. Những đại diện tiêu biểu trong lớp mô hình này gồm: mô hình hồi qui tích hợp trung bình di động (ARIMA), mô hình làm trơn hàm mũ. Lớp mô hình còn lại không quan tâm nhiều đến những mô hình toán học cụ thể mà nó đi sâu vào làm nổi bật mối liên hệ cơ bản giữa các yếu tố quan sát. Điển hình là mô hình mạng nơron nhân tạo.

Mô hình ARIMA thuộc lớp mô hình tuyến tính có khả năng biểu diễn cả chuỗi thời gian tĩnh lẫn không tĩnh. Hệ thống các phương pháp dùng để xác định, kiểm tra, cải tiến mô hình ARIMA có sự đóng góp rất lớn của hai nhà thống kê G.E.P.Box và G.M.Jenkins. Nên việc mô hình và dự đoán dựa trên mô hình ARIMA còn được gọi là phương pháp Box-Jenkins. Một phiên bản mở rộng khác của mô hình ARIMA giúp giải quyết được chuỗi thời gian có tính mùa là SARIMA. Tuy nhiên, các mô hình thuộc lớp này không thích nghi với chuỗi thời gian phi tuyến. Kết quả nhận được có độ tin cậy tỉ lệ nghịch với mức độ phi tuyến của chuỗi dữ liệu.

Ngược lại, mô hình mạng nơron nhân tạo lại dự báo hiệu quả với chuỗi dữ liệu phi tuyến. Mạng nơron nhân tạo là mạng lưới các nút gồm đa tầng. Sự giao tiếp giữa các tầng thông qua các tham số được lựa chọn bằng phương pháp thử và sửa sai (trial and error). Tuy nhiên, mạng nơron nhân tạo không cho kết quả dự báo tốt khi phải xử lý các chuỗi thời gian tuyến tính.

Mặt khác, trong thế giới thực, những chuỗi thời gian được sinh ra không luôn luôn là những chuỗi thuần tuyến tính hay thuần phi tuyến. Dạng thường gặp là chuỗi thời gian bao gồm cả hai thành phần trên. Nếu dùng một mô hình để dự đoán sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất. Vì ARIMA và ANN chỉ dự báo tốt cho những chuỗi dữ liệu chỉ chứa duy nhất một trong hai thành phần này.

Do đó, một vài nhà nghiên cứu đã đề xuất mô hình mới là sư kết hợp giữa hai mô hình ARIMA và ANN, nhằm mong muốn kết hợp được điểm mạnh của từng mô hình vào công tác dự báo. Cả lí thuyết và kết quả thực tiễn đã chứng minh được rằng trong phần lớn trường hợp mô hình kết hợp sẽ hiệu quả hơn việc chỉ dùng một mô hình đơn lẻ.

Mục tiêu của đề tài này là tìm hiểu cả ba mô hình nêu trên bao gồm: mô hình ARIMA, mô hình ANN và mô hình kết hợp ARIMA-ANN. Từ đó, có thể đưa ra kết quả so sánh giữa những mô hình này dựa trên những kiến thức lí thuyết cũng như kết quả thực nghiệm thu được từ phần mềm của nhóm thiết kế. Đồng thời rút ra những ưu-nhược điểm của từng mô hình trong quá trình dự báo để có thể đề xuất cải tiến nhằm thu được dữ liệu tin cậy hơn.

## Cấu trúc báo cáo

Bài báo cáo chia làm 7 chương:

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG trình bày tổng quan về bài toán dự báo

Chương 2. CHUỖI DỮ LIỆU THỜI GIAN trình bày các khái niệm liên quan về chuỗi dữ liệu thời gian, giới thiệu các thành phần chuỗi thời gian, các khái niệm thống kê liên quan.

Chương 3. MÔ HÌNH SARIMA trình bày cơ sở lý thuyết về mô hình SARIMA, các khái niệm thống kê liên quan: hàm tự tương quan (ACF), hàm tự tương quan riêng phần (PACF), phương pháp lấy hiệu…. Các bước phát triển mô hình: xác định mô hình, ước lượng tham số, kiểm định độ tin cậy và dự báo.

Chương 4. MÔ HÌNH ANN trình bày lịch sử, khái niệm của mạng nơron nhân tạo. Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng nơron nhân tạo. Giới thiệu hai giải thuật huấn luyện phổ biến của mạng nơron nhân tạo là giải thuật lan truyền ngược (Back Propagation), lan truyền có tính đàn hồi (Resilient Propagation).

Chương 5. MÔ HÌNH KẾT HỢP SARIMA VÀ ANN trình bày cơ sở hình thành, nguyên lý hoạt động của mô hình kết hợp.

Chương 6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM trình bày tổng quan chương trình thực nghiệm, dữ liệu thực nghiệm, các công cụ liên quan và kết quả thực nghiệm của ba mô hình đã được đề cập: SARIMA, ANN và SARIMA – ANN.

Chương 7. KẾT LUẬN trình bày tổng kết báo cáo và hướng phát triển của đề tài.

# CHUỖI THỜI GIAN VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI THỜI GIAN

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, các thành phần của chuỗi thời gian. Đồng thời, giới thiệu phương pháp để xác định các thành phần của chuỗi thời gian, cũng như các công cụ hỗ trợ cho quá trình phân tích chuỗi thời gian. Mục đích là giúp người đọc nắm được tổng quan về chuỗi dữ liệu thời gian, thành phần của chuỗi thời gian và cách xác định chúng.

## Chuỗi thời gian

Dữ liệu chuỗi thời gian là dữ liệu được thu nhập, lưu trữ và quan sát theo sự tăng dần của thời gian. Ví dụ, số lượng thí sinh dự thi đại học vào Trường Đại Học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được lưu trữ theo từng năm, hay số lượng hành khách sử dụng phương tiện công cộng của một thành phố được lưu trữ theo từng tháng là các dữ liệu chuỗi thời gian.

Ta thường ký kiệu chuỗi thời gian là với là các số tự nhiên. là các biến ngẫu nhiên rút ra từ một phân bố xác suất nào đó. Hình 2.1 là một ví dụ về chuỗi thời gian, số hành khách đặt chỗ hàng tháng của hãng hàng không Pan Am.



Hình 2.1: Số khách hàng đặt chỗ hàng tháng của hãng Pan Am

Để tìm ra được những phương pháp dự báo phù hợp cho chuỗi thời gian, chúng ta phải xác định được các thành phần tạo nên chuỗi thời gian đó. Những thành phần cơ bản của chuỗi thời gian bao gồm: xu hướng, chu kỳ, thành phần mùa và bất qui tắc

* Thành phần xu hướng (trend): Chuỗi dữ liệu quan sát tăng hoặc giảm trong suốt thời đoạn quan sát. Đây là thành phần dài hạn (long term). Những chuỗi thời gian có chứa thành phần xu hướng thường gặp như: sự gia tăng dân số, tốc độ lạm phát, tăng trưởng của sản xuất.
* Thành phần chu kỳ (cyclical): Những giá trị quan sát tăng lên, hoặc giảm xuống trong những khoảng thời gian khác nhau.Thành phần chu kì thường có dao động dạng sóng quanh trục xu hướng. Thường xuất hiện bởi sự gia tăng hoặc thu hẹp sản xuất trong kinh tế.
* Thành phần mùa (seasonal): Những thay đổi lặp lại hằng năm được gọi là tính mùa của chuỗi thời gian. Chu kì của những chuỗi thời gian có thể là tháng, quí, hoặc là 6 tháng, … Ví dụ: nhu cầu mua sắm dụng cụ học tập thường cao trong giai đoạn tháng 8, tháng 9 hằng năm. Tính mùa thường phản ánh điều kiện thời tiết hay những kì nghỉ trong năm.


## Thành phần bất qui tắc (irregular): Là thành phần thể hiện sự biến đổi ngẫu nhiên không thể đoán được của chuỗi thời gian.Dự báo chuỗi thời gian

Như chúng ta đã biết, dự báo là một nhu cầu cấp thiết và rất quan trọng đối với mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và cả nhà nước. Và nó hiện hữu trong mọi lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học kỹ thuật. Dù được nghiên cứu, áp dụng trong lĩnh vực nào thì bài toán dự báo cũng sẽ phải bao gồm các nhiệm vụ chính là: phân tích vấn đề, thu thập dữ liệu, lựa chọn mô hình, hiện thực phương thức, đánh giá phương thức và cuối cùng là sử dụng để dự báo. Nếu bước đánh giá phương thức không thỏa mãn thì ta phải quay lại lựa chọn mô hình khác. Hình 2.2 minh họa thứ tự các giai đoạn trong bài toán dự báo.

Trong bài toán dự báo chuỗi thời gian, các chuyên gia thường chia làm 3 lớp phương thức dự báo [9]:

* Phương thức dự báo cảm tính (judgemental forecasting method) dựa trên quyết định, cảm nhận của các chuyên gia, người sử dụng hay những kiến thức chủ quan của họ.
* Phương thức dự báo đơn biến (univariate method) giá trị dự báo phụ thuộc vào 1 chuỗi giá trị ở hiện tại và quá khứ.
* Phương thức dự báo đa biến (multivariate method) biến dự báo phụ thuộc vào nhiều chuỗi dữ liệu.

Ngoài ra chúng ta có thể kết hợp hai hoặc nhiều các phương thức nêu trên.



Hình 2.2: Mô hình bài toán dự báo chuỗi thời gian

Theo một số tài liệu khác thì các phương thức dự báo đơn biến và đa biến được gộp chung thành các phương thức mang ý nghĩa thống kê [10].

Các mô hình được trình bày trong luận văn gồm: lớp mô hình ARIMA, mô hình ANN và mô hình kết hợp SARIMA-ANN đều thuộc lớp mô hình ngoại suy đơn biến.

## Khái niệm thống kê liên quan

Để nhận dạng ra đặc điểm và các thành phần của chuỗi thời gian, các nhà dự báo thường dùng các công cụ toán học. Đặc biệt, các công cụ này được sử dụng nhiều cho lớp mô hình ARIMA. Trong phần này chúng tôi giới thiệu hai công cụ phổ biến và rất quan trọng là hàm tự tương quan và hàm tự tương quan riêng phần.

### Hệ số tự tương quan

Trong quá trình nghiên cứu chuỗi thời gian, ta nhận thấy rằng khi một biến được ghi nhận giá trị theo thời gian, các giá trị ở những thời điểm khác nhau có mối tương quan với nhau. Để đo mức độ tương quan này, ta sử dụng hệ số tự tương quan (autocorrelation coefficient).

**Định nghĩa:** Tự tương quan là sự tương quan giữa một biến với chính nó theo những độ trễ thời gian khác nhau.

Ta tính hê số tự tương quan của biến với độ trễ theo công thức

Với:

(2.1)

* là hệ số tự tương quan của ở độ trễ
* là trung bình của

Nếu khác không thì giữa và có sự tương quan với nhau.

Để biểu diễn sự tự tương quan của một biến theo nhiều độ trễ khác nhau một cách trực quan, ta dùng hàm tự tương quan.

**Định nghĩa:** Hàm tự tương quan (ACF) là một đồ thị biểu diễn các hệ số tự tương quan theo các độ trễ khác nhau [1]. Hình 2.3 là một ví dụ về hàm tự tương quan.



Hình 2.3: Hàm tự tương quan

Trong thực tế ta chỉ có thể tính được hệ số tự tương quan lấy mẫu và dùng thống kê để ước lượng các hệ số tự tương quan của đám đông (population).

Công thức tính hệ số tự tương quan lấy mẫu:

Với

(2.2)

* là hệ số tự tương quan lấy mẫu ở độ trễ
* là trung bình mẫu của
* là số phần tử của mẫu.

Để kiểm tra xem hệ số tự tương quan ở độ trễ của một chuỗi thời gian có khác không hay không, ta dùng phép thử .

(2.3)

Với :

* là hệ số tự tương quan mẫu ở độ trễ
* là độ trễ
* là kích cỡ mẫu

Nếu thì sẽ có phân phối student với bậc tự do. Đối với mẫu có kích thước lớn, với mức ý nghĩa 5%, nếu hệ số tự tương quan mẫu nằm trong khoảng thì ta có thể kết luận hệ số tự tương quan của đám đông bằng không với mức ý nghĩa 5%.

Việc đánh giá các hệ số tự tương quan có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích chuỗi thời gian. Hàm tự tương quan của dữ liệu giúp ta xác định được các thành phần của chuỗi thời gian từ đó có thể lựa chọn mô hình dự báo hợp lý cũng như việc đánh giá tính đầy đủ của mô hình.

### Hệ số tự tương quan riêng phần

Bởi vì hệ số tương quan dùng để tính độ tương quan giữa và chịu ảnh hưởng bởi các giá trị . Do đó, ta cần phân tích thêm hệ số tự tương quan riêng phần . được ước lượng bằng phương pháp tối thiểu lỗi thông qua công thức:

Tuy nhiên phương pháp này rất tốn chi phí tính toán cho mỗi hệ số . Durbin đã đưa ra công thức xấp xỉ hệ số hồi quy thông qua hệ số tương quan và các hệ số đã tính trước đó [13]:

## Nhận biết các thành phần của chuỗi thời gian bằng phương pháp phân tích hệ số tự tương quan:

Như đã đề cặp ở trên, chuỗi thời gian có thể chứa bốn thành phần: xu hướng (trend), chu kỳ (cyclical), mùa (seasonal), bất quy tắc (irregular).

**Thành phần xu hướng (trend)**

Là thành phần thể hiện sự tăng hay giảm giá trị của chuỗi thời gian trong một giai đoạn dài hạn nào đó [1]. Nếu một chuỗi thời gian có chứa thành phần xu hướng sẽ có hệ số tự tương quan rất lớn ở những độ trễ đầu tiên và giảm dần về 0 khi độ trễ tăng lên. Hình 2.4 và 2.5 là một minh họa chuỗi thời gian có thành phần xu hướng. Ở đây dù mức tăng nhiệt độ toàn cầu có biến đổi theo từng năm nhưng nhìn chung mức tăng nhiệt độ trung bình có xung hướng tăng theo thời gian. Hệ số tự tương quan rất lớn ở những độ trễ đầu tiên và giảm dần theo sự tăng của độ trễ.



Hình 2.4: Độ tăng nhiệt độ trung bình hàng năm từ 1856 đến 2005



Hình 2.5: Hàm tự tương quan của chuỗi tăng nhiệt độ trung bình hàng năm từ 1856 đến 2005

Chuỗi thời gian tĩnh (stationary time series) là chuỗi thời gian có trung bình và phương sai độc lập với thời gian. Có nghĩa rằng, một chuỗi thời gian không có sự biến đổi tăng lên hay giảm xuống trong suốt thời gian thì được gọi là chuỗi thời gian tĩnh (hay gọi là chuỗi tĩnh).

Hệ số tự tương quan của chuỗi thời gian tĩnh giảm nhanh về 0, thông thường sau độ trễ thứ 2 hoặc thứ 3.

**Định nghĩa :** Một chuỗi thời gian có tính chất tĩnh hay gọi là chuỗi thời gian tĩnh nếu nó thỏa mãn hai tính chất sau:

(1)

(2) 

Ngược lại, một chuỗi thời gian có chứa thành phần xu hướng là chuỗi thời gian không tĩnh (nonstationary). Hệ số tự tương quan của chuỗi thời gian không tĩnh thường lớn ở vài độ trễ đầu tiên và sau đó giảm dần về 0 ở những độ trễ tiếp theo.

Hình 2.6 (a) là đồ thị theo thời gian và hàm tự tương quan của một chuỗi thời gian tĩnh. Qua đồ thị theo thời gian, ta thấy giá trị trung bình của chuỗi thời gian không đổi và thay đổi xung quanh giá trị trung bình. Ngược lại, hình 2.6 (b) là là đồ thị theo thời gian và hàm tự tương quan của một chuỗi thời gian không tĩnh. Ta thấy giá trị trung bình của chuỗi thời gian tăng dần, hệ số tự tương quan giảm chậm và bằng 0 ở độ trễ rất lớn.



1. Chuỗi thời gian tĩnh



1. Chuỗi thời gian không tĩnh

Hình 2.6: (a) Chuỗi thời gian tĩnh, (b) Chuỗi thời gian không tĩnh.

Chuỗi thời gian không tĩnh rất khó để biểu diễn bằng mô hình toán học và thực hiện dự báo. Tuy nhiên, trong thực tế ta gặp rất nhiều dữ liệu thời gian là chuỗi không tĩnh. Do đó ta cần chuyển đổi chuỗi thời gian không tĩnh thành chuỗi thời gian tĩnh, đồng nghĩa với việc loại bỏ thành phần xu hướng ra khỏi chuỗi thời gian không tĩnh. Một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng là phương pháp lấy hiệu (differencing).

Đối với một chuỗi thời gian không tĩnh , ta áp dụng toán tử lấy hiệu lên để được một chuỗi thời gian mới với

Nếu là chuỗi tĩnh thì ta xây dựng mô hình mô tả rồi từ đó suy ra . Nếu vẫn là chuỗi không tĩnh, ta tiếp tục áp dụng toán tử cho chuỗi .

**Thành phần chu kỳ (cyclical)**

Là chuỗi biến đổi dạng sóng quanh xu hướng [1]. Trong thực tế thành phần này rất khó xác định bởi vì những dao động dạng sóng quanh xu hướng luôn thay đổi cả về biên độ và khoảng thời gian xuất hiện. Do đó người ta thường xem nó như là một phần của thành phần xu hướng.

**Thành phần bất quy tắc (irregular)**

Là thành phần thể hiện sự biến đổi ngẫu nhiên không thể đoán được của chuỗi thời gian [1].

**Thành phần mùa (Seasonal)**

Theo như định nghĩa bên trên thì đây là thành phần thể hiện sự biến đổi lặp đi lặp lại tại từng thời điểm cố định theo từng năm của chuỗi thời gian [1]. Đối với chuỗi thời gian có thành phần mùa thì giá trị tại những thời điểm cố định theo từng năm sẽ có sự tương quan lớn với nhau. Ví dụ một chuỗi thời gian được ghi nhận theo từng quý có tính chất mùa thì hệ số tự tương quan ở độ trễ là 4 sẽ khác không một cách có ý nghĩa. Hình 2.7 là đồ thị của một chuỗi thời gian có tính mùa. Ta nhận thấy hình dáng đồ thị qua các năm gần như là tương tự nhau.



Hình 2.7: Chuỗi thời gian có tính mùa

Việc xác định một chuỗi thời gian có thành phần xu hướng hay thành phần mùa rất quan trọng trong bài toán dự đoán chuỗi thời gian. Nó giúp ta lựa chọn được mô hình dự đoán phù hợp hay giúp cải tiến mô hình đã có chính xác hơn. Bảng 2.1 tóm tắt một số kĩ thuật dự đoán cho từng thành phần của chuỗi thời gian.

Bảng 2.1: Một số kĩ thuật dự đoán cho từng thành phần của chuỗi thời gian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thành phần** | **Kĩ thuật dự báo** | **Áp dụng** |
| **Chuỗi tĩnh** | Trung bình đơn giản (simple average method)  Trung bình di động (moving average - MA)  Tự hồi quy kết hợp trung bình di động (Autoregressive moving average - ARMA) | Mô hình đơn giản có ít dữ liệu ban đầu như trường hợp mới thành lập của 1 công ty. Hoặc là những chuỗi thời gian được sinh ra trong những điều kiện, môi trường ổn định. |
| **Xu hướng** | Trung bình di động (MA)  Tự hồi qui tích hợp trung bình di động (autoregressive integrated moving average – ARIMA) | Xuất hiện trong thời đoạn phát triển của dòng đời 1 sản phẩm. Sự gia tăng dân số làm tăng lên nhu cầu về lương thực, thực phẩm, dịch vụ. Tất cả những dữ liệu này đều có tính xu hướng. |
| **Mùa** | Mô hình làm trơn theo hàm mũ của Winter (Winter’s exponential smoothing)  Tự hồi qui tích hợp trung bình di động (ARIMA) | Những dữ liệu này thường gắn liền với chu kì thời tiết, hoặc là các mốc thời gian đặc biệt của năm (khai giảng, giáng sinh, Tết…) |

Để có thể lựa chọn được kĩ thuật dự báo phù hợp cho chuỗi dữ liệu, ta cần đánh giá được độ tin cậy của kết quả, mức độ hiệu quả mà kĩ thuật đó mang lại.

Thông thường người ta sử dụng mức độ lỗi để đánh giá độ tin cậy và để so sánh giữa các kĩ thuật.

Lỗi (residual, forecast error) là sự sai khác giữa giá trị thực và giá trị dự đoán được.

Trong đó:

* : lỗi
* : giá trị thực của biến quan sát
* : giá trị dự đoán được của biến quan sát
* : biến giá trị thời gian

Phương thức đánh giá phổ biến là trung bình lỗi tuyệt đối.

* Sai số tuyệt đối trung bình lỗi *MAE* (mean absolute error) tính theo công thức:
* Sai số trung bình bình phương lỗi *MSE* (mean squared error) tính theo công thức:
* Sai số tuyệt đối phần trăm lỗi *MAPE* (mean absolute percentage error) được tính theo công thức:

# MÔ HÌNH ARIMA

Mô hình tự hồi quy tích hợp với trung bình di động(ARIMA) là một lớp mô hình tuyến tính có khả năng biểu diễn cả chuỗi thời gian tĩnh lẫn không tĩnh. Mô hình ARIMA dựa vào các mẫu tự tương quan trong bản thân của chuỗi thời gian để sinh ra dự đoán. Hệ thống các phương pháp dùng để xác định, kiểm tra và cải tiến mô hình ARIMA có sự đóng góp rất lớn của hai nhà thống kê, G.E.P.Box và G.M.Jenkins. Do đó việc mô hình và dự đoán dựa trên mô hình ARIMA còn được gọi là phương pháp luận Box-Jenkins [1].

## Lớp mô hình ARIMA

### Mô hình trung bình di động bậc *q*, MA(*q*)

Mô hình MA(*q*) là mô hình có dạng

(3.1)

Với :

* là trung bình của chuỗi thời gian tĩnh .
* là sai số, biểu diễn thành phần không thể dự đoán được ở thời điểm i.
* là các hệ số ước lượng mức ảnh hưởng của lên .

Biểu diễn (3.1) bằng toán tử lấy hiệu *B* ta được

Ở đây và

Vì chuỗi là chuỗi nhiễu trắng (white noise), tức là và

Nên

Từ đó ta có hàm tự tương quan của chuỗi

Dấu hiệu này của hàm tự tương quan giúp ta xác định được bậc của mô hình trung bình di động. Một mô hình trung bình di động có bậc thì hệ số tự tương quan của nó sẽ bằng không với những độ trễ lớn hơn . Trong thực tế do sai biệt khi lấy mẫu, hệ số tương quan mẫu có thể khác không ở những độ trễ lớn hơn . Tuy vậy, nếu hệ số tương quan mẫu nằm trong khoảng , là kích thước mẫu, thì ta có thể kết luận nó bằng không với độ tin cậy 95%.

Ta dùng phần mềm *R* để mô phỏng mô hình MA(2) . Hình 3.1 thể hiện đồ thị theo thời gian và hàm tự tương quan của dữ liệu đó. Ở đây ta thấy rằng hàm tự tương quan của mô hình MA(2) bằng không với mọi độ trễ lớn hơn hai với mức ý nghĩa 5%.



Hình 3.1: Hình ảnh của mô hình MA(2)

### Mô hình tự hồi quy bậc *p*, AR(*p*)

Mô hình tự hồi quy bậc p là mô hình có dạng

Với

(3.2)

* là hằng số.
* là sai số, biểu diễn thành phần không thể dự đoán được từ mô hình ở thời điểm t.
* là các trọng số được ước lượng thể hiện sự ảnh hưởng của các giá trị lên .

Ta có phương trình tự hiệp phương sai của (3.2) là:

(3.3)

Lần lượt thay *k* = 0, 1, …, *p*, ta được *p*+1 phương trình sai phân, giải các phương trình này sẽ xác định được các hệ số:

(3.5)

(3.4)

Với *k* > *p* thì:

Chia hai vế của hệ (3.4) cho , ta dẫn ra được *p* phương trình mà ta có thể xác định *p* giá trị của ACF:

(3.6)

Với *k > p* ta suy ra từ phương trình (3.6):

(3.7)

Hệ phương trình (3.7) được gọi là hệ phương trình Yule-Walker. Ta trình bày hệ phương trình này dưới dạng sau:

Nếu biết , , …, thì ta sẽ giải hệ để xác định , , …, . Tuy nhiên, ta không biết trước được bậc *p* vì thế ta bắt đầu với giả thiết rằng *p* = 1, hệ (3.6) sẽ trở thành hoặc sử dụng tự tương quan mẫu . Do vậy, nếu giá trị tính toán được khác 0 đáng kể thì ta biết rằng quá trình AR có bậc ít nhất bằng 1. Ta ký hiệu giá trị là .

Tiếp tục xét giả thiết *p* = 2 và giải hệ (3.6) với trường hợp *p* = 2 sẽ cho ta tập các giá trị mới được ước lượng và . Nếu khác 0 đáng kể thì ta biết rằng quá trình AR có bậc ít nhất bằng 2, trong khi nếu như xấp xỉ 0 thì ta kết luận rằng *p* = 1. Ta ký hiệu giá trị là .

Ta lặp lại quá trình này cho các giá trị *p* kế tiếp. Với *p* = 3, ta đạt được ước lượng , và ký hiệu là , … Ta gọi chuỗi là PACF và từ chuỗi này ta có thể phỏng đoán bậc của quá trình tự hồi qui. Đối với mô hình AR(*p*) thì dễ thấy với *k > p*. Do đó ta nói rằng PACF của mô hình AR(*p*) bằng không sau độ trễ *p*.

Trong thực tế các hệ số tự tương quan riêng phần của mẫu có thể không bằng không sau độ trễ *p* do sai biệt khi lấy mẫu. Tuy nhiên, ta có thể kết luận hệ số tự tương quan riêng phần bằng không ở mức ý nghĩa 5% nếu nó nằm trong khoảng , với là kích thước mẫu.

Ta dùng phần mềm *R* để mô phỏng mô hình AR(2) . Hình 3.2 thể hiện hàm tự tương quan và hàm tự tương quan riêng phần của một chuỗi dữ liệu đó . Ở đây ta thấy rằng hàm tự tương quan của mô hình AR(2) giảm dần về không, còn hệ số tự tương quan riêng phần thì bằng không với mọi độ trễ lớn hơn 2.



Hình 3.2: ACF và PACF của mô hình

### Mô hình kết hợp tự hồi quy và trung bình di động, ARMA(*p*,*q*)

Nhiều quá trình ngẫu nhiên tĩnh không thể mô hình hóa được như một quá trình trung bình di động hoặc quá trình tự hồi qui thuần túy vì chúng có đặc điểm của cả hai quá trình này. Có nghĩa là giá trị biến dự đoán không những phụ thuộc tuyến tính các giá trị trong quá khứ (tính chất của mô hình tự hồi quy) mà còn phụ thuộc vào các giá trị lỗi trong quá khứ (tính chất mô hình trung bình di động). Do đó ta sử dụng cùng cả hai mô hình AR(*p*) và MA(*q*) để mô tả cho các quá trình ngẫu nhiên này tạo ra *mô hình pha trộn tự hồi qui – trung bình di động* *bậc (p,q)*. Ký hiệu là ARMA*(p,q)* và được biểu diễn như sau:

(3.8)

Ý nghĩa của các ký hiệu giống như trong mô hình AR(*p*) và MA(*q*).

Mô hình ARMA(*p*,*q*) có chứa đựng mô hình AR(*p*) và MA(*q*) nên hàm tự tương quan và hàm tự tương quan riêng phần của nó thể hiện cả hành vi của mô hình AR(*p*) và của mô hình MA(*q*). Tức là hàm tự tương quan riêng phần và hàm tự tương quan giảm dần về không.

Ta dùng phần mềm *R* để mô phỏng mô hình ARMA(1,1) . Hình 3.3 thể hiện hàm tự tương quan và tự tương quan riêng phần của chuỗi dữ liệu đó. Ta thấy hàm tự tương quan và hàm tự tương quan riêng phần giảm dần về không.



Hình 3.3: Hàm tự tương quan và tự tương quan riêng phần của mô hình

### Mô hình tự hồi quy tích hợp với mô hình trung bình di động, ARIMA(*p*,*d*,*q*)

Mô hình ARMA(*p*,*q*) làm việc tốt với các dữ liệu tĩnh, tức là không có thành phần xu hướng (trend). Nhưng trong thực tế dữ liệu thường có một xu hướng đi lên hay đi xuống nào đó, đặc biệt với các chuỗi thời gian trong kinh tế.

Đối với các chuỗi thời gian có xu hướng tuyến tính ta cần chuyển nó thành tĩnh tuyến tính rồi mới áp dụng mô hình ARMA. Một trong những cách chuyển một chuỗi thời gian có xu hướng về chuỗi thời gian tĩnh là phương pháp lấy hiệu như đã nói ở chương 2 (mục 2.4). Do đó người ta đưa thêm một hệ số *d* vào mô hình ARMA(*p*,*q*) để tạo thành mô hình ARIMA(*p*,*d*,*q*), với *d* là số lần lấy hiệu để chuỗi thời gian trở thành chuỗi tĩnh. Khi *d* bằng không thì mô hình ARIMA(*p*,*d*,*q*) trở thành mô hình ARMA(*p*,*q*). Mô hình ARIMA có thể làm việc tốt với dữ liệu tĩnh lẫn dữ liệu có xu hướng tuyến tính.

Dạng toán học của mô hình ARIMA(*p*,*d*,*q*) là

Ý nghĩa của các ký hiệu giống như mô hình AR(*p*) và MA(*q*).

### Mô hình ARIMA có tính mùa (SARIMA)

Mô hình ARIMA có thể làm việc tốt với dữ liệu có xu hướng tuyến tính nhưng vẫn chưa xử lý tốt các chuỗi thời gian có tính mùa, tức là chuỗi thời gian có những thành phần thể hiện sự biến đổi lặp đi lặp lại tại từng thời điểm cố định theo từng năm. Do đó người ta đưa vào bốn hệ số *P*,*D*,*Q*,*s* vào mô hình ARIMA(*p*,*d*,*q*) để tạo thành mô hình ARIMA(*p*,*d*,*q*)×(*P*,*D*,*Q*)s. Ở đây *s* chính là thời điểm mà thành phần mùa sẽ lặp lại, nếu dữ liệu được quan sát theo tháng thì *s* = 12, nếu dữ liệu quan sát theo quý thì *s* = 4. Mô hình ARIMA cho dữ liệu có tính mùa đôi khi còn được gọi mô hình SARIMA.

Dạng toán học của mô hình ARIMA(*p*,*d*,*q*)×(*P*,*D*,*Q*)s là

Với

Việc xác định các thông số *P*, *D*, *Q* tương tự như việc xác định các hệ số *p*, *d*, *q* thông thường chỉ khác ở chỗ các dấu hiệu của hàm tự tương quan và hàm tự tương quan riêng phần khác thể hiện theo các độ trễ là bội của *s*.

## Xây dựng mô hình SARIMA

Cấu trúc của mô hình dự đoán SARIMA gồm 4 thành phần chính:

* Thành phần nhận dạng mô hình (Model identification): ước lượng và xấp xỉ cấu trúc cho các mối tương quan tồn tại trong dữ liệu đã thu thập được. Thành phần này nhận dạng được mô hình một cách tự động bằng cách phân tích hệ số tự tương quan và hệ số tự tương quan riêng phần theo các độ trễ khác nhau. Do đó sẽ tránh được việc phải dựa vào các đồ thị dữ liệu để xác định mô hình.
* Thành phần khử mùa và xu hướng (Recursive differencer/integrator): dùng để chuyển đổi các chuỗi dữ liệu không tĩnh hoặc có tính mùa sang chuỗi dữ liệu tĩnh trước khi áp dụng các giải thuật để ước lượng các tham số cho mô hình. Bởi vì mô hình ARIMA chỉ phù hợp với chuỗi dữ liệu tĩnh, các thành phần bị loại bỏ khỏi chuỗi dữ liệu trong quá trình chuyển đổi phải được tích hợp lại vào dữ liệu khi dự đoán.
* Thành phần ước lượng tham số (Parameter estimator): ước lượng tham số của mô hình bằng giải thuật tối thiểu sai số đệ quy. Giải thuật này sử dụng đệ quy để giảm chi phí tính toán và kĩ thuật tối thiểu lỗi để tối thiểu bình phương các ước lượng lỗi. Giải thuật này có hai giả định là: mô hình phải tuyến tính với các tham số và chuỗi lỗi phải có phân phối tự nhiên với giá trị trung bình là 0 và phương sai không đổi. Nếu hai giả định này bị vi phạm thì mô hình ước lượng sẽ không chính xác.
* Thành phần dự đoán (N-step ahead predictor): tạo giá trị dự đoán cho các giai đoạn tiếp theo dựa vào mô hình đã ước lượng được.


Hình 3.4 sẽ mô tả cấu trúc của mô hình dự đoán SARIMA.

### Thành phần nhận dạng mô hình

* Nhận dạng mô hình là khâu đầu tiên trong quá trình mô hình hóa SARIMA. Chúng ta cần phải xác định các tham số *p*, *d*, *q* và *P*, *Q*, *D*, *s* của mô hình SARIMA. Những giá trị này được suy ra bằng cách trích rút những hệ số tương quan quan trọng trong chuỗi dữ liệu quan sát được. Kĩ thuật truyền thống dùng để nhận dạng mô hình là quan sát đồ thị và trích rút các hệ số từ đồ thị. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm lớn là phụ thuộc vào độ hiểu biết và khả năng phân tích đồ thị của người dự đoán. Do đó cần phải tìm ra một phương pháp tự động, sử dụng các công thức toán học để trích rút ra các hệ số.
* Mô hình SARIMA sử dụng tính chất của ACF và PACF để kết hợp một chuỗi dữ liệu với một mô hình thích hợp: mô hình tự hồi quy AR(*p*), mô hình trung bình di động MA(*q*), mô hình kết hợp tự hồi quy và trung bình di động ARMA(*p*,*q*). Tính chất của các hàm tương quan được chia ra làm 3 loại: giảm gián đoạn (abrupt decay), giảm theo hình sin hoặc hàm mũ, giảm chậm. Tùy theo tính chất của ACF và PACF mà chuỗi dữ liệu được kết hợp với 1 mô hình khác nhau.
* Mô hình tự hồi quy AR(*p*): quá trình có ACF với các độ trễ giảm về không theo hình sin hoặc theo hàm mũ, trong khi đó PACF gián đoạn về không sau một vài độ trễ.
* Mô hình trung bình di động MA(*q*): quá trình có tính chất ngược lại với mô hình AR(*p*), ACF gián đoạn về không sau một vài độ trễ, trong khi đó PACF với các độ trễ giảm về không theo hình sin hoặc theo hàm mũ.
* Mô hình kết hợp tự hồi quy và trung bình di động ARMA(*p*,*q*): quá trình có ACF và PACF giảm về không theo hình sin hoặc theo hàm mũ.

Nếu ACF giảm chậm thì chuỗi dữ liệu không tĩnh, có tính xu hướng cần phải được chuyển đổi trước khi ước lượng.

Bảng 3.1: Tính chất của ACF và PACF



* Quá trình nhận dạng mô hình SARIMA bao gồm 4 giai đoạn chính:
* Xác định bậc lấy hiệu *d* để loại bỏ tính xu hướng trong chuỗi dữ liệu. Nếu ACF của chuỗi dữ liệu mang tính chất giảm chậm thì chuỗi dữ liệu được lấy hiệu cho đến khi ACF không mang tính chất giảm chậm. Sau khi lấy hiệu *d* lần, chuỗi dữ liệu đã mất tính xu hướng. Tuy nhiên nếu chuỗi dữ liệu có tính mùa, thì ACF có giá trị lớn tại các cận của mùa. Khoảng cách giữa các cận chính là chiều dài mùa *s*.
* Loại bỏ tính mùa: chuỗi dữ liệu được lấy hiệu *D* lần với khoảng lấy hiệu là *s* để loại bỏ tính mùa. Với các chuỗi dữ liệu thường gặp chỉ qua 1 lần lấy hiệu là có thể loại trừ được tính mùa trong chuỗi dữ liệu.

Đối với những quá trình có tính mùa, các giá trị quan sát không chỉ phụ thuộc vào những giá trị lân cận mà còn phụ thuộc vào những giá trị cách nó một bội số của chiều dài mùa. Do vậy để xác định chu kì mùa, ta cần:

* Xác định các hệ số tương quan tối ưu: các hệ số này cao hơn các hệ số lân cận và là giá trị cao nhất cục bộ.
* Tính khoảng cách giữa các hệ số tương quan tối ưu: sự sai khác về độ trễ giữa các hệ số liên tiếp.
* Nhận dạng khoảng cách được lặp lại nhiều nhất, nếu tần suất của khoảng cách này lớn thì đó chính là chu kì mùa.
* Xác định mô hình cho thành phần thường: trong chuỗi dữ liệu được biến đổi, ta phân tích ACF và PACF trong khoảng thời gian 1 mùa để xác định *p*, *q*.

Như đề cập ở trên, các ACF và PACF đều có mô hình thuộc một trong ba dạng sau:

* Giảm chậm trong các quá trình không tĩnh
* Giảm theo hình sin hoặc hàm mũ trong quá trình tĩnh
* Giảm gián đoạn trong quá trình tĩnh

Bằng cách tính tỉ lệ thay đổi trung bình và so sánh chúng với các ngưỡng, ta tính được các hệ số của mô hình.

Với *M* là số hệ số tương quan có ý nghĩa, là hệ số tương quan tại độ trễ *k*.

Phương pháp xác định mô hình trong hệ số tương quan:

if( > 65%) then pattern = abrupt cutoff

else if (( < 10%) then pattern = slow decay

else pattern = exponential decay

Sau khi xác định tính chất của hệ số tương quan ACF và PACF, ta xác định mô hình ARIMA phù hợp theo giải thuật sau:

if (high frequencies exist in ACF or PACF) {

if (ACF pattern = abrupt cut-off at lag q) then

Model = pure MA(q)

else if (PACF pattern = abrupt cut-off at lag p) then

Model = pure AR(p)

else if (both ACF and PACF pattern = exponentila decay) then

Model = ARMA(p,q)


}

else {

p = q =0;

Model = ARMA(0,0)  
}

* Xác định mô hình cho thành phần mùa: tương tự như xây dựng mô hình cho thành phần thường nhưng ta phân tích ACF và PACF tại các cận mùa để xác định *P*, *Q*.




Hình 3.4: Các thành phần của mô hình SARIMA

### Thành phần khử mùa và xu hướng

Trong thực tế, các chuỗi dữ liệu rất phức tạp và thường mang tính xu hướng hoặc tính mùa. Do đó, các chuỗi dữ liệu cần được biến đổi thành các quá trình tĩnh trước khi đưa vào thành phần nhận dạng mô hình. Lấy hiệu là kĩ thuật được sử dụng phổ biến nhất.

Các chuỗi dữ liệu sau khi quá trình lấy hiệu sẽ được chuỗi dữ liệu tĩnh mới để xây dựng mô hình. Khi dùng mô hình này để dự báo, ta cần chuyển đổi lại dữ liệu như ban đầu.



Hình 3.5: Thành phần khử mùa và xu hướng trong mô hình SARIMA

Với một số chuỗi dữ liệu chỉ với một lần lấy hiệu ta có thể lấy được chuỗi dữ liệu tĩnh. Nhưng đối với một số chuỗi dữ liệu, ta phải lấy liệu nhiều lần và kết hợp cả hai phương pháp mới có được chuỗi dữ liệu tĩnh.

### Thành phần ước lượng tham số

Quá trình ước lượng tham số gồm 3 giai đoạn:

* Giai đoạn 1: khởi tạo điều kiện cho quá trình hồi quy. Véc tơ tham số được khởi tạo bằng 0, . Nghịch đảo của ma trận phương sai với giá trị .
* Giai đoạn 2: giá trị mới của véctơ tham số được ước lượng dựa vào lỗi trước dự đoán và hệ số khuyếch đại.

Hệ số khuyếch đại được tính hồi quy dựa vào giá trị cũ, véctơ quan sát và nghịch đảo ma trận phương sai .

Gain factor =


* Giai đoạn 3: cập nhật giá trị cho các biến liên quan để chuẩn bị cho vòng tiếp theo.

Giá trị lỗi sau dự đoán được tính toán dựa vào giá trị quan sát hiện tại và véctơ tham số mới nhất

Nghịch đảo ma trận phương sai được tính dựa vào giá trị cũ và hệ số khuếch đại

Véc tơ giá trị quan sát và lỗi được cập nhật lại.

Giai đoạn 2 và 3 được lặp lại cho mỗi mẫu dữ liệu quan sát, qua mỗi lần ước lượng như vậy véc tơ tham số sẽ được cập nhật chính xác hơn.



Hình 3.6: Quá trình ước lượng tham số mô hình SARIMA

### Thành phần dự báo

Sau khi xác định được mô hình dự đoán và ước lượng tham số cho mô hình, ta sẽ dùng kết quả đó để dự đoán cho các thời đoạn tiếp theo.

* Dự đoán 1 thời đoạn cho chuỗi dữ liệu tĩnh

Theo phương pháp tối thiểu bình phương lỗi, giá trị dự đoán của mô hình chính là giá trị của mô hình tại thời điểm tiếp theo

Bời vì tất cả các tham số trong mô hình ngoại trừ , thành phần lỗi Gausian được giả thuyết là phân phối tự nhiên , chúng ta có thể ước lượng nó với giá trị kỳ vọng 0. Do đó giá trị dự đoán là

* Dự đoán nhiều thời đoạn cho chuỗi dữ liệu tĩnh

Dựa vào dự đoán cho 1 giai đoạn, ta có thể mở rộng quá trình dự đoán n giai đoạn dựa vào các giá trị đã tính toán được, các giá trị lỗi tại mỗi thời đoạn được ước lượng với giá trị kỳ vọng 0.

* Dự đoán nhiều thời đoạn cho chuỗi dữ liệu không tĩnh hoặc có tính mùa

Quá trình này gồm hai công đoạn:

* Tính toán *n* giai đoạn dự đoạn cho chuỗi dữ liệu đã được chuyển đổi
* Khôi phục lại chuỗi dữ liệu gốc: thực hiện ngược lại quá trình lấy hiệu đã thực hiện khi khử đi tính không tĩnh và tính mùa của chuỗi dữ liệu gốc.

## Kết luận về mô hình ARIMA

Mô hình ARIMA là một mô hình tổng quát có thể sử dụng cho nhiều loại chuỗi thời gian trong thực tế, kể cả những chuỗi có thành phần xu hướng và thành phần mùa. Tuy nhiên mô hình ARIMA cũng có một số hạn chế.

* Để xây dựng mô hình ARIMA cần phải có nhiều dữ liệu. Với những chuỗi không có tính mùa cần có 40 quan sát trở lên, với chuỗi dữ liệu có tính mùa cần dữ liệu được thu thập trong khoảng 6 đến 10 năm [1].
* Không dễ cập nhập mô hình khi có thêm dữ liệu mới, thường là mô hình mới sẽ được xây dựng [1].
* Việc xây dựng một mô hình ARIMA đầy đủ cần tốn nhiều thời gian và tài nguyên hơn các phương pháp truyền thống khác chẳng hạn như phương pháp làm trơn (smoothing) [1].

# MÔ HÌNH ANN

Qua chương 3, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình ARIMA, một mô hình tiêu biểu cho lớp mô hình tuyến tính, tuy nhiên những mô hình này không giải quyết được các bài toán phi tuyến. Trong chương này, chúng ta sẽ giới thiệu về mô hình ANN. Một mô hình tiêu biểu cho lớp bài toán phi tuyến. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sơ lược lịch sử, cấu trúc mạng nơron, nguyên tắc hoạt động. Phần còn lại của chương 4 sẽ giới thiệu phương pháp xây dựng một mạng nơron để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian.

## Sơ lược về mạng nơron nhân tạo

*Mạng nơron nhân tạo* (Artificial Neural Network) là một mô hình toán học định nghĩa một hàm số từ một tập đầu vào đến một tập đầu ra. Mạng nơron nhân tạo được mô phỏng theo mạng nơron sinh học trong bộ não người.

Theo các nhà sinh lý học thì bộ não con người chứa khoảng 1011các phần tử liên kết chặt chẽ với nhau gọi là các nơron. Mỗi nơron được cấu tạo bởi các thành phần: tế bào hình cây, tế bào thân và sợi trục thần kinh. Tế bào hình cây có nhiệm vụ mang tín hiệu điện sinh học tới tế bào thân, tế bào thân sẽ thực hiện tính tổng và *phân ngưỡng* (thresholds) các tín hiệu đến. Sợi trục thần kinh có nhiệm vụ đưa tín hiệu từ tế bào thân ra ngoài. Điểm tiếp xúc giữa sợi trục thần kinh này với tế bào hình cây của nơron kia gọi là *khớp thần kinh* (synapse). Sự sắp xếp của các nơron và độ mạnh yếu của các khớp thần kinh quyết định khả năng của mạng nơron. Cấu trúc của mạng nơron sinh học luôn luôn thay đổi và phát triển theo quá trình học tập và lao động của con người, các liên kết mới được tạo ra và các liên kết cũ bị loại bỏ, tăng hay giảm độ mạnh yếu của các liên kết thông qua các khớp thần kinh.

Mạng nơron nhân tạo là một sự mô phỏng đơn giản mạng nơron sinh học. Cấu trúc của mạng bao gồm các đơn vị tính toán đơn giản (tượng trưng cho các nơron) được liên kết với nhau bằng các cạnh có trọng số (tượng trưng cho các khớp thần kinh). Khả năng xấp xỉ hàm số của mạng nơron nhân tạo phụ thuộc vào hình dạng và độ mạnh yếu của các liên kết (giá trị của các trọng số).

Trong quá trình phát triển của mình, mạng nơron nhân tạo đã được ứng dụng thành công trong nhiều bài toán thực tế như nhận dạng chữ viết, nhận dạng tiếng nói, điều khiển tự động, dự báo chuỗi thời gian…

## Cấu trúc về mạng nơron nhân tạo

Mạng nơron nhân tạo là một mạng gồm một tập các *đơn vị* (unit) được kết nối với nhau bằng các cạnh có trọng số.

Một đơn vị (Hình 4.1) thực hiện một công việc rất đơn giản: nó nhận tín hiệu vào từ các đơn vị phía trước hay một nguồn bên ngoài và sử dụng chúng để tính tín hiệu ra. Mỗi đơn vị có thể có nhiều tín hiệu đầu vào nhưng chỉ có một tín hiệu đầu ra duy nhất. Đôi khi các đơn vị còn có một giá trị gọi là *độ lệch* (bias) được gộp vào các tính hiệu đầu vào để tính tín hiệu ra. Để đơn giản ký hiệu, độ lệch của một đơn vị được xem như là trọng số nối từ một đơn vị giả có giá trị xuất luôn là 1 đến đơn vị đó.



Hình 4.1: Đơn vị mạng nơron

Trong một mạng nơron có ba kiểu đơn vị:

* Các đơn vị đầu vào, nhận tín hiệu từ bên ngoài.
* Các đơn vị đầu ra, gửi dữ liệu ra bên ngoài.
* Các đơn vị ẩn, tín hiệu vào của nó được truyền từ các đơn vị trước nó và tín hiệu ra được truyền đến các đơn vị sau nó trong mạng.

Khi nhận được các tín hiệu đầu vào, một đơn vị sẽ nhân mỗi tín hiệu với trọng số tương ứng rồi lấy tổng các giá trị vừa nhận được. Kết quả sẽ được đưa vào một hàm số gọi là *hàm kích hoạt* (Activation function) để tính ra tín hiệu đầu ra. Các đơn vị khác nhau có thể có các hàm kích hoạt khác nhau.

Có 4 loại hàm kích hoạt thường dùng:

* Hàm đồng nhất:
* Hàm ngưỡng:
* Hàm sigmoid:
* Hàm sigmoid lưỡng cực

Các đơn vị liên kết với nhau qua các cạnh có trong số tạo thành mạng nơron nhân tạo. Tùy theo số lượng các đơn vị và cách thức liên kết của chúng mà tạo thành các mạng nơron khác nhau có khả năng khác nhau. Có hai loại hình dạng mạng nơron nhân tạo cơ bản là mạng truyền thẳng và mạng hồi quy:

* *Mạng truyền thẳng* (Feed-forward neural network): Một đơn vị ở lớp đứng trước sẽ kết nối với tất cả các đơn vị ở lớp đứng sau. Tín hiệu chỉ được truyền theo một hướng từ lớp đầu vào qua các lớp ẩn (nếu có) và đến lớp đầu ra. Nghĩa là tín hiệu ra của một đơn vị không được phép truyền cho các đơn vị trong cùng lớp hay ở lớp trước. Đây là loại mạng rất phổ biến và được dung nhiều trong việc dự báo dữ liệu chuỗi thời gian. Bài báo cáo này chỉ tập trung vào mô hình mạng này.

Hình 4.2 thể hiện một mạng nơron truyền thẳng gồm 3 lớp.



Hình 4.2: Mạng nơron truyền thẳng


* *Mạng hồi quy* (Recurrent neural network): Khác với mạng truyền thẳng, mạng hồi quy có chứa các liên kết ngược từ một đơn vị đến các đơn vị ở lớp trước nó. Hình 4.3 thể hiện một mạng nơron hồi quy gồm 3 lớp.



Hình 4.3: Mạng nơron hồi quy

Chức năng của một mạng nơron được quyết định bởi các nhân tố như: hình dạng mạng (số lớp, số đơn vị trên mỗi lớp, cách mà các lớp được liên kết với nhau) và các trọng số của các liên kết bên trong mạng. Hình dạng của mạng thường là cố định, và các trọng số được quyết định bởi một *thuật toán huấn luyện* (training algorithm). Tiến trình điều chỉnh các trọng số để mạng “nhận biết” được quan hệ giữa đầu vào và đầu ra mong muốn được gọi là *học* (learning) hay *huấn luyện* (training). Rất nhiều thuật toán huấn luyện đã được phát minh để tìm ra tập trọng số tối ưu làm giải pháp cho các bài toán. Các thuật toán đó có thể chia làm hai nhóm chính: *Học có giám sát* (Supervised learning) và *Học không có giám sát* (Unsupervised Learning) [3].

* ***Học có giám sát:*** Mạng được huấn luyện bằng cách cung cấp cho nó các cặp mẫu đầu vào và các *đầu ra mong muốn* (target values). Các cặp này có sẵn trong quá trình thu nhập dữ liệu. Sự khác biệt giữa các đầu ra theo tính toán trên mạng so với các đầu ra mong muốn được thuật toán sử dụng để thích ứng các trọng số trong mạng. Điều này thường được đưa ra như một bài toán xấp xỉ hàm số - cho dữ liệu huấn luyện bao gồm các cặp mẫu đầu vào *x*, và một đích tương ứng *t*, mục đích là tìm ra hàm *f(x)* thoả mãn tất cả các mẫu học đầu vào [3]. Đây là mô hình học rất phổ biến trong việc áp dụng mạng nơron vào bài toán dự báo dữ liệu chuỗi thời gian. Hai giả thuật được đề cập trong bài báo cáo này, lan truyền ngược và RPROP là hai giải thuật học thuộc mô hình học có giám sát. Hình 4.4 mô tả các thành phần của mô hình học có giám sát.



Hình 4.4: Mô hình học có giám sát

* ***Học không có giám sát:*** với cách học không có giám sát, không có phản hồi từ môi trường để chỉ ra rằng đầu ra của mạng là đúng. Mạng sẽ phải khám phá các đặc trưng, các điều chỉnh, các mối tương quan, hay các lớp trong dữ liệu vào một cách tự động. Trong thực tế, đối với phần lớn các biến thể của học không có giám sát, các đích trùng với đầu vào. Nói một cách khác, học không có giám sát luôn thực hiện một công việc tương tự như một mạng tự liên hợp, cô đọng thông tin từ dữ liệu vào [3].

## Nguyên tắc hoạt động và các giải thuật huấn luyện của mạng nơron nhân tạo

Dựa trên cấu trúc của mạng nơron đã trình bày ở mục 4.2, chúng tôi giới thiệu nguyên tắc hoạt động của mạng nơron nhân tạo và trình bày hai giải thuật huấn luyện được sử dụng phổ biến trong mạng nơron truyền thẳng là: giải thuật lan truyền ngược (Back Propagation) và giải thuật lan truyền đàn hồi (RPROP).

### Perceptron

Để hiểu rõ về nguyên tắc hoạt động và cách huấn luyện các mạng nơron nhân tạo trước hết ta khảo sát một mô hình mạng nơron đơn giản được xây dựng trên một đơn vị gọi là *perceptron*. Một perceptron nhận một vectơ các giá trị thực, tính tổ hợp tuyến tính của chúng và xuất ra 1 nếu kết quả lớn hơn một ngưỡng nào đó và xuất ra -1 trong các trường hợp còn lại. Hình 4.5 sẽ môt tả cấu trúc của mạng nơron này.



Hình 4.5: Đơn vị mạng nơron

Một cách hình thức, khi nhận một vectơ đầu vào *n* chiều gồm các giá trị *x1* đến *xn*, giá trị xuất sẽ được tính như sau:

Ở đây các số thực là các trọng số biểu diễn mức độ đóng góp của giá trị nhập vào giá trị xuất của perceptron. Đại lượng ()là ngưỡng mà tổ hợp tuyến các giá trị nhập phải vượt qua để kết quả xuất là 1. Đặt , ta viết lại phương trình trên dưới dạng vectơ như sau

Ở đây và là các vectơ có *n* + 1 chiều. Hàm được định nghĩa như sau:

Nếu xem các vectơ nhập là các điểm trên không gian chiều ( luôn là 1) thì perceptron biểu diễn một *mặt quyết định* (decision surface) xem một điểm có nằm trên một *siêu phẳng* (hyperplane) có phương trình là hay không. Perceptron sẽ xuất ra giá trị 1 cho các điểm nằm trên siêu phẳng này và xuất ra -1 cho các điểm còn lại.

Trong thực tế, ta thường có sẵn một bộ dữ liệu mẫu gồm một tập các điểm được gán nhãn dương và âm. Bài toán huấn luyện perceptron là bài toán xác định vectơ sau cho siêu phẳng phân chia các điểm trong tập mẫu một cách chính xác theo các nhãn của nó. Thực tế có một số bộ dữ liệu mà không thể tìm thấy bất kỳ siêu phẳng nào có thể phân chia đúng các điểm của nó, các bộ dữ liệu đó được gọi là tập dữ liệu không *khả phân tuyến tính* (linearly separable). Ngược lại nếu một bộ dữ liệu có thể được phân chia đúng bởi một siêu phẳng nào đó thì gọi là khả phân tuyến tính.



Hình 4.6: Mặt quyết định biểu diễn bởi perceptron hai đầu nhập

Hình 4.6 (a) là một tập mẫu khả phân tuyến tính có thể được phân ra bởi một mặt quyết định của perceptron. Hình 4.6 (b) là một tập mẫu không khả phân tuyến tính.

Quá trình huấn luyện một perceptron là một quá trình tìm kiếm một vectơ trên một không gian thực chiều sau cho nó có khả năng phân xuất ra các giá trị +1, -1 một cách đúng đắn cho một tập dữ liệu nào đó. Có hai giải thuật huấn luyện cơ bản là *luật huấn luyện perceptron* (perceptron training rule) và *luật delta* (delta rule).

1. ***Luật huấn luyện perceptron***: Để tìm một vectơ thích hợp, trước hết ta áp dụng một perceptron với trọng số ngẫu nhiên, qua từng mẫu của tập dữ liệu huấn luyện ta hiệu chỉnh các trọng số này khi có sự phân loại sai tập mẫu. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi perceptron đã phân loại đúng tất cả các mẫu của tập huấn luyện. Các trọng số được cập nhập theo luật

Ở đây *o* là giá trị xuất của perceptron, *t* là giá trị đích của mẫu huấn luyện hiện thời, *xi* là giá trị nhập thứ *i,*  là *hệ số học* (learning rate) có vai trò điều tiết mức độ thay đổi của trọng số trong các bước cập nhập. Nó thông thường được gán một giá trị dương nhỏ (ví dụ 0.1) và được điều chỉnh giảm khi số lần cập nhập trọng số tăng lên [2].Giải thuật học này được chứng minh hội tụ sau một số hữu hạn lần cập nhập các trọng số đối với các tập dữ liệu mẫu khả phân tuyến tính và một hệ số học đủ nhỏ nhưng đối với các tập dữ liệu không khả phân tuyến tính thì sự hội tụ là không chắc [2].

1. ***Luật delta:*** Luật perceptron không đảm bảo tính hội tụ đối với các tập mẫu khả phân tuyến tính do đó người ta thiết kế giải thuật luật delta để vượt qua khó khăn này. Luật delta sẽ hội tụ về một xấp xỉ tốt nhất cho các tập không khả phân tuyến tính. Ý tưởng chính của luật delta là áp dụng phương pháp *giảm độ dốc* (gradient descent) để tìm kiếm vectơ trọng số đáp ứng tốt nhất tập huấn luyện. Xét một perceptron thực hiện việc lấy tổ hợp tuyến tính các giá trị nhập nhưng không phân ngưỡng kết quả. Perceptron này gọi là *perceptron không phân ngưỡng* (unthresholded perceptron) hay còn gọi là *đơn vị tuyến tính* (linear unit). Giá trị xuất của perceptron được tính như sau

Để áp dụng luật delta ta cần định nghĩa một hàm đánh giá, hay còn gọi là *hàm lỗi* (training error function). Có nhiều hàm lỗi được sử dụng nhưng thường dùng nhất là hàm sau

Ở đây *D* là tập dữ liệu huấn luyện, *d* là một mẫu trong tập *D*, là giá trị đích của mẫu *d*, là giá trị xuất của perceptron. Mục đích của luật delta là tìm vectơ sau cho đạt giá trị nhỏ nhất. Hình 4.7 là một biểu diễn hàm lỗi của một đơn vị tuyến tính. Trục thẳng đứng của đồ thị là giá trị hàm lỗi, hai trục ở mặt phẳng ngang là giá trị của các trọng số.



Hình 4.7: Hàm lỗi của một đơn vị tuyến tính

Phương pháp giảm độ dốc bắt đầu tìm với một vectơ trọng số ngẫu nhiên và duyệt qua các mẫu của tập huấn luyện, mỗi lần duyệt qua các trọng số sẽ được cập nhập theo hướng làm giảm giá trị hàm lỗi. Quá trình này được lặp đi lặp lại cho đến khi đạt được giá trị cực tiểu của hàm lỗi.

Hướng cập nhập các trọng số để làm giảm giá trị hàm lỗi được xác định theo *vectơ độ dốc* (gradient) của hàm lỗi theo , ký hiệu là

Về mặt toán học vectơ độ dốc biểu diễn hướng làm tăng giá trị hàm *E* trong không gian trọng số, do đó - sẽ là hướng làm giảm giá trị hàm . Trong hình 4.6 nó được biểu diễn bằng dấu mũi tên. Các trọng số sẽ được cập nhập theo quy luật sau:

Luật huấn luyện này có thể được viết lại cho từng trọng số như sau:

(4.1)

Để thực hiện cập nhập các trọng số, ta thực hiện tính đạo hàm riêng phần của hàm *E* theo từng trọng số:

(4.2)

Thay (4.2) vào (4.1) ta được giá nhập cập nhập trọng số qua từng bước ta được

(4.3)

Ở đây giá trị là giá trị đầu vào thứ *i* của mẫu *d*.

Phương pháp giảm độ dốc có hai hạn chế chính là tốc độ hội tụ đôi khi khá chậm và nếu có nhiều *cực tiểu cục bộ* (local minimum) trên bề mặt của hàm lỗi thì giải thuật dễ rơi vào cực tiểu cục bộ mà không đạt được *cực tiểu toàn cục* (global minimum). Để giải quyết các khó khăn này người ta đã phát triển phương pháp giảm độ dốc thành phương pháp *giảm độ dốc tăng cường* (incremental gradient descent). Khác với phương pháp giảm độ dốc ở trên phương pháp giảm độ dốc tăng cường thực hiện việc tính toán lỗi và cập nhập các trọng số ngay khi duyệt qua một mẫu của tập dữ liệu. Giá trị cập nhập cho các trọng số của phương pháp giảm độ dốc tăng cường là

(4.4)

Ở đây các giá trị *t, o, xi* lần lượt là giá trị đích, giá trị xuất của mạng và giá trị nhập thứ *i* của mẫu huấn luyện hiện hành. Hàm lỗi của phương pháp giảm độ dốc tăng cường không phải là hàm lỗi toàn cục cho toàn bộ dữ liệu huấn luyện như phương pháp giảm độ dốc thường mà là hàm lỗi cho từng mẫu trong tập dữ liệu

Ở đây giá trị *,* lần lượt là giá trị đích và giá trị xuất của mạng cho mẫu *d* trong tập dữ liệu. Với một hệ số học đủ nhỏ, phương pháp giảm độ dốc tăng cường có thể xấp xỉ tốt tùy ý phương pháp giảm độ dốc thông thường [2]. Theo Tom Mitchell [2] phương pháp giảm độ dốc tăng cường khác với phương pháp giảm độ dốc thông thường ở ba điểm sau. Thứ nhất, giải thuật thực hiện việc tính toán lỗi và cập nhập các trọng số cho mỗi mẫu trong tập huấn luyện chứ không đợi duyệt qua hết các mẩu trong tập huấn luyện. Thứ hai, phương pháp giảm độ dốc thông thường cần nhiều tính toán để cập nhập các trọng số vì nó cần phải tính toán hàm lỗi thực sự cho toàn bộ tập dữ liệu huấn luyện và mỗi lần cập nhập các trọng số được cập nhập một bước lớn hơn phương pháp giảm độ dốc tăng cường. Thứ ba phương pháp giảm độ dốc tăng cường có khả năng không bị rơi vào cự tiểu cục bộ vì nó sử dụng thay cho để tìm kiếm.

Sự khác biệt giữa hai giải thuật huấn luyện luật delta và luật huấn luyện perceptron khác nhau ở tính chất hội tụ của chúng. Luật huấn luyện perceptron hội tụ sau một số lần lặp hữu hạn và tìm ra một mặt phẳng phân loại hoàn hảo một tập dữ liệu huấn luyện khả phân tuyến tính trong khi giải thuật luật delta sẽ hội tụ về một điểm cực tiểu của hàm lỗi với một thời gian khá lâu (có thể là vô hạn) nhưng sự hội tụ của nó không bị ảnh hưởng bởi tính khả phân tuyến tính của tập dữ liệu huấn luyện [2].

### Mạng nhiều lớp và giải thuật lan truyền ngược

Mạng nơron đơn giản như perceptron chỉ biểu diễn được các hàm tuyến tính, nhưng trong thực tế ta cần biểu diễn các hàm phi tuyến như trong các bài toán nhận dạng giọng nói hay dự báo chuỗi thời gian. Để làm được điều này ta sử dụng các mạng nơron nhiều lớp, tức là mạng gồm một lớp đầu vào, một lớp đầu ra và một hay nhiều lớp ẩn.

Các mạng nơron nhiều lớp ít khi sử dụng các đơn vị tuyến tính hay đơn vị phân ngưỡng mà chúng sử dụng các đơn vị có các hàm kích hoạt là các hàm khả vi. Một trong những đơn vị hay dùng nhất là *đơn vị sigmoid* (sigmoid unit). Một đơn vị sigmoid sẽ tính tổ hợp tuyến tính các giá trị đầu vào và đưa kết quả này vào hàm sigmoid để tính giá trị đầu ra. Hình 4.8 sẽ trình bày cấu trúc của một đơn vị sigmoid.



Hình 4.8: Đơn vị sigmoid

Công thức tính giá trị đầu ra của đơn vị sigmoid là

Với

Một thuận lợi khi sử dụng các đơn vị sigmoid là nhờ đạo hàm của hàm sigmoid rất dễ tính (). Điều này làm cho việc áp dụng phương pháp giảm độ dốc được dễ dàng.

Giải thuật lan truyền ngược tìm tập các trọng số thích hợp cho một mạng nơron truyền thẳng nhiều lớp. Nó áp dụng phương pháp giảm độ dốc để tối thiểu hóa bình phương sai số giữa kết quả xuất của mạng với kết quả xuất mong muốn. Ý tưởng chính của giải thuật là giá trị lỗi sẽ được lan truyền ngược từ tầng xuất về tầng nhập để tính .

Hàm lỗi của giải thuật lan truyền ngược được định nghĩa tổng quát như sau

Ở đây *outputs* là tập các đầu ra của mạng nơron, và lần lượt là giá trị đích và giá trị xuất của đầu ra thứ *k* của mẫu huấn luyện *d*.

Giải thuật lan truyền ngược áp dụng phương pháp giảm độ dốc để tìm ra điểm tối ưu của hàm lỗi. Với mỗi mẫu trong tập huấn luyện, mạng nơron được áp dụng để tính đầu ra sau đó giá trị độ dốc của hàm lỗi được tính cho từng đơn của mạng. Cuối cùng giải thuật áp dụng phương pháp giảm độ dốc để cập nhập các giá trị trọng số.

Để áp dụng phương pháp giảm độ dốc trước hết ta cần thông tin về đạo hàm riêng phần của hàm lỗi cho từng trọng số.

Ta tính đạo hàm riêng phần này như sau:

(4.5)

Với

(4.6)

(4.7)

Ở đây:

* là trọng số của cạnh nối đơn vị *j* đến đơn vị *i*
* là kết quả xuất của đơn vị *j*
* là hàm kích hoạt của các đơn vị
* là các đơn vị đứng trước đơn vị *i* trong mạng

Giá trị được tính theo hai trường hợp tùy theo đơn vị *i* là đơn vị ở tầng xuất hay tầng ẩn:

* Nếu đơn vị *i* là đơn vị ở tầng xuất thì:

Đạo hàm bằng 0 đối với mỗi giá trị *k* khác *i* nên

(4.8)

Thay (4.8) và (4.6) vào (4.5) ta được công thức tính đạo hàm riêng phần của hàm lỗi theo trọng số *wij* của đơn vị xuất *i*

(4.9)

* Nếu đơn vị *i* là đơn vị ở tầng ẩn ở tầng ẩn thì việc tính toán phức tạp hơn bởi vì giá trị xuất của *i* không ảnh hưởng trực tiếp lên giá trị xuất của mạng nơron mà ảnh hưởng gián tiếp thông qua các đơn vị ở sau nó.

(4.10)

Thay (4.10) và (4.6) vào (4.5) ta được công thức tính đạo hàm riêng phần của hàm lỗi theo trọng số *wij* của đơn vị ẩn *i*

(4.11)

Ở đây *succ(i)* là các đơn vị ở lớp ngay sau đơn vị *i*. Các công thức này cho phép ta xây dựng một thủ tục tính đạo hàm riêng của hàm lỗi *E* theo các trọng số *wij* như sau: Bắt đầu tính toán từ các đơn vị ở tầng xuất, sau đó sử dụng kết quả vừa tính được vào việc tính toán ở các đơn vị ở tầng trước. Nói các khác thông tin về độ dốc được lan truyền từ tầng xuất đến tầng nhập. Do đó giả thuật này được gọi là giải thuật lan truyền ngược.

Mỗi khi thông tin về đạo hàm riêng phần đã biết, bước tiếp theo trong giải thuật lan truyền ngược là cập nhập các trọng số *wij*.

(4.12)

(4.13)

Ở đây  là hệ số học có vai trò điều tiết mức độ thay đổi của trọng số trong các bước cập nhập.

Cơ bản có hai phương pháp cập nhập các trọng số phân loại theo thời điểm cập nhập: *học theo mẫu* (learning by pattern) và *học theo epoch* (learning by epoch). Một epoch là một lần học duyệt qua tất cả các mẫu trong tập dữ liệu mẫu dùng để học.

Trong phương pháp học theo mẫu đôi khi còn dược gọi là *học trực tuyến* (online learning) áp dụng phương pháp giảm độ dốc tăng cường, cứ mỗi lần một mẫu trong tập dữ liệu được duyệt qua thì các trọng số sẽ được cập nhập. Phương pháp này cố gắng tối thiểu hàm *lỗi tổng thể* (overall error) bằng cách tối ưu hàm lỗi cho từng mẫu trong tập dữ liệu học. Phương pháp này làm việc tốt cho các tập dữ liệu mẫu có kích cỡ lớn và chứa đựng nhiều thông tin dư thừa [5].

Phương pháp học theo epoch thực hiện lấy tổng tất cả thông tin về *độ dốc* (gradient) cho toàn bộ *tập mẫu* (pattern set) sau đó mới cập nhập các trọng số theo phương pháp giảm độ dốc thông thường, nghĩa là nó thực hiện việc cập nhập trọng số sau khi đã duyệt qua hết các mẫu trong tập dữ liệu. Phương pháp này còn có tên gọi khác là *học theo bó* (batch learning).

Mặc dù giải thuật lan truyền ngược tương đối đơn giản nhưng trong thực tế việc lựa chọn một hệ số học phù hợp là không hề đơn giản. Hệ số học quá nhỏ sẽ dẫn đến thời gian hội tụ của giải thuật quá lâu, ngược lại hệ số học quá lớn sẽ dẫn đến hiện tượng *giao động* (oscillation), ngăn không cho giá trị hàm mục tiêu hội tụ về một diểm nhất định. Hơn nữa, mặc dù điểm tối ưu cục bô có thể được chứng minh là luôn có thể đạt được ở một vài trường hợp cụ thể nhưng không có gì đảm bảo giải thuật sẽ tìm được cực toàn cục của hàm lỗi [5]. Một vấn đề khác nữa là kích cỡ của đạo hàm cũng ảnh hướng đến sự cập nhập các trọng số. Nếu đạo hàm riêng phần quá nhỏ thì nhỏ, nếu đạo hàm riêng phần lớn thì lớn. Độ lớn của đạo hàm riêng phần thay đổi không thể biết trước được theo hình dạng của hàm lỗi *E* trong mỗi lần lặp. Do đó quá trình học không ổn định.

Để cho quá trình học ổn định người ta thêm vào một *hệ số quán tính* (momentum term)

(4.14)

Hệ số quán tính có tác dụng điều chỉnh mức độ ảnh hưởng của giá trị ở bước lặp trước lên giá trị . Hệ số này có tác dụng giúp cho giải thuật không bị dừng ở tối ưu cực tiểu và các vùng phẳng của bề mặt lỗi. Nó cũng giúp tăng giá trị cập nhập ở những vùng mà độ dốc không đổi, do đó tăng tốc độ hội tụ [2].

Hình 4.9 là mã giả cho giải thuật lan truyền ngược theo phương pháp học trực tuyến có áp dụng hệ số quán tính:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. *Khởi tạo tất cả các trọng số bằng các số nhỏ ngẫu nhiên* 2. ***Loop until*** *điều kiện dừng thỏa*    1. ***For each*** *mỗi mẫu trong tập dữ liệu,* ***do***       1. *Nhập mẫu vào mạng và tính toán giá trị đầu ra.*       2. ***For each*** *mỗi giá trị xuất của đơn vị k*   *Tính*   * + 1. ***For each*** *đơn vị ẩn h, từ lớp ẩn cuối cùng đế lớp ẩn đầu tiên*        1. *Tính*     2. ***For each*** *wij trong mạng*         1. *Tính*        2. *Tính*     3. ***End for***   1. ***End for***  1. ***End loop*** |  |

Hình 4.9: Giải thuật lan truyền ngược

Giải thuật lan truyền ngược cần hai thông số nhập vào đó là hệ số học và hệ số quán tính. Đối với mỗi bài toán khác nhau các thông số này cần có các giá trị khác nhau để đạt được sự hiệu quả trong quá trình học. Việc xác định các thông số này một cách đúng đắn không phải là một việc dễ dàng cần nhiều công sức và kinh nghiệm.

### Giải thuật RPROP

Giải thuật lan truyền ngược gặp một vấn đề ở chỗ giá trị cập nhập trọng số () không những phụ thuộc vào dấu của đạo hàm riêng phần mà còn bị ảnh hưởng bởi độ lớn của nó, điều này làm cho quá trình học không được ổn định. Việc thêm vào hệ số quán tính không giải quyết trọn vẹn vấn đề bởi vì ta không biết giá trị tối ưu cho hệ số này là bao nhiêu.

Nhiều giải thuật đã được phát minh để giải quyết các vấn đề trên, chúng có thể được phân ra làm hai loại: *chiến lược toàn cục* (global strategy) và *chiến lược cục bộ* (local strategy). Chiến lược toàn cục sử dụng kiến thức về trạng thái của toàn bộ mạng để hiệu chỉnh các thông số toàn cục, trong khi chiến lược cục bộ dùng các thông tin riêng của từng trọng số một để thích nghi các thông số đặc biệt cho từng trọng số [4].

RPROP là viết tắt của từ ‘resilient propagation’, nghĩa là lan truyền đàn hồi là một phương pháp thích nghi cục bộ. RPROP thực hiện cập nhập các trọng số dựa vào thông tin về dấu của các đạo hàm riêng phần điều này giúp nó tránh được sự ảnh hưởng của độ lớn của các đạo hàm riêng phần này. Để thực hiện điều này các trọng số sẽ có một giá trị cập nhập riêng chỉ phụ thuộc vào dấu của . Giá trị này được cập nhập trong quá trình học theo quy luật sau:

(4.15)

Ở đây là các hệ số cố định của quá trình học dùng để hiệu chỉnh các giá trị cập nhập cho từng trọng số tùy theo hình dạng của hàm lỗi.

Mỗi lần đạo hàm riêng phần theo trọng số của hàm lỗi *E* đổi dấu, nghĩa là giá trị cập nhập vừa thực hiện là quá lớn và giải thuật đã nhảy vượt qua điểm tối ưu cục bộ thì giá trị cập nhập sẽ giảm đi theo một thừa số . Ngược lại nếu đạo hàm riêng phần vẫn giữ nguyên dấu thì giá trị cập nhập sẽ được tăng lên để tăng tốc độ hội tụ. Cứ mỗi lần giá trị cập nhập được biết thì các trọng số được điều chỉnh theo luật sau: nếu đạo hàm riêng phần dương thì trọng số được giảm đi một lượng bằng với giá trị cập nhập (), nếu đạo hàm riêng phần âm thì giá trị cập nhập được cộng thêm vào trọng số.

(4.16)

(4.17)

Tuy nhiên có một trường hợp đặc biệt đó là khi đạo hàm riêng phần đổi dấu, nghĩa là bước cập nhập trước quá lớn làm cho điểm tối ưu bị nhảy vượt qua. Giá trị trọng số phải được trả về giá trị trước khi thay đổi, giá trị cập nhập sẽ được giảm xuống và ở bước kế sau ta sẽ không cập nhập giá trị này. Thực tế ta có thể làm việc này bằng cách gán

Giải thuật RPROP thực hiện việc thích nghi các giá trị cập nhập của các trọng số tùy theo độ dốc của hàm lỗi *E*, mà thông tin về tổng độ dốc của hàm lỗi cho toàn bộ tập dữ liệu mẫu đáng tin hơn thông tin về độ dốc chỉ cho một mẫu trong tập mẫu nên giải thuật RPROP thực hiện theo mô hình học theo epoch. Các thông tin về đạo hàm riêng phần sẽ được cộng dồn qua từng mẫu trong tập huấn luyện và các trọng số sẽ được cập nhập sau khi đã duyệt qua hết các mẫu.

Giải thuật RPROP ban đầu cũng thực hiện các bước giống như giải thuật lan truyền ngược, các thông tin về đạo hàm riêng phần của hàm lỗi theo các trọng số sẽ được lan truyền ngược từ các lớp sau đến các lớp trước. Khi các thông tin về các đạo hàm riêng phần này có đủ thì giải thuật sẽ thực hiện việc cập nhập các trọng số theo các quy tắc nêu ở trên.

Mã giả cho phần cập nhập trọng số của giải thuật RPROP được trình bày ở Hình 4.9

Ở đây hàm số *minimum* và *maximum* lần lược là hai hàm trả về giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hai số. Hàm số *sign(x)* trả về 1 nếu *x* dương, trả về -1 nếu *x* âm và trả về 0 trong các trường hợp còn lại.

Ban đầu các giá trị cập nhập sẽ được khởi tạo một giá trị dương ban đầu . Lựa chọn tốt cho là 0.1 nhưng theo các nghiên cứu thì việc lựa chọn tham số này không ảnh hưởng nhiều đến tốc độ hội tụ của giải thuật [4]. Các thông số về và để tránh vấn đề tràn số của các biến thực. Giá trị được thiết lập thường là 1.0e-6, còn giá trị là 50.0. Thông thường độ hội tụ của giải thuật không bị ảnh hưởng bởi các thông số này nhưng đôi khi thông số được chọn là một giá trị nhỏ (ví dụ 1.0) để ngăn giải thuật không rơi quá nhanh vào một cực tiểu cục bộ [4]. Hai thông số và được cố định ở hai giá trị lần lược là 1.2 và 0.5, để việc lựa chọn các tham số cho giải thuật được đơn giản. Trong thực tế, hai thông số cần được lưa chọn cho giải thuật RPROP là và .

|  |
| --- |
| ***For*** *mọi trọng số và độ lệch {*  ***if*** *()* ***then*** *{*  *= minimum ()*  *= - sign ()\**  *= +*  *}* ***else if*** *()* ***then*** *{*  *= maximum ()*  *= -*    *}*  ***else if*** *()* ***then*** *{*  *= - sign ()\**  *= +*  *}*  *}* |

Hình 4.9: Giải thuật RPROP

Một trong các thuận tiện của RPROP là trong nhiều bào toán không cần phải lựa chọn các tham số một các cẩn thận cũng đạt được tốc độ hội tụ tối ưu hay gần tối ưu [4].

Trong giải thuật lan truyền ngược, giá trị cập nhập trọng số phụ thuộc vào độ lớn của đạo hàm riêng phần của hàm lỗi theo trọng số, mà giá trị này lại giảm theo khoảng cách của các trọng số đối với lớp xuất. Do đó các trọng số ở xa lớp xuất sẽ ít được hiệu chỉnh hơn và việc huấn luyện các trọng số này sẽ chậm hơn các trọng số gần lớp xuất. Tuy nhiên khi dùng RPROP thì giá trị cập nhập trọng số chỉ phụ thuộc vào dấu nên sự huấn luyện sẽ trải đều trên toàn bộ mạng: những trọng số gần lớp nhập cũng có cơ hội được cập nhập và phát triển ngang với các trọng số gần lớp xuất [4].

### Hiện tượng quá khớp

Trong việc huấn luyện mạng nơron, đôi khi ta gặp phải hiện tượng mạng xấp xỉ rất tốt tập dữ liệu huấn luyện nhưng cho ra kết quả dự đoán thiếu chính xác, giảm khả năng tổng quát của mạng. Đây được gọi là hiện tượng *quá khớp* (overfitting).

Để đảm bảo tính tổng quát hóa của mạng và tránh hiện tượng quá khớp, ta cần chuẩn bị một tập dữ liệu kiểm tra. Tập dữ liệu này được sử dụng trong giai đoạn huấn luyện, sau khi huấn luyện xong một cấu hình mạng, ta cần tiến hành kiểm tra trên tập dữ liệu này để xem mạng có xấp xỉ tốt tập dữ liệu kiểm tra này hay không. Nếu sai số kiểm tra nhỏ thì mô hình mạng vừa được huấn luyện có khả năng tổng quát hóa tốt và có thể được sử dụng để dự báo. Ngược lại, nếu sai số kiểm tra lớn, ta buộc phải thực hiện việc huấn luyện mạng lại.

## Áp dụng mạng Nơron vào dự báo dữ liệu chuỗi thời gian

Việc sử dụng mạng nơron nhân tạo vào việc dự báo dữ liệu chuỗi thời gian dựa chủ yếu vào dữ liệu mà ta thu nhập. Mạng nơron nhân tạo truyền thẳng với ít nhất một lớp ẩn và đủ số đơn vị cho lớp ẩn có thể xấp xỉ bất kỳ *hàm khả đánh giá* (measurable function) tuyến tính hay phi tuyến nào [6].

Như đã đề cập ở trên, dữ liệu chuỗi thời gian là dữ liệu được thu nhập, lưu trữ và quan sát theo sự tăng dần của thời gian .

Mạng nơron học cấu hình mạng từ dữ liệu chuỗi thời gian bằng cách ánh xạ từ một vectơ dữ liệu đầu vào sang dữ liệu đầu ra. Một số lượng dữ liệu liên tiếp của dữ liệu chuỗi thời gian (cửa sổ đầu vào ) được ánh xạ sang khoảng thích hợp (ví dụ [0, 1] hoặc [-1, 1]) và được sử dụng như dữ liệu đầu vào của tầng nhập. Giá trị *s* của “cửa sổ đầu vào” tương ứng với số đơn vị ở tầng nhập. Trong giai đoạn truyền tiến, những giá trị đó được truyền qua tầng ẩn rồi đến các đơn vị đầu ra. Khi truyền tới đơn vị đầu ra, giá trị lỗi được tính toán dựa vào sự khác biệt giữa giá trị đầu ra với giá trị của dữ liệu chuỗi thời gian tại thời điểm *t*+1. Sau đó, giá trị lỗi này được truyền ngược lại tới các kết nối giữa tầng ẩn và tầng đầu ra, kết nối giữa tầng đầu vào và tầng ẩn để cập nhập lại trọng số của các kết nối này.

Các cửa sổ đầu vào có thể được chọn một cách ngẫu nhiên hoặc liên tiếp nhau từ dữ liệu chuỗi thời gian. Chọn cửa sổ đầu vào một cách ngẫu nhiên sẽ phức tạp hơn, tuy nhiên sẽ đảm bảo cấu hình mạng tốt hơn và tránh được lỗi tối ưu cục bộ [6].

Hình 4.10 sẽ mô tả việc ứng dụng mạng nơron vào vấn đề dự báo dữ liệu chuỗi thời gian



Hình 4.10: Mô hình học với chuỗi thời gian

## Các bước xây dựng mô hình mạng nơron

Theo Kaastra và các cộng sự [7], quá trình xây dựng một mô hình mạng nơron cho bài toán dự báo thường gồm 8 bước:

* Lựa chọn các biến
* Thu thập dữ liệu
* Tiền xử lý dữ liệu
* Phân chia tập dữ liệu
* Xây dựng cấu trúc mạng
* Xác định tiêu chuẩn đánh giá
* Huấn luyện mạng
* Dự đoán và cải tiến

Quá trình này thường không phải là một quá trình liêm tiếp các bước, một số bước có thể được lặp lại đặc biệt là: lựa chọn các biến và huấn luyện mạng

### Lựa chọn các biến

* Thành công trong việc xây dựng một mạng nơron phụ thuộc vào việc hiểu rõ ràng vấn đề cần giải quyết. Biết được những biến nào cần được xem xét là điểm mấu chốt.
* Trong bài toán dự báo các dữ liệu thương mại thì các học thuyết kinh tế có thể giúp chọn lựa các biến là các chỉ số kinh tế quan trọng. Đối với một bài toán cụ thể cần thực hiện xem xét các vấn đề lý thuyết mà từ đó sẽ xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến bài toán. Tại bước này trong quá trình thiết kế, điều cần quan tâm đó là các dữ liệu thô từ đó có thể phát triển thành các chỉ số quan trọng. Các chỉ số này sẽ tạo ra các đầu vào cho mạng.
* Khi lựa chọn các biến, ta có thể chọn biến kĩ thuật hoặc biến cơ bản. Biến kĩ thuật bao gồm các giá trị cũ, trong quá khứ của biến đó hoặc các chỉ số được tính toán từ các giá trị cũ đó. Biến cơ bản bao gồm dữ liệu của các biến khác mà ảnh hưởng đến biến đang xem xét. Mô hình nơron đơn giản nhất sử dụng các dữ liệu của biến kĩ thuật hoặc *lấy hiệu* (differencing) của nó như dữ liệu đầu vào của mạng. Hiệu của một chuỗi thời gian cũng là một chuỗi thời gian *,* với các giá trị . Việc lấy hiệu có thể loại bỏ tính xu hướng hay tính mùa của một chuỗi thời gian và làm cho việc xấp xỉ nó đơn giản hơn. Một mô khác cũng được áp dụng phổ biến là sử dụng dữ liệu của các biến cơ bản trong quá khứ để dự đoán.
* Tần suất của dữ liệu được ghi nhận phụ thuộc vào mục đích của nhà dự báo. Nếu dùng để dự đoán tình hình giao dịch chứng khoán thì dữ liệu được ghi nhận hằng ngày. Đối với các vấn đề đầu tư dài hạn thì các dữ liệu hàng tuần, hàng tháng được dùng làm đầu vào cho mạng nơron.

### Thu thập dữ liệu

* Ta cần phải xem xét chi phí và khả năng có thể thu thập được dữ liệu của các biến đã chọn ra ở bước trước. Các dữ liệu kỹ thuật có thể thu thập được dễ dàng và chi phí ít tốn kém hơn là các dữ liệu cơ bản. Để đảm bảo tính chính xác của mạng nơron, ta phải đảm dữ liệu có chất lượng cao. Sau khi được thu thập, các dữ liệu phải được kiểm tra để đảm tính hợp lệ, tính nhất quán và tránh các dữ liệu bị thiếu sót.
* Các dữ liệu bị thiếu sót thường xuyên xuất hiện và có thể được xử lý bằng nhiều cách khác nhau. Các dữ liệu bị thiếu sót có thể được bỏ qua hoặc chúng có thể xem như không thay đổi so với dữ liệu trước nó, và được tính toán bằng phương pháp nội suy hoặc trung bình các giá trị lân cận.

### Tiền xử lý dữ liệu

* Tiền xử lý dữ liệu liên quan đến việc phân tích và chuyển đổi giá trị các tham số đầu vào, đầu ra mạng để tối thiểu hóa nhiễu, nhấn mạnh các đặc trưng quan trọng, phát hiện các xu hướng và cân bằng phân bố của dữ liệu. Bởi vì, mạng nơron dùng để học mẫu từ tập dữ liệu, sự biểu diễn dữ liệu có vai trò quyết định trong việc học các mẫu thích hợp. Các dữ liệu dùng cho đầu vào, đầu ra của mạng nơron hiếm khi được đưa trực tiếp vào mạng dưới dạng dữ liệu thô. Chúng thường được chuẩn hóa vào khoảng giữa cận trên và cận dưới của hàm chuyển (thường là giữa đoạn [0;1] hoặc [-1;1]).
* Hai phương pháp chuyển đổi dữ liệu thường dùng nhất là lấy hiệu và lấy logarit tự nhiên của biến số. Lấy hiệu sử dụng sự thay đổi trong giá trị của biến số, nó có thể được sử dụng để loại bỏ khuynh hướng tuyến tính của dữ liệu. Việc lấy logarit tự nhiên của biến số là hữu ích trong trường hợp biến số lấy các giá trị rất khác nhau, sự thay đổi trong giá trị rất lớn. Việc lấy logarit tự nhiên đồng thời cũng có thể chuyển từ mối liên hệ tỷ lệ sang mối liên hệ cộng giữa các biến dự báo.
* Ngoài phường pháp lấy hiệu và lấy logarit tự nhiên của biến số, ta có thể sử dụng tỉ số của biến đầu vào, trung bình di động. Ta có thể kết hợp các phương pháp để hạn chế dư thừa dữ liệu và cung cấp mạng với tính chính xác cao.

### Phân chia tập dữ liệu

* Trong thực tế, khi huấn luyện, người ta thường chia tập dữ liệu thành các tập: huấn luyện, kiểm tra và kiểm định (ngoài các mẫu). Tập huấn luyện thường là tập lớn nhất được sử dụng để huấn luyện cho mạng. Tập kiểm tra thường chứa khoảng 10% đến 30% tập dữ liệu huấn luyện, được sử dụng để kiểm tra mức độ tổng quát hóa của mạng sau khi huấn luyện. Kích thước của tập kiểm định cần được cân bằng giữa việc cần có đủ số mẫu để có thể kiểm tra mạng đã được huấn luyện và việc cần có đủ các mẫu còn lại cho cả pha huấn luyện và kiểm tra. Tập kiểm định nên bao gồm các giá trị liên tục mới nhất.
* Có hai cách thực hiện xác định tập kiểm tra. Một là lấy ngẫu nhiên các mẫu từ tập huấn luyện ban đầu. Lợi điểm của cách này là có thể tránh được nguy hiểm khi mà đoạn dữ liệu được chọn có thể chỉ điển hình cho một tính chất của dữ liệu (đang tăng hoặc đang giảm). Hai là chỉ lấy các dữ liệu ở phần sau của tập huấn luyện, trong trường hợp các dữ liệu gần với hiện tại là quan trọng hơn các dữ liệu quá khứ.
* Tập dữ liệu kiểm tra ngẫu nhiên không nên lặp lại trong tập huấn luyện, bởi vì điều này có thể làm mất khả năng tổng quát hóa của mạng nơron, đặc biệc trong trường hợp kích thước của tập kiểm tra tương đối lớn so với tập huấn luyện ( khoảng 30 %). Phương pháp tất định, như sử dụng mỗi dữ liệu thứ n làm dữ liệu kiểm tra, cũng không nên được sử dụng bởi vì nó chịu ảnh hưởng bởi tính chu kỳ của dữ liệu.
* Một phương pháp chặt chẽ dùng để đánh giá mạng nơron là walk-forward. Phương pháp walk-forward chia tập dữ liệu thành một chuỗi các tập dữ liệu nhỏ hơn huấn luyện-kiểm tra-kiểm định gối chồng lên nhau.

### Xây dựng cấu trúc mạng

* Phương pháp thực hiện xây dựng cấu trúc mạng nơron bao gồm việc xác định sự liên kết giữa các nơron, đồng thời xác định cấu trúc của mạng bao gồm số lớp ẩn, số nơron trong từng lớp. Ta có thể thực hiện lựa chọn số nơron trong các lớp ẩn bằng cách bắt đầu bằng một số nào đó dựa trên các luật. Sau khi thực hiện huấn luyện, kiểm tra lỗi tổng quát hóa của từng cấu trúc, có thể tăng hoặc giảm số các nơron.
* Việc thiết kế cấu hình một mạng nơron có ý nghĩa quyết định quan trong việc dự đoán dự đoán dữ liệu chuỗi thời gian. Nếu xây dựng mạng có quá nhiều tầng ẩn, hoặc số lượng đơn vị ở mỗi tầng quá nhiều sẽ dẫn đến vấn đề quá khớp. Tức là khi đó, cấu hình mạng nơron giải thích tập dữ liệu huấn luyện rất tốt, nhưng lại không có khả năng tổng quát hóa, vì thế không thể dùng cấu hình này để dự đoán. Tuy nhiên số tầng hoặc số đơn vị trên mỗi tầng quá ít thì mạng nơron không có khả năng giải thích và dự đoán tốt các chuỗi thời gian phức tạp.
* Thực tế đã chứng minh: một mạng nơron với một tầng đầu vào, một tầng ẩn, một tầng đầu ra cùng với sự thay đổi số đơn vị tại mỗi tầng là đủ để xấp xỉ bất kì một hàm liên tục nào [7]. Thông thường các mạng nơron được khởi tạo với một hoặc nhiều nhất là hai lớp ẩn. Nếu kết quả huấn luyện từ mạng trên mà vẫn không thỏa mãn sau khi đã thử với nhiều giá trị khởi tạo ngẫu nhiên của trọng số thì ta nên xem xét hiệu chỉnh lại số đơn vị trên các lớp ẩn hay kiểm tra dữ liệu đầu vào (ví dụ dữ liệu dùng để huấn luyện mạng có phải đã lỗi thời không?) chứ không nên tăng thêm số tầng ẩn. Cả lý thuyết và các kết quả thực nghiệm gần đây đều kết luận rằng các mạng với hơn hai tầng ẩn sẽ không cải thiện được kết quả dự đoán [7].
* Số lượng đơn vị trong mỗi lớp cũng là một vấn đề cần phải xem xét vì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của công tác dự báo. Số lượng các đơn vị ở tầng xuất luôn là 1 cho bài toán dự báo chuỗi thời gian. Tuy nhiên việc chọn số đơn vị cho tầng ẩn và tầng nhập là việc không dễ. Số đơn vị ở tầng nhập bằng số giá trị trong cửa sổ nhập, việc lựa chọn này dựa trên giả định của nhà dự báo về giá trị tại thời điểm hiện tại của chuỗi thời gian sẽ bị chi phối chủ yếu bởi giá trị của bao nhiêu thời điểm trước nó. Việc lựa chọn thông số này phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự hiểu biết của nhà dự báo vào chuỗi thời gian đang xét. Số lượng đơn vị ở tầng ẩn cũng là một thông số cần phải lựa chọn cẩn thận và cũng không có một thủ tục hình thức nào giúp ta xác định được một cách tối ưu thông số này. Việc lựa chọn sao cho phù hợp phải dựa vào thực nghiệm. Thông thường có hai cách chủ yếu để tìm giá trị tối ưu cho số đơn vị ở lớp ẩn. Cách thứ nhất ta chuẩn bị một nhóm các mạng nơron chỉ khác nhau số đơn vị ở lớp ẩn (số lượng đơn vị có thể tăng dần theo một, hai hoặc ba), sau đó ta thực hiện huấn luyện và kiểm tra các mạng này trên tập dữ liệu đã chuẩn bị. Mạng nơron có sai số nhỏ nhất là là mạng có cấu hình tốt nhất. Phương pháp này khá tốn thời gian nhưng khá hiệu quả. Cách thứ hai là thay đổi số đơn vị trong lớp ẩn ngay trong quá trình huấn luyện. Cách này không cần phải tạo ra nhiều mạng nơron riêng biệt nhưng lại rất phức tạp. Rất ít các hệ thống thương mại cho phép việc thay đổi số đơn vị trong quá trình huấn luyện [7].
* Nhiều mô hình mạng nơron tầng vào-tầng ẩn-tầng ra đã được sử dụng hiệu quả trong bài toán dự báo chuỗi thời gian như: 8-8-1, 6-6-1, 5-5-1 [6].



Hình 4.11: Thủ tục sử dụng phương pháp walk-forward chia tập dữ liệu

### Xác định tiêu chuẩn đánh giá

Để đánh giá khả năng xấp xỉ một chuỗi thời gian của mạng nơron người ta thường dùng hàm *tổng bình phương lỗi* (sum of squared errors) sau:



(4.18)

Ở đây *n* là số điểm trong tập dữ liệu dùng để kiểm tra mạng, *tk* và *ok* lần lượt là giá trị mong muốn trong bộ dữ liệu và giá trị xuất của mạng nơron. Mạng nơron có tổng bình phương lỗi càng nhỏ càng tốt.

Ngoài ra người ta còn dùng các hàm khác là hàm *độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất* (least absolute deviation), *hiệu phần trăm* (percentage differences).

### Huấn luyện mạng

* Huấn luyên mạng để học các mẫu từ dữ liệu bằng cách lần lượt đưa các mẫu vào cùng với những giá trị mong muốn. Mục tiêu của việc huấn luyện mạng đó là tìm ra tập các trọng số cho ta giá trị nhỏ nhất toàn cục của chỉ số hiệu năng hay hàm lỗi.
* Một vấn đề quan trọng trong quá trình huấn luyên mạng nơron là xác định điều kiện dừng của quá trình huấn luyện. Có ba cách thường dùng để dừng một quá trình huấn luyện. Cách thứ nhất nhấn mạnh vào việc tránh bị rơi vào điểm tối ưu cục bộ, nhà dự báo chỉ dừng quá trình học khi không có một sự cải thiện đáng kể nào của hàm lỗi. Điểm mà mạng nơron không còn cải thiện được nữa gọi là điểm hội tụ. Cách thứ hai là sử dụng một thông số cố định là số lần lặp tối đa, quá trình huấn luyện sẽ dừng nếu số số lần lặp (epoches) vượt quá thông số này. Mạng nơron sẽ được kiểm tra, nếu kết quả không tốt thì quá trình học sẽ được tiếp tục lại. Cách thứ ba là ta sử dụng một tập dữ liệu ngoài dữ liệu huấn luyện gọi là tập *dữ liệu kiểm định* (validation set). Trong quá trình huấn luyện, cứ mỗi lần vectơ trọng số của mạng nơron thay đổi, tập dữ liệu xác thực này sẽ được đưa vào mạng và tính ra sai số. Giải thuật huấn luyện sẽ dừng khi sai số này nhỏ hơn một ngưỡng mà nhà dự đoán mong muốn. Phương pháp này có khả năng tránh được quá khớp.

### Dự báo và cải tiến

Sau khi đã thực hiện các bước trên, ta có được một mô hình mạng nơron dùng để dự báo. Các giá trị dự báo của mạng được lưu lại và so sánh với các giá trị thực tế khi chúng xuất hiện. Sau một thời gian, có thể mô hình mạng không còn đúng nữa thể hiện qua việc kết quả dự báo ngày càng xa các giá trị thật, ta cần phải tiến hành cải tiến mạng hoặc học lại và xây dựng mạng mới theo các bước trước.

## Kết luận

Chất lượng dự báo của mạng nơron nhân tạo phụ thuộc nhiều vào cấu hình của mạng (số lớp, số đơn vị mỗi lớp) và các tham số của giải thuật huấn luyện

Về mặt lý thuyết mạng nơron nhân tạo có khả năng xấp xỉ bất cứ hàm liên tục nào, điều này đã làm cho mạng nơron trở thành một công cụ mạnh trong công tác dự báo chuỗi thời gian. Tuy nhiên để tìm một cấu hình tối ưu cho một mạng nơron nhân tạo trong công tác dự báo một chuỗi thời gian nào đó là một việc khó khăn. Ta phải tiến hành việc lưa chọn bằng việc xây dựng nhiều cấu hình khác nhau, qua một quá trình lặp các công đoạn huấn luyện và kiểm tra lựa chọn một cấu hình tốt nhất. Trong quá trình áp dụng mô hình mạng để dự báo, khi các giá trị mới được thu nhập sai số nhiều so với kết quả dự báo, ta cần phải tiến hành huấn luyện lại mạng với các dữ liệu mới.

Tốc độ hội tụ và độ chính xác của giải thuật RPROP nhìn chung tốt hơn giải thuật lan truyền ngược và cũng ít bị chi phối bởi việc lựa chọn các tham số huấn luyện. Tuy nhiên điều này không luôn đúng cho mọi tập dữ liệu, vì vậy để thực hiện một công tác dự báo chuỗi thời gian bằng mạng nơron nhân tạo ta nên xem xét lựa chọn và thử nghiệm trên nhiều cấu hình và giải thuật khác nhau để tìm ra một mô hình tốt nhất.

Đối với những chuỗi thời gian có xu hướng và tính mùa chương trình sử dụng mạng nơron dự đoán với độ chính xác chưa cao.

# MÔ HÌNH KẾT HỢP ARIMA VÀ ANN

Cả 2 mô hình ARIMA và ANN đều cho kết quả dự đoán với độ tin cậy cao trong môi trường tuyến tính và phi tuyến tính. Tuy nhiên cả 2 mô hình đều không dự báo tốt cho những chuỗi thời gian tổng quát có chứa cả 2 thành phần trên.

Để giải quyết vấn đề trên, người ta xấp xỉ chuỗi thời gian về dạng tuyến tính, sau đó dùng mô hình ARIMA để dự đoán chuỗi thời gian sau khi xấp xỉ. Tuy nhiên kết quả đạt được có độ tin cậy không cao vì việc xấp xỉ 1 chuỗi thời gian tổng quát về chuỗi thuần tuyến tính sẽ làm mất đi tính phi tuyến tính của chuỗi thời gian và việc xấp xỉ rất phức tạp và tốn chi phí cao.

Áp dụng mô hình ANN để dự báo chuỗi thời gian tổng quát thì ta nhận được kết quả khả quan hơn mô hình ARIMA. Tuy nhiên ANN vẫn không dự báo được hoàn toàn thành phần tuyến tính của chuỗi thời gian.

Một mô hình mới được đề xuất là kết hợp 2 mô hình để dự báo chuỗi thời gian tổng quát.

## Nguyên nhân

Mô hình ARIMA sử dụng những đặc tính thống kê để xây dựng lên mô hình. Mặc dù ARIMA khá linh hoạt, nó có thể dùng để biểu diễn cho nhiều loại chuỗi thời gian khác nhau: AR(*p*), MA(*q*), ARMA(*p*,*q*), ARIMA(*p*,*d*,*q*), SARIMA(*p*,*d*,*q*)×(*P*,*Q*,*D*)*s*, nhưng hạn chế chính của nó là giả định về mối liên hệ tuyến tính trong chuỗi thời gian. Bởi vì giả định về sự tương quan tuyến tính giữa các giá trị trong chuỗi dữ liệu thời gian nên mô hình ARIMA không thể nhận biết được các thành phần không tuyến tính. Do đó dùng mô hình tuyến tính để dự đoán cho các bài toán thực tế có thể dẫn đến kết quả không thỏa đáng.

Mô hình mạng nơron nhân tạo ANN được xây dựng dựa trên mô phỏng hoạt động bộ não người. Ưu điểm chính của mô hình này là khả năng mô hình hóa các chuỗi dữ liệu mà các giá trị của nó có mối liên hệ phi tuyến. Với ANN ta không cần xây dựng một mô hình cụ thể, mà mô hình được thích nghi dần qua quá trình huấn luyện. Phương pháp này thích hợp đối với chuỗi dữ liệu mà ta chưa xác định được các lý thuyết để tìm mối liên hệ trong dữ liệu.

Mô hình lai sử dụng cả hai phương pháp:

* Trong thực tế, thường rất khó để xác định mối liên hệ trong một chuỗi thời gian và tuyến tính hay phi tuyến và phương phương pháp nào hữu hiệu hơn trong việc dự đoán. Do đó rất khó để chọn một mô hình thích hợp, nên ta thường thử nhiều phương pháp và chọn cái ra kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, mô hình được chọn không nhất nhiết là mô hình tốt nhất cho dự báo tương lai do sự tồn tại các yếu tố tiềm ẩn: sai số lấy mẫu, mô hình chưa chắc chắn, cấu trúc thay đổi.
* Các chuỗi dữ liệu thực hiếm khi thuần tuyến tính hay thuần phi tuyến, mà chúng thường bao gồm cả hai thành phần. Trong trường hợp đó, một mình mô hình ARIMA cũng như ANN không đủ tin cậy để mô hình và dự đoán bởi vì mô hình ARIMA không thể giải quyết được mối liên hệ phi tuyến, một mình mô hình ANNs cũng không thể giải quyết được cả hai mối liên hệ phi tuyến và tuyến tính tốt được. Do đó kết hợp cả hai mô hình sẽ ra được kết quả tốt.
* Hầu hết các tài liệu dự báo đều cho rằng không một phương pháp đơn lẻ nào là tốt trong mọi trường hợp. Điều đó là vì các bài toán thực tế rất phức tạp và mang nhiều đặc tính khác nhau, không một phương pháp đơn lẽ nào có thể mô phỏng các bài toán tốt như nhau.

## Mô hình kết hợp ARIMA và mạng nơron

Theo Jan Sterba, Katarina Hilovska [11], Peter Zhang [14], mỗi chuỗi thời gian gồm cả thành phần tuyến tính và thành phần phi tuyến:

Trong đó:

* *L*: biểu diễn thành phần tuyến tính của chuỗi thời gian
* *N*: biểu diễn thành phần phi tuyến của chuỗi thời gian

Hai thành phần đó sẽ được ước lượng từ dữ liệu. Đầu tiên, ta dùng mô hình ARIMA để dự đoán thành phần tuyến tính của chuỗi thời gian, lúc đó phần lỗi của mô hình ARIMA có thể chứa thành phần phi tuyến tính. Với là lỗi tại thời điểm *t* của mô hình tuyến tính ARIMA, ta có: trong đó là giá trị dự đoán từ mô hình ARIMA tại thời điểm *t*.

Sau khi mô hình hóa dữ liệu bằng ARIMA thì lỗi có thể vẫn còn mang tính phi tuyến. Mô hình hóa lỗi này bằng ANN, ta có thể phát hiện ra được mối liên hệ phi tuyến. Với *n* giá trị đầu vào, mô hình ANN cho phần lỗi là:

Trong đó là hàm phi tuyến được xác định bởi mô hình nơron và lỗi ngẫu nhiên không dự đoán được.

Sau khi mô hình đã được xây dựng, giá trị dự đoán từ hai mô hình thành phần là:

Trong đó là giá trị dự đoán từ mô hình ARIMA, là giá trị dự đoán từ mô hình ANNs.

Hình 5.1 sẽ mô tả cách kết hợp mô hình ARIMA và mô hình mạng nơron.

Chuỗi thời gian

Mô hình

ANN

Mô hình

SARIMA

Dự báo

Dự báo dùng

ARIMA

Hình 5.1 Mô hình kết hợp ARIMA và mạng nơron

Tóm lại, mô hình kết hợp gồm hai bước chính để xây dựng. Ở bước đầu tiên, mô hình ARIMA dùng để phân tích thành phần tuyến tính của chuỗi dữ liệu. Ở bước thứ hai, mô hình ANN dùng để phân tích thành phần lỗi từ mô hình ARIMA. Bởi vì ARIMA không thể nhận biết được cấu trúc phi tuyến của dữ liệu nên lỗi từ mô hình sẽ chứa thành phần phi tuyến. Kết quả từ mô hình mạng nơron được xem là giá trị dự đoán cho lỗi từ mô hình ARIMA. Mỗi thành phần mô hình sẽ giải quyết được những đặc tính khác nhau của dữ liệu, bằng cách kết hợp cả hai phương pháp, ta sẽ nâng cao hiệu suất mô phỏng và dự báo.

# KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Trong đề tài này chúng tôi thực hiện chạy các giải thuật trên các bộ dữ liệu khác nhau để so sánh trên các tiêu chí: khả năng tổng quát hóa (thể hiện qua sai số trong quá trình kiểm tra), khả năng phù hợp với các loại dữ liệu khác nhau, khả năng dự đoán.

Mô hình kết hợp ARIMA và mạng nơron được chúng tôi hiện thực bằng ngôn ngữ lập trình C#, trên nền .NET framework 4.5 với bộ hỗ trợ lập trình Visual Studio 2012. Các kết quả thực nghiệm được các thành viên trong nhóm chạy thực nghiệm với chương trình trên hệ điều hành Window 7/Window 8, cài đặt sẵn .NET framework 4.5 với cấu hình máy: Ram 2GB, CPU Core 2 Duo 2.0 GHz.

## Cấu trúc chương trình

Trong phần này, chúng tôi sẽ trình bày các giao diện chính của chương trình, các module chính của chương trình. Phần hướng dẫn sử dụng chương trình được nêu ra trong phụ lục C.

### Giao diện chương trình



Hình 6.1: Giao diện quá trình xây dựng mô hình SARIMA

Hình 6.1 thể hiện giao diện của quá trình tạo mô hình SARIMA. Thông qua giao diện này, ta có thể chọn dữ liệu để xây dựng mô hình và xem tính chất của dữ liệu qua các đồ thị: đồ thị dữ liệu theo thời gian, hệ số tự tương quan theo độ trễ, hệ số tự tương quan riêng phần theo độ trễ. Ta có thể chọn chế độ xây dựng mô hình tự chọn hay tự động.

Hình 6.2 thể hiện giao diện chính của quá trình tạo mô hình mạng nơron. Qua giao diện này, ta chọn cấu hình mạng (nố nút tầng nhập, tầng ẩn), giải thuật huấn luyện và các thông số cho quá trình huấn luyện.

Cả hai giao diện trên đều cho phép ta kiểm tra độ chính xác của mô hình, lưu lại cấu hình mô hình dưới dạng tập tin xml và sử dụng lại mô hình đã được lưu.



Hình 6.2: Giao diện quá trình xây dựng mô hình mạng nơron

Hình 6.3 thể hiện giao diện quá trình dự đoán sử dụng mô hình kết hợp SARIMA và mạng nơron. Thông qua giao diện này, ta chọn số thời đoạn cần dự báo. Kết quả dự báo sẽ được hiển thị dưới hai dạng: đồ thị dữ liệu theo thời gian, giá trị của chuỗi dữ liệu tại các thời đoạn tiếp theo.



Hình 6.3: Giao diện quá trình dự đoán sử dụng mô hình kết hợp

### Các module chính

* Module quản lý giao diện


Module này gồm 3 giao diện chính như trên.

Module này có nhiệm vụ nhận các tác vụ của người dùng và gọi các module thích hợp để thực hiện tác vụ đó.


* Module đọc và biểu diễn dữ liệu

Chương trình cho phép đọc dữ liệu từ tập tin có định dạng *csv*. Trong đó, mỗi cột của tập tin là một loại dữ liệu khác nhau và người dùng chọn dữ liệu 1 trong các cột đó để xây dựng mô hình và dự báo, mỗi dòng là giá trị của dữ liệu tại 1 thời điểm cụ thể.


Chương trình còn hỗ trợ các thông tin trực quan về dữ liệu thông qua các đồ thị. Hình 6.4 thể hiện giá trị của chuỗi dữ liệu theo thời gian. Hình 6.5 thể hiện các hệ số tự tương quan theo các độ trễ. Hình 6.6 thể hiện các hệ số tương quan riêng phần theo các độ trễ.



Hình 6.4: Đồ thị của chuỗi thời gian



Hình 6.5: Hàm tự tương quan của chuỗi thời gian



Hình 6.6: Hàm tự tương quan riêng phần của chuỗi thời gian

* Module xây dựng mô hình SARIMA

Chương trình này cho phép người dùng chọn chế độ xây dựng mô hình SARIMA là tự chọn hay tự động. Nếu người dùng có nhiều hiểu biết về tính chất của chuỗi dữ liệu đang phân tích : có tính xu hướng hay không, có tính mùa hay không và chiều dài mùa la bao nhiêu. Kết hợp với các đồ thị hệ số tự tương quan và tự tương quan riêng phần, người dùng sẽ chọn được các thông số phù hợp cho mô hình SARIMA(*p*,*d*,*q*)×(*P*,*Q*,*D*)*s*. Nếu chọn chế độ tự động, chương trình sẽ tự động phân tích chuỗi dữ liệu để tìm ra các hệ số rồi ước lượng mô hình.

* Module xây dựng mô hình mạng nơron

Sau khi ước lượng chuỗi dữ liệu bằng mô hình SARIMA, trong thành phần lỗi tạo ra bởi mô hình SARIMA này vẫn còn có chứa thành phần phi tuyến và có thể được ước lượng bởi mô hình mạng nơron.

Chương trình này sử dụng mạng nơron truyền thẳng 3 lớp, gồm 1 lớp đầu vào, 1 lớp ẩn và 1 lớp đầu ra gồm 1 đơn vị. Mạng nơron này được huấn luyện bằng giải thuật RPROP hoặc lan truyền ngược.

Kết hợp kết quả từ mô hình SARIMA và mô hình mạng nơron, ta được kết quả dự đoán cho mô hình.

* Module tính toán ma trận

Đây là một bộ thư viện mã nguồn mở dùng để thực hiện các phép toán cơ bản trên ma trận : cộng, trừ, nhân, chia, nghịch đảo,…

Module này được sử dụng trong module SARIMA trong quá trình ước lượng các tham số.

* Module tính toán thống kê

Module này dùng quá trình phân tích chuỗi dữ liệu và xây dựng mô hình SARIMA cũng như quá trình kiểm tra tính đúng đắn của mô hình.


Module này cung cấp các chức năng chính sau :

* Tính hệ số tự tương quan
* Tính hệ số tự tương quan riêng phần
* Tính độ tin cậy cho các hệ số tự tương quan
* Tính toán lấy hiệu/tích hợp cho chuỗi dữ liệu
* Tính các hệ số lỗi: MAE, MSE, MAPE

## Dữ liệu thực nghiệm

Để đánh giá kết quả, dữ liệu mà chúng tôi sử dụng trong đề tài này được lấy từ Time-Series Data Library (nguồn: <http://robjhyndman.com/TSDL/>).

Bảng 6.1: Phân loại dữ liệu thực nghiệm



Các dữ liệu này trải rộng từ dữ liệu thị trường tài chính cho đến các quá trình tự nhiên và được phân thành bốn loại *Tính mùa*, *xu hướng*, *tính mùa and xu hướng*, *phi tuyến*.

Các hình biểu diễn đồ thị của các chuỗi dữ liệu thời gian:



Hình 6.7: Đồ thị chuỗi dữ liệu Passengers



Hình 6.8: Đồ thị chuỗi dữ liệu Paper



Hình 6.9: Đồ thị chuỗi dữ liệu Deaths



Hình 6.10: Đồ thị chuỗi dữ liệu Maxtemp



Hình 6.11: Đồ thị chuỗi dữ liệu Chemical



Hình 6.12: Đồ thị chuỗi dữ liệu Prices



Hình 6.13: Đồ thị chuỗi dữ liệu Sunspots



Hình 6.14: Đồ thị chuỗi dữ liệu Kobe

## Kết quả thực nghiệm

Kết quả thực nghiệm được thực hiện lần lượt với những dữ liệu đã nêu trong mục 6.1. Với mỗi bộ dữ liệu, nhóm chúng tôi đã ghi nhận lại kết quả trung bình qua các lần chạy của từng giải thuật.

### Bộ dữ liệu có tính mùa và xu hướng

Bảng 6.2 và bảng 6.3 là kết quả thực nghiệm đối với 2 bộ dữ liệu Pasengers và Paper. Qua bảng kết quả thực nghiệm đó, chúng ta nhận thấy rằng mô hình tích hợp cho kết quả tối ưu hơn hai mô hình thành phần. Cụ thể, đối với chuỗi dữ liệu Passengers (số lượng khách đăng kí chỗ hàng tháng của 1 hãng bay) thì trung bình tuyệt đối lỗi (MAE) của mô hình SARIMA cao hơn mô hình tích hợp 5,5%. Với cùng chỉ số MAE, thì mô hình ANN cao hơn mô hình tích hợp 210%. Ta cũng nhận thấy kết quả tương tự với bộ dữ liệu Paper (doanh thi hàng tháng của tòa soạn báo Pháp). Như vậy, ta có thể nói rằng trong đa số trường hợp dự báo trên dữ liệu có cả tính mùa và xu hướng thì mô hình tích hợp cho kết quả tốt hơn các mô hình thành phần.

Bảng 6.2: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Passengers

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(6,6,1), Algorithm=RPROP, epoches=153, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 24.46 | 974.08 | 8.92 |
| Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=616, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 26.81 | 1228.73 | 9.74 |
| **SARIMA** | ARIMA(1, 1, 0)(1, 1, 0)12 | 8.34 | 129.07 | 2.97 |
| **Hybrid** | ARIMA(1, 1, 0)(1, 1, 0)12 Nơron(6,6,1),Algorithm=RPROP, epoches=88, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | **7.9** | **120.22** | **2.75** |
| ARIMA(1, 1, 0)(1, 1, 0)12 Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=114, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | **8.2** | **132.78** | **2.82** |

Bảng 6.3: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Paper

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(6,6,1), Algorithm=RPROP, epoches=749, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 60.15 | 6951.32 | 10.46 |
| Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=627, Residual=1E-7, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 65.73 | 7404.44 | 11.52 |
| **SARIMA** | ARIMA(0, 0, 0)(0, 1, 0)12 | 36.04 | 2302.3 | 5.27 |
| **Hybrid** | ARIMA(0, 0, 0)(0, 1, 0)12 Nơron(6,6,1),Algorithm=RPROP, epoches=276, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | **30** | **1704.85** | **4.32** |
| ARIMA(0, 0, 0)(0, 1, 0)12 Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=156, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 39.17 | 2718.07 | 5.97 |

### Bộ dữ liệu có tính mùa

Bảng 6.4: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Deaths

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(5,5,1), Algorithm=RPROP, epoches=90, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 143.69 | 34592.54 | 8.57 |
| Nơron(5,5,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=1000, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 164.99 | 48948.66 | 9.23 |
| **SARIMA** | ARIMA(2, 0, 0)(0, 1, 1)12 | 132.75 | 31667.15 | 8.17 |
| **Hybrid** | ARIMA(2, 0, 0)(0, 1, 1)12 Nơron(5,5,1),Algorithm=RPROP, epoches=251, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 117 | 25154.94 | 7.23 |
| ARIMA(2, 0, 0)(0, 1, 1)12 Nơron(5,5,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=857, Residual=1E-8, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | **109.96** | **21805.63** | **6.77** |

Bảng 6.5: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Maxtemp

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(5,5,1), Algorithm=RPROP, epoches=78, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 1.21 | 2.35 | 6.16 |
| Nơron(5,5,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=23, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 1.26 | 2.48 | 6.5 |
| **SARIMA** | ARIMA(0, 0, 0)(0, 1, 0)12 | 1.21 | 2.54 | 6.02 |
| **Hybrid** | ARIMA(0, 0, 0)(0, 1, 0)12 Nơron(5,5,1),Algorithm=RPROP, epoches=71, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | **1.19** | **2.5** | **5.92** |
| ARIMA(0, 0, 0)(0, 1, 0)12 Nơron(5,5,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=7, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | **1.19** | **2.5** | **5.92** |

Dựa vào bảng kết quả thực nghiệm của chuỗi dữ liệu Deaths (bảng 6.4) và kết quả của chuỗi dữ liệu Maxtemp (bảng 6.5), ta nhận thấy sai số của mô hình kết hợp nhỏ hơn so với hai mô hình thành phần. Tuy nhiên, ta cũng nhận thấy được sự thích nghi tốt của mô hình SARIMA đối với chuỗi dữ liệu có tính mùa. Trong cả hai trường hợp, mô hình SARIMA đều cho kết quả tốt hơn mô hình ANN.

### Bộ dữ liệu có tính xu hướng

Với dữ liệu có tính xu hướng như chuỗi dữ liệu Prices (giá cổ phiếu phổ thông IBM) thì mô hình kết hợp và mô hình SARIMA cho kết quả tin cậy hơn mô hình ANN. Trong trường hợp này, thì dữ liệu Prices ít chịu ảnh hưởng của thành phần phi tuyến tính nên ANN không cho kết quả dự báo tốt như hai mô hình còn lại. Ngược lại với chuỗi dữ liệu Chemicals, ta nhận thấy được sự thích nghi của mô hình ANN tốt hơn mô hình SARIMA. Do đó, kết quả của mô hình kết hợp thu được từ bộ dữ liệu Chemicals đáng tin cậy hơn so với mô hình SARIMA cũng là hiển nhiên

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(6,6,1), Algorithm=RPROP, epoches=144, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 0.23 | 0.09 | 1.34 |
| Nơron(7,7,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=98, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | **0.22** | **0.09** | **1.32** |
| **SARIMA** | ARIMA(2, 0, 2)(0, 0, 0)0 | 0.24 | 0.1 | 1.42 |
| **Hybrid** | ARIMA(2, 0, 2)(0, 0, 0)0 Nơron(6,6,1),Algorithm=RPROP, epoches=130, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | **0.22** | **0.087** | **1.32** |
| ARIMA(2, 0, 2)(0, 0, 0)0 Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=145, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 0.28 | 0.13 | 1.7 |

Bảng 6.6: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Chemical

Bảng 6.7: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Prices

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(6,6,1), Algorithm=RPROP, epoches=91, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 9.98 | 174.11 | 2.2 |
| Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=1000, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 15.53 | 356 | 3.08 |
| **SARIMA** | ARIMA(2, 1, 2)(0, 0, 0)0 | **5.18** | **51.99** | **1.19** |
| **Hybrid** | ARIMA(2, 1, 2)(0, 0, 0)0 Nơron(6,6,1),Algorithm=RPROP, epoches=35, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | **5.14** | **51.74** | **1.18** |
| ARIMA(2, 0, 2)(0, 0, 0)0 Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=136, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 5.18 | 54.85 | 1.19 |

### Bộ dữ liệu có tính phi tuyến

Bảng 6.8: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Sunspots

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(8,8,1), Algorithm=RPROP, epoches=200, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | **10.36** | **191.81** | **33.25** |
| Nơron(8,8,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=1000, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 12.72 | 243.03 | 40.77 |
| **SARIMA** | ARIMA(2, 0, 0)(0, 0, 0)0 | 12.38 | 272.48 | 37.72 |
| **Hybrid** | ARIMA(2, 0, 0)(0, 0, 0)0 Nơron(8,8,1),Algorithm=RPROP, epoches=189, Residual=1E-7, default\_update=0.1, max\_update=10 | **11.43** | **273.63** | **35.69** |
| ARIMA(2, 0, 0)(0, 0, 0)0 Nơron(8,8,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=1000, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 15.08 | 457.49 | 39.9 |

Bảng 6.9: Kết quả thực nghiệm chuỗi dữ liệu Kobe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Model** | **MAE** | **MSE** | **MAPE** |
| **ANN** | Nơron(6,6,1), Algorithm=RPROP, epoches=688, Residual=1E-7, default\_update=0.1, max\_update=10 | 787.53 | 1238980 | 30.33 |
| Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=1000, Residual=1E-7, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | 812.89 | 1134819 | 32.58 |
| **SARIMA** | ARIMA(2, 0, 2)(1, 1, 1)10 | 1090 | 2497855 | 37.37 |
| **Hybrid** | ARIMA(2, 0, 2)(1, 1, 1)10 Nơron(6,6,1),Algorithm=RPROP, epoches=170, Residual=1E-6, default\_update=0.1, max\_update=10 | 698.36 | 955424 | 28.71 |
| ARIMA(2, 0, 2)(1, 1, 1)10 Nơron(6,6,1),Algorithm=Back Propagation, epoches=1000, Residual=1E-6, learning\_rate=0.4, momemtum = 0,2 | **467.98** | **421860** | **22.25** |

Nhận xét : kết quả thu được từ bảng 6.8 và 6.9 cũng đều thể hiện sự tối ưu và độ tin cậy cao hơn của mô hình tích hợp với 2 mô hình SARIMA và ANN trong quá trình dự báo chuỗi thời gian phi tuyến. Như đề cập trong những chương trước thì ANN dự báo những chuỗi thời gian phi tuyến tốt hơn rất nhiều so với mô hình SARIMA. Qua kết quả thực nghiệm ta cũng dễ nhận thấy được điều đó.

## Đánh giá kết quả thực nghiệm

Qua quá trình chạy thực nghiệm với các bộ dữ liệu mang tính chất khác nhau và so sánh các mô hình với nhau, nhóm chúng tôi rút ra các nhận xét như sau:

* Mô hình SARIMA cho ra kết quả chính xác hơn mô hình mạng nơron đối với các chuỗi dữ liệu tuyến tính, có tính mùa hoặc xu hướng rõ ràng như: chuỗi dữ liệu Passengers, chuỗi dữ liệu Paper.
* Mô hình mạng nơron cho ra kết quả chính xác hơn mô hình SARIMA đối với các chuỗi dữ liệu phi tuyến.
* Đối với các chuỗi dữ liệu tuyến tính thì mô hình SARIMA có khả năng dự báo xa chính xác hơn mô hình mạng nơron.
* Mô hình kết hợp SARIMA với mạng nơron sử dụng được ưu điểm của cả hai mô hình, tạo nên mô hình có kết quả chính xác với nhiều loại dữ liệu khác nhau.

# KẾT LUẬN

## Đánh giá kết quả

Qua quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và xây dựng thực nghiệm, chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần được khắc phục để kết quả vững chắc và thành công hơn.

### Những công việc làm được

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã làm được những công việc sau:

* Tìm hiểu về dữ liệu chuỗi thời gian và các tính chất của nó.
* Tìm hiểu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mạng nơron nhân tạo, mạng nơron nhân tạo cho phép người dùng lựa chọn một trong hai giải thuật huấn luyện: lan truyền ngược và RPROP.
* Tìm hiểu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của mô hình SARIMA, hiện thực được chương tự động xây dựng mô hình SARIMA.
* Tìm hiểu nguyên lý kết hợp hai mô hình mạng nơron và ARIMA, từ đó xây dựng một mô hình kết hợp có khả năng phù hợp với nhiều loại dữ liệu khác nhau.
* Thực hiện chạy thử nghiệm chương trình trên các bộ dữ liệu mẫu khác nhau, từ đó kiểm tra tính đúng đắn của cơ sở lý thuyết.

### Những đúc kết về mặt lý luận

Qua quá trình hiện thực và chạy thực nghiệm mô hình kết hợp SARIMA với mạng nơron, nhóm chúng tôi đã rút ra được những kết luận sau đây:

* Đối với các chuỗi dữ liệu chỉ có tính mùa hoặc xu hướng thì mô hình SARIMA có kết quả chính xác hơn mô hình mạng nơron.
* Đối với các chuỗi dữ liệu có tính phi tuyến thì mô hình mạng nơron cho kết quả chính xác hơn.
* Do dựa trên đặc tính của cả chuỗi thời gian nên mô hình SARIMA có khả năng dự báo xa chính xác hơn mô hình mạng nơron.
* Bằng cách kết hợp cả hai mô hình SARIMA và mạng nơron, ta có thể xây dựng một mô hình thích hợp với nhiều loại dữ liệu khác nhau, cho ra kết quả dự báo chính xác cao.

### Mặt hạn chế

Mô hình này chưa có phần tiền xử lý dữ liệu, nên đối với các dữ liệu chưa qua tiền xử lý có chứa giá trị nhiễu, không hợp lệ… thì kết quả của mô hình không được cao.

Giao diện chương trình hiện thực chưa thân thiện với người dùng.

Mô hình được xây dựng nhằm hiện thực các lý thuyết đã nghiên cứu nên chỉ sử dụng các dữ liệu đã thu thập sẵn, không có cập nhật các dữ liệu mới theo thời gian nên cần phải thay đổi để phù hợp với các bài toán thực tiễn.

## Hướng phát triển đề tài

Đề tài đã đưa ra mô hình kết hợp SARIMA với mạng nơron trong bài toán dự báo chuỗi thời gian. Tuy nhiên, để cải thiện độ chính xác của mô hình, chúng ta cần bổ xung các tiếp cận nghiên cứu mới trong tương lai như sau:

* Trong mô hình SARIMA, để chuyển đổi từ chuỗi dữ liệu có tính mùa và xu hướng, chúng tôi đã sử dụng phương pháp lấy hiệu. Nhưng phương pháp này đòi hỏi phương sai của chuỗi dữ liệu phải tĩnh. Trong trường hợp này cần phải sử dụng các phương pháp chuyển đổi khác: phép biến đổi logarít, phép biến đổi Box-Cox power.
* Theo thời gian thì chuỗi dữ liệu thay đổi tính chất, mô hình đã ước lượng trước đây có thể không phù hợp nữa. Chúng ta cần xây dựng phương pháp ước lượng trực tuyến, dựa vào mô hình đã xây dựng và giá trị thực chúng ta đánh giá sai số, cập nhật tham số cho mô hình và thay đổi mô hình khi cần thiết.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. E. Hanke, D. W. Wichenrn. *Business Forcasting*, Pearson Prentice Hall, ISBN 0-13-141290-6, 2005.

[2] T. M. Mitchell. *Machine Learning*, McGraw-Hill Science/ Engineering/ Math, ISBN 0070428077, 1997.

[3] Trần Đức Minh. Luận văn thạc sĩ *Mạng Neural Truyền Thẳng Và Ứng Dụng Trong Dự Báo Dữ Liệu*. Đại học quốc gia Hà Nội, 2002

[4] M. Riedmiller, H. Braun. *A Direct Adaptive Method For Faster Backpropagation Learning: The RPROP Algorithm.* Proceedings of the IEEE International Conference on Neural Networks, pp 586-591, 1993.

[5] M. Riedmiller. *Advanced Supervised Learning In Multi-layer Perceptrons – From Backpropagation To Adaptive Learning Algorithms.* Int. Journal of Computer Standards and Interfaces, 1994.

[6] T. Kolarik, G. Rudorfer. *Time Series Forecasting Using Neural Networks.* ACM Sigapl Apl Quote Quad, vol. 25, no. 1, pp 86-94, 1994.

[7] I. Kaastra, M. Boyd. *Designing A Neural Network For Forecasting Financial And Economic Time Series.* Neurocomputing, 10, pp 215-236, 1996.

[8] G. Zhang, Michael Y. Hu. *Neural Network Forecasting Of The British Pound/US Dollar Exchange Rate.* Omega, International Journal of Management Science, vol. 26, pp 495-506, 1998

[9] Chatfield, Christopher. *Time-series forecasting*, ISBN 1-58488-063-5

[10] J. Scott Armstrong. *Principles of forecasting: a handbook for researchers and practitioner.* Kluwer Academic Publishers, 2002, eBook ISBN 0-306-47630-4

[11] Jan Sterba, Katarina Hilovska. *The implementation of hybrid ARIMA-Neural network prediction model for aggregate water consumption prediction*, 2010

[12] Nancy Ngoc Tran. *Automatic ARIMA time series modeling and forecasting for adaptive input/output prefetching*, 2002.

[13] Brietzke, E.H.M., Lopes, S.R.C.∗ and Bisognin. *A closed formula for the Durbin-Levinson’S algorithmin seasonal fractionaly integrated processes*, 2004.

[14] G. Peter Zhang*. Time series forecasting using a hybrid ARIMA and neural network model,* pp 159-172, 2001.

# PHỤ LỤC A Bảng thuật ngữ Anh-Việt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activation Function | | |  | Hàm kích hoạt |
| Artificial Neural Network | | |  | Mạng nơron nhân tạo |
| Autocorrelation | |  |  | Hệ số tự tương quan |
| Autocorrelation Function | | |  | Hàm tự tương quan |
| Backpropagation Algorithm | | | | Giải thuật lan truyền ngược |
| Batch Learning | |  |  | Học theo bó |
| Bias |  |  |  | Độ lệch |
| Cyclical |  |  |  | Tính chu kỳ |
| Decision Surface | |  |  | Mặt quyết định |
| Delta Rule | |  |  | Luật delta |
| Differencing | |  |  | Lấy hiệu |
| Feed-forward neural network | | | | Mạng truyền thẳng |
| Global Minimum | |  |  | cực tiểu toàn cục |
| Global Strategy | |  |  | chiến lược toàn cục |
| Gradient | |  |  | Độ dốc |
| Gradient Descent | |  |  | Giảm độ dốc |
| Hyperplane | |  |  | Siêu phẳng |
| Incremental Gradient Descent | | | | Giảm độ dốc tăng cường |
| Irregular | |  |  | Tính bất quy tắc |
| Learning By Epoch | | |  | Học theo epoch |
| Learning By Pattern | | |  | Học theo mẫu |
| Learning Rate | |  |  | Hệ số học |
| Least Absolute Deviation | | |  | Độ lệch tuyệt đối nhỏ nhất |
| Linear Unit | |  |  | Đơn vị tuyến tính |
| Linearly Separable | | |  | Khả phân tuyến tính |
| Local Minimum | |  |  | Tối ưu cục bộ |
| Local Strategy | |  |  | Chiến lược cục bộ |
| Mean Absolute Errors | | |  | Trung bình tuyệt đối lỗi |
| Mean Squared Errors | | |  | Trung bình bình phương lỗi |
| Measurable Function | | |  | Hàm khả đánh giá |
| Momentum Term | |  |  | Hệ số quán tính |
| Online Learning | |  |  | Học trực tuyến |
| Oscillation | |  |  | Giao động |
| Overall Error | |  |  | Lỗi tổng thể |
| Overfitting | |  |  | Quá khớp |
| Pattern Set | |  |  | Tập mẫu |
| Percentage Differences | | |  | Hiệu phần trăm |
| Perceptron Training Rule | | |  | Luật huấn luyện perceptron |
| Probability Distribution | | |  | Phân bố xác suất |
| Random Variable | |  |  | Biến ngẫu nhiên |
| Recurrent Neural Network | | |  | Mạng hồi quy |
| Seasonal | |  |  | Tính mùa |
| Sigmoid Unit | |  |  | Đơn vị sigmoid |
| Sum Of Squared Errors | | |  | Tổng bình phương lỗi |
| Supervised Learning | | |  | Học có giám sát |
| Synapse |  |  |  | Khớp thần kinh |
| Thresholds | |  |  | Phân ngưỡng |
| Time Series | |  |  | Chuỗi thời gian |
| Training Algorithm | | |  | Giải thuật huấn luyện |
| Training Error Function | | |  | Hàm lỗi |
| Trend |  |  |  | Tính xu hướng |
| Unsupervised Learning | | |  | Học không có giám sát |
| Unthresholded Perceptron | | |  | Perceptron không phân ngưỡng |

# PHỤ LỤC B Danh mục từ viết tắt

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ARIMA |  |  | autoregressive integrated moving average |
| SARIMA |  |  | seasonal autoregressive integrated moving average |
| ANN |  |  | artifical neural network |
| ACF |  |  | autocorrelation function |
| PACF |  |  | partial autocorrelation function |
| MA |  |  | moving average |
| MA(q) |  |  | moving average qth order |
| MAE |  |  | mean absolute error |
| MSE |  |  | mean square error |
| MAPE |  |  | mean absolute percentage error |
| AR |  |  | autoregressive |
| AR(p) |  |  | autoregressive pth order |
| ARMA |  |  | autoregressive moving average |
| RPROP |  |  | resilient backpropagation |
| SSE |  |  | sum square error |

# PHỤ LỤC C Hướng dẫn sử dụng chương trình


* **Xây dựng mô hình SARIMA**



Hình C.1: Giao diện chính của mô hình SARIMA

Thông qua giao diện này, ta có thể chọn dữ liệu để xây dựng mô hình và xem tính chất của dữ liệu qua các đồ thị: đồ thị dữ liệu theo thời gian, hệ số tự tương quan theo độ trễ, hệ số tự tương quan riêng phần theo độ trễ. Ta có thể chọn chế độ xây dựng mô hình tự chọn hay tự động.

* Chọn tập dữ liệu



Hình C.2: Dữ liệu dùng cho mô hình

Như đã đề cập ở mục 6.1.2 (Các module chính), chương trình chỉ cho phép đọc dữ liệu từ tập tin có định dạng *csv*. Trong đó, mỗi cột của tập tin là một loại dữ liệu khác nhau và người dùng chọn dữ liệu 1 trong các cột đó để xây dựng mô hình và dự báo, mỗi dòng là giá trị của dữ liệu tại 1 thời điểm cụ thể.



Chọn dữ liệu

Thông tin dữ liệu

Chọn tập tin dữ liệu

Hình C.2: Chọn dữ liệu cho mô hình

Ta nhấp vào nút [Browse] để chọn tập dữ liệu cho quá trình huấn luyện và dự báo. Một hộp thoại để chọn tập tin. Tập tin hợp lệ sẽ có định dạng csv, mỗi cột trong tập tin là một chuỗi giá trị của một biến số theo thời gian.

Sau khi chọn tập tin, ta chọn loại dữ liệu trong trường hợp tập tin có nhiều loại dữ liệu thông qua hộp kí tự [Column] và lượng dữ liệu thông qua hộp kí tự [Row].



Hình C.3: Chọn tập tin dữ liệu cho mô hình

* Phân tích tập dữ liệu qua đồ thị
* Xem đồ thị chuỗi dữ liệu bằng cách chọn nút [Plot]



Hình C.4: Đồ thị chuỗi dữ liệu theo thời gian

* Xem hàm tự tương quan của chuỗi dữ liệu [Correlogram]

Thông qua đồ thị này, ta có thể ước lượng được tính xu hướng và tính mùa trong chuỗi dữ liệu.



Hình C.5: Đồ thị hệ số tự tương quan theo độ trễ

* Xem hàm tự tương quan riêng phần của chuỗi dữ liệu [Partial Correlogram]

Thông qua đồ thị này và đồ thị hệ số tự tương quan, ta có thể ước lượng được các hệ số của mô hình.



Hình C.6: Đồ thị hệ số tự tương quan riêng phần theo độ trễ

* Xem đồ thị lỗi của mô hình SARIMA

Thông qua đồ thị này, ta có thể đánh giá được độ chính xác của mô hình SARIMA.



Hình C.7: Đồ thị lỗi của SARIMA theo thời gian

* Ước lượng tham số cho mô hình SARIMA
* Ước lượng tự động

Chế độ này sẽ hoàn toàn tự động ước lượng tính xu hướng, tính mùa trong chuỗi dữ liệu, tự động xác định các hệ số và xây dựng mô hình.

Để chọn chế độ này, ta dùng nút [Auto Traning]

* Ước lượng tự chọn

Chế độ này cho phép ta nhập vào các hệ số của mô hình *p*, *d*, *q*, *P*, *Q*, *D*, *S* thông qua các hộp kí tự [Regular differencing], [Season differencing], [Season Partern], [AR Regular], [MA Regular], [AR Season], [MA Season].

Chế độ này cho phép ta ước lượng nhiều lần thông qua các nút [Process]: ước lượng với các hệ số đã cho, [Restore]: khôi phục lại chuỗi dữ liệu như ban đầu.



Ước lượng tự chọn


Kết quả ước lượng SARIMA

Ước lượng tự động

Tham số cho ước lượng tự chọn

Hình C.8: Ước lượng tham số cho mô hình SARIMA

* Kiểm tra mô hình SARIMA
* Kiểm tra tính chính xác của mô hình thông qua các hệ số MSE, MAE, MAPE



Hình C.9: Kiểm tra tính chính xác của mô hình SARIMA

* Dự báo sử dụng mô hình thông qua nút [Forecast]

Chọn số thời đoạn cần dự báo



Hình C.10: Chọn số thời đoạn cần dự báo

Kết quả dự báo:



Hình C.11: Kết quả dự báo của mô hình SARIMA

* Lưu và sử dụng lại mô hình

Sau khi ước lượng, ta có thể lưu lại các tham số cho mô hình dưới dạng tập tin xml thông qua nút [Save], và sử dụng lại mô hình thông qua nút [Load].

* **Xây dựng mô hình mạng nơron**

Sau khi xây dựng được mô hình SARIMA, ta được chuỗi lỗi của chuỗi thời gian được ước lượng bằng mô hình SARIMA này. Để ước lượng chuỗi lỗi này ta sử dụng mô hình mạng nơron.

* Xây dựng cấu hình mạng



Cấu hình mạng nơron

Hình C.12: Xây dựng mô hình mạng nơron

* Chọn số nơron ở tầng vào, tầng ẩn thông qua các hộp [Input-Hidden-Output]
* Cấu hình mạng có thể được sử dụng lại từ các lần huấn luyện trước thông qua nút [Load].
* Huấn luyện mạng nơron
* Ta có thể sử dụng giải thuật lan truyền ngược và giải thuật lan truyền đàn hồi để huấn luyện mạng nơron.
* Cấu hình thông số cho giải thuật lan truyền ngược thông qua hộp chọn [Back Propagation] và nhập vào các thông số [Learning rate],[ Max Number of Epoches],[ Momemtun],[ Residual of Errors].



Chọn giải thuật lan truyền ngược

Thông số cho giải thuật lan truyền ngược

Hình C.13: Cấu hình giải thuật lan truyền ngược

* Cấu hình thông số cho giải thuật lan truyền đàn hồi thông qua hộp chọn [RPROP] và nhập vào các thông số [Default Update Value],[ Max Number of Epoches],[ Max Update Value],[ Residual of Errors].




Thông số cho giải thuật RPROP

Chọn giải thuật RPROP

Hình C.14: Cấu hình giải thuật RPROP

* Kết quả của quá trình huấn luyện



Hình C.15: Đồ thị MAE theo số epoch huấn luyện.

* Kiểm tra mạng nơron




Kiểm tra khả năng dự đoán

Kiểm tra lỗi

Hình C.16: Kiểm tra tính chính xác của mô hình mạng nơron

* Kiểm tra tính chính xác của mô hình thông qua các hệ số MSE, MAE, MAPE



Hình C.17: Kết quả kiểm tra lỗi của mô hình mạng nơron

* Dự báo sử dụng mô hình thông qua nút [Forecast]
* Chọn số thời đoạn cần dự báo



Hình C.18: Chọn số thời đoạn cần dự báo

* Kết quả dự báo:



Hình C.19: Đồ thị dự báo sử dụng mô hình mạng nơron

* Lưu và sử dụng lại mô hình

Sau khi ước lượng, ta có thể lưu lại các tham số cho mô hình dưới dạng tập tin xml thông qua nút [Save], và sử dụng lại mô hình thông qua nút [Load].


* Dự báo
* Kiểm tra mô hình kết hợp

Sau khi xây dựng hai mô hình SARIMA và mô hình mạng nơron, chương trình sẽ kết hợp hai mô hình. Để kiểm tra tính chính xác của mô hình kết hợp này, ta dùng chức năng [Test]



Kiểm tra mô hình

Hình C.20: Kiểm tra tính chính xác của mô hình kết hợp



Hình C.21: Kết quả kiểm tra lỗi của mô hình kết hợp

* Dự báo cho tương lai



Các giá trị dự đoán

Đồ thị các giá trị dự đoán

Dự đoán

Hình C.21: Kết quả dự báo của mô hình kết hợp