

**การพัฒนาระบบรู้จำภาษามือไทยและท่าทางด้วยเทคนิค LSTM   
Development of Thai Sign Language and Gesture   
Recognition System with LSTM Technique**

**พิพัฒน์พงศ์ ธรรมสิทธิ์**

**โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร**

**วิทยาการบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**

**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**พ.ศ. 2566**

**การพัฒนาระบบรู้จำภาษามือไทยและท่าทางด้วยเทคนิค LSTM**

**พิพัฒน์พงศ์ ธรรมสิทธิ์**

**โครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร**

**วิทยาการบัณฑิต สาชาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**

**คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร**

**พ.ศ. 2566**

**Development of Thai Sign Language and Gesture Recognition System with LSTM Technique**

**Mr. PIPATPONG THAMMASIT**

**This is the research report submitted in partial fulfilment of the requirement for the Degree of Bachelor of Science. Science Program, Faculty of Science and Technology,   
Sakon Nakhon Rajabhat University  
2023**

**สารบัญ**

**เรื่อง หน้า**

[**บทที่ 1 บทนำ** 9](#_Toc128652329)

[1.1 หลักการและเหตุผล 9](#_Toc128652330)

[1.2 วัตถุประสงค์ 2](#_Toc128652331)

[1.3 ขอบเขตและข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย 2](#_Toc128652332)

[1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น 4](#_Toc128652333)

[1.5 สถานที่ทำการวิจัย 6](#_Toc128652334)

[1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 6](#_Toc128652335)

[**บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง** 2](#_Toc128652336)

[2.1 ภาษามือ (Sign Language) 8](#_Toc128652337)

[2.2 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) 8](#_Toc128652338)

[2.3 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN) 10](#_Toc128652339)

[2.4 โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural Networks: RNN) 12](#_Toc128652340)

[2.5 หน่วยความจำระยะสั้นยาว (Long Short-Term Memory: LSTM) 13](#_Toc128652341)

[2.6 หน่วยเกทแบบวนกลับ (Gated Recurrent Unit: GRU) 17](#_Toc128652342)

[2.7 หน่วยความจำระยะสั้นยาวแบบสองทิศทาง (Bidirectional LSTM: BiLSTM) 19](#_Toc128652343)

[2.8 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้ 20](#_Toc128652344)

[2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 26](#_Toc128652345)

**สารบัญ (ต่อ)**

**เรื่อง หน้า**  
[**บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย** 8](#_Toc128652346)

[3.1 การเตรียมข้อมูล 29](#_Toc128652347)

[3.2 การฝึกฝนโมเดล 34](#_Toc128652348)

[3.3 การวัดประสิทธิภาพโมเดล 35](#_Toc128652349)

[3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล 35](#_Toc128652350)

[3.5 การนำไปใช้งาน 35](#_Toc128652351)

[**บรรณานุกรม** 36](#_Toc128652352)

**สารบัญตาราง**

**ตารางที่ หน้า**

[ตารางที่ 1.1 ยะเวลาการดำเนินงาน 5](#_Toc128653049)

[ตารางที่ 3.1 คำศัพท์ภาษามือที่ใช้ในโครงงาน 29](#_Toc128653071)

[ตารางที่ 3.2 พารามิเตอร์ของเลเยอร์โมเดล 35](#_Toc128653081)

สารบัญภาพ

**ภาพที่ หน้า**

[ภาพที่ 1.1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาษามือไทย 3](#_Toc128652699)

[ภาพที่ 1.2 ตาราง Confusion Matrix 3](#_Toc128652700)

[ภาพที่ 2.1 ข้อมูลภาพที่ซ้อนกันหลายชั้นโครงข่าย 8](#_Toc128652702)

[ภาพที่ 2.2 ความแตกต่างระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning 9](#_Toc128652703)

[ภาพที่ 2.3 ภาพโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม 10](#_Toc128652704)

[ภาพที่ 2.4 การทำงานของ RNN 12](#_Toc128652705)

[ภาพที่ 2.5 โครงสร้าง RNN 13](#_Toc128652706)

[ภาพที่ 2.6 โครงสร้าง LSTM 14](#_Toc128652707)

[ภาพที่ 2.7 ภาพโครงสร้าง Forget Gate Layer 14](#_Toc128652708)

[ภาพที่ 2.8 ภาพโครงสร้าง Input Gate 15](#_Toc128652709)

[ภาพที่ 2.9 ภาพโครงสร้าง Output Gate Layer 16](#_Toc128652710)

[ภาพที่ 2.10 ความแตกต่างระหว่าง LSTM และ GRU 17](#_Toc128652711)

[ภาพที่ 2.11 สมการเกทรีเซ็ต 17](#_Toc128652712)

[ภาพที่ 2.12 สมการเกทอัพเดท 18](#_Toc128652713)

[ภาพที่ 2.13 สมการ Candidate Hidden State 18](#_Toc128652714)

[ภาพที่ 2.14 สมการ Hidden State 18](#_Toc128652715)

[ภาพที่ 2.15 โครงสร้าง BiLSTM 19](#_Toc128652716)

[ภาพที่ 2.16 Tensorflow 20](#_Toc128652717)

[ภาพที่ 2.17 OpenCV 21](#_Toc128652718)

[ภาพที่ 2.19 MediaPipe 22](#_Toc128652719)

[ภาพที่ 2.20 Keras 23](#_Toc128652720)

[ภาพที่ 2.21 Python 24](#_Toc128652721)

[ภาพที่ 2.22 Anaconda 25](#_Toc128652722)

[ภาพที่ 3.1 วิธีบันทึกข้อมูลวิดีโอ 30](#_Toc128652724)

[ภาพที่ 3.2 การใช้ MediaPipe ในการ Keypoints 31](#_Toc128652725)

[ภาพที่ 3.3 ลำดับและป้ายกำกับ Keypoints ของมือใน MediaPipe 31](#_Toc128652726)

สารบัญภาพ (ต่อ)

**ภาพที่ หน้า**  
[ภาพที่ 3.4 ลำดับและป้ายกำกับ Keypoints ของท่าทางใน MediaPipe 32](#_Toc128652727)

[ภาพที่ 3.5 Keypoints บนหน้า 32](#_Toc128652728)

[ภาพที่ 3.6 โฟลเดอร์ชื่อท่าภาษามือ 33](#_Toc128652729)

[ภาพที่ 3.7 โฟลเดอร์ 30 โฟลเดอร์สำหรับเก็บ .npy ไฟล์ 33](#_Toc128652730)

[ภาพที่ 3.8 ไฟล์ .npy 30 ไฟล์ ใน 1 โฟลเดอร์วิดีโอ 34](#_Toc128652731)

[ภาพที่ 3.9 ไฟล์ .npy ที่เก็บค่า X, Y, Z ของ Keypoints 34](#_Toc128652732)

# **บทที่ 1 บทนำ**

## 1.1 หลักการและเหตุผล

ภาษามือ คือ ภาษาสำหรับคนหูหนวก โดยใช้มือ สีหน้าและกิริยาท่าทางในการประกอบในการสื่อความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด ภาษามือของแต่ละชาติมีความหมายแต่ต่างกันเช่นเดียวกับภาษาพูด ซึ่งแตกต่างกันตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและลักษณะภูมิศาสตร์ เช่น ภาษามือจีน ภาษามืออเมริกัน และภาษามือไทย เป็นต้น ภาษามือเป็นภาษาที่นักการศึกษาทางด้านการศึกษาคนหูหนวกตกลงและยอมรับกันแล้วว่าเป็นภาษาหนึ่งสำหรับการติดต่อสื่อความหมายระหว่างคนหูหนวกกับคนหูหนวกด้วยกัน และระหว่างคนปกติกับคนหูหนวก (bkkthon, 2563: ออนไลน์)

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีหลากหลายเทคโนโลยีและมีหลากหลายศาสตร์ที่จะนำมาช่วยแก้ปัญหาให้กับมนุษย์และลดแรงงานของมนุษย์ลง เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่เกิดจากการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) และ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) โดยได้มีนักวิจัยและพัฒนาระบบการรู้จำภาษามือด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น งานวิจัยของ A. Chaikaew, K Somkuan and T. Yuyen (2564) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการรู้จำภาษามือที่เป็นภาษาไทยแบบเรียลไทม์โดยการใช้ MidiaPipe Framework มาช่วยในการสกัดแลนด์มาร์กจากวิดีโอท่าทางภาษามือและใช้แลนด์มาร์กเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการรู้จำท่าท่างภาษามือด้วย Recurrent Neural Network (RNN) ผลที่ได้จากการวิจัยคือ โมเดลที่สร้างโดย LSTM, BiLSTM และ GRU มีค่าความถูกต้องมากกว่า 90% วิธีนี้สามารถสร้างความแม่นยำได้ใกล้เคียงกับวิธีการแบบดั้งเดิมและงานวิจัยของ Gerges H. Samaan, Abanoub R. Widie, Abanoub K. Attia, Abanoub M. Asaad, Andrew E. Kamel, Salwa O. Slim, Mohamed S. Abdallah and Young-Im Cho (2022) ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ MediaPipe ในการเชื่อมเข้ากับ RNN โมเดล เพื่อแก้ปัญหาการรู้จำภาษามืออังกฤษแบบไดนามิก MediaPipe ถูกใช้เพื่อสร้าง Landmarks บนร่างกายแล้วสกัด Keypoints ของมือ ตัวและหน้า ส่วน RNN โมเดล เช่น GRU, LSTM และ BiLSTM ถูกใช้เพื่อการรู้จำภาษามืออังกฤษ เนื่องจากไม่มีชุดข้อมูลภาษามือ จึงได้สร้าง DSL 10 Dataset ซึ่งมีคำศัพท์ 10 คำที่ซ้ำกัน 75 ครั้งโดยที่ปรึกษา 5 คนซึ่งให้คำแนะนำขั้นตอนในการสร้างคำศัพท์ดังกล่าว มีการทดลองสองครั้งในชุดข้อมูล DSL 10 Dataset โดยใช้แบบจำลอง RNN เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของการรู้จำภาษามือแบบไดนามิกที่มีและไม่มี Keypoint ผลการทดลองคือโมเดลมีค่าความแม่นยำมากกว่า 90%

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการรู้จำภาษามือไทยและท่าทางด้วยเทคนิคโครงค่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ โดยสร้างเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อใช้ในการแปลภาษามือไทยของผู้พิการทำให้สามารถเข้าใจความหมายที่ต้องการจะสื่อได้

## 1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อการพัฒนาระบบการรู้จำท่าทางภาษามือไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ

1.2.2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบการรู้จำท่าทางภาษามือไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ

## 1.3 ขอบเขตและข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย

**1.3.1 การรวบรวมข้อมูล**

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำคำศัพท์ท่าทางต่าง ๆ ของภาษามือไทยมาจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลภาษาไทย ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลภาษามือไทยในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ประกอบภาษามือไทยและคำศัพทภาษามือไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ประโยชน์จากการจัดทำและพัฒนาระบบดังกล่าว  เพื่อเป็นช่องทางให้แก่คนหูหนวกและคนทั่วไปในสังคม ได้เรียนรู้ภาษามือไทยพื้นฐานที่จำเป็นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เป็นคลังความรู้เกี่ยวกับภาษามือไทยและสามารถขยายผลให้มีการผลิต  เพิ่มคำศัพท์และองค์ความรู้ด้านภาษามือไทยอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในอนาคต (สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. 2565: ออนไลน์)

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้คำศัพท์ท่าทางภาษามือไทยจำนวน 20 คำ โดยทำเป็นวิดีโอ 30 วิดีโอต่อ 1 คำ ซึ่งจะเป็นคำศัพท์ทั่วไป ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยินเพื่อใช้ต้นแบบในการสร้าง Data สำหรับเทรนโมเดล




ภาพที่ 1.1 เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาษามือไทย

**ที่มา :** สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (2565: ออนไลน์)

**1.3.2 การประเมินประสิทธิภาพ**

**1.3.2.1 Confusion Matrix**

Confusion Matrix ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการทำนาย หรือ Prediction ที่ทำนายจาก Model ที่สร้างขึ้น ใน Machine learning โดยมีไอเดียจากการวัดว่า สิ่งที่คิด (Model ทำนาย) กับ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง มีสัดส่วนเป็นอย่างไร



ภาพที่ 1.2 ตาราง Confusion Matrix

True Positive (TP) = สิ่งที่ทำนาย ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง

True Negative (TN) = สิ่งที่ทำนาย ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น

False Positive (FP) = สิ่งที่ทำนาย ไม่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น

False Negative (FN) = สิ่งที่ทำนาย ไม่ตรงกับที่เกิดขึ้นจริง

โดย TP, TN, FP, FN ในตารางจะแทนด้วยค่าความถี่ สามารถใช้ Confusion Matrix มาคำนวณ การประเมินประสิทธิภาพของการทำนายด้วย Model ของ ในรูปแบบค่าต่างๆได้หลายค่า (Pagon Gatchalee. 2565: Online)

**1.3.2.2 Accuracy**

Accuracy (ความถูกต้องที่ทายได้ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง)

Accuracy (ความถูกต้อง) = (TPs + TNs) / (TPs + TNs + FPs + FNs) หรือกล่าวได้ว่า Accuracy = ผลรวมของตัวเลขบนเส้นทแยงมุมในตาราง Confusion Matrix / จำนวน Observationsทั้งหมด โดย ความเป็นจริงแล้ว Confusion matrix ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบ 2x2 หรือมีผลลัพธ์แค่ 2 แบบ เสมอไป โดยอาจเป็น 3x3, 4x4, nxn ก็ได้ โดยวิธีการหา Accuracy ก็ใช้แบบเดิม คือ ผลรวมของตัวเลขบนเส้นทแยงมุมในตาราง Confusion Matrix/จำนวน Observations ทั้งหมด (Pagon Gatchalee. 2565: ออนไลน์)

## 1.4 ข้อตกลงเบื้องต้น

**1.4.1 เทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้**

1.4.1.1 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

1.4.1.2 หน่วยความจำระยะสั้นยาว (Long Short-Term Memory: LSTM)

**1.4.2 เครื่องมือวิจัย**

1.4.2.1 Tensorflow

1.4.2.2 OpenCV

1.4.2.3 Midiapipe

1.4.2.4 Keras

**1.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา**

1.4.3.1 ภาษาคอมพิวเตอร์

- ภาษา Python

1.4.3.2 ซอฟต์แวร์

- โปรแกรม Anaconda

1.4.3.3 ฮาร์ดแวร์

- เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ที่ใช้ทำโครงงาน หน่วยประมวลผล AMD Ryzen 5 4600H with Radeon RX Graphics หน่วยความจำหลัก (SSD): 512 GB หน่วยความจำชั่วคราว (RAM): 20 GB ระบบปฏิบัติการ (OS): Windows 11 64-bit

**1.4.4 วิธีการดำเนินงาน**

1.4.1 กำหนดหัวข้อและนำเสนอหัวข้อ

1.4.2 ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย

1.4.3 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.4.4 เสนอเค้าโครงงาน

1.4.5 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล

1.4.6 ทำความเข้าใจข้อมูลและเตรียมข้อมูล

1.4.7 ดำเนินการพัฒนาโมเดล

1.4.8 ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาโมเดล

1.4.9 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

1.4.10 นำเสนอโครงงานจบ

1.4.11 รายงานด้วยเล่มสมบูรณ์

**1.4.5 แผนการดำเนินการ**

ตารางที่ 1.1 ยะเวลาการดำเนินงาน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม** | **ระยะเวลาในการดำเนินงาน (พ.ศ. 2565 - 2566)** | | | | | | | | |
| 1. กำหนดหัวข้อและนำเสนอหัวข้อ | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. |
| 2. ค้นหาปัญหา โอกาสและเป้าหมาย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. เสนอเค้าโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ทำความเข้าใจข้อมูลและเตรียมข้อมูล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. ดำเนินการพัฒนาโมเดล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ประเมินประสิทธิภาพการพัฒนาโมเดล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. นำเสนอโครงงานจบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. รายงานด้วยเล่มสมบูรณ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.5 สถานที่ทำการวิจัย

สถานที่ทำการวิจัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

## 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้ระบบการรู้จำท่าทางภาษามือไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ

1.6.2 สามารถต่อยอดเป็นแอปพลิเคชันแปลภาษามือไทยของผู้พิการได้ในอนาคต

# **บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง**

ในบทวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นำเสนอเนื้อหาที่เน้นถึงทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยในบทนี้จะแบ่งเนื้อหาหลัก ๆ ออกเป็น 9 หัวข้อประกอบด้วย

2.1 ภาษามือ (Sign Language)

2.2 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

2.3 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN)

2.4 โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural Networks: RNN)

2.5 หน่วยความจำระยะสั้นยาว (Long Short-Term Memory: LSTM)

2.6 หน่วยเกทแบบวนกลับ (Gated Recurrent Unit)

2.7 หน่วยความจำระยะสั้นยาวแบบสองทิศทาง (Bidirectional LSTM: BiLSTM)

2.8 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้

2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

## 2.1 ภาษามือ (Sign Language)

นักการศึกษาทางด้านการศึกษาของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินตกลงและยอมรับว่าภาษามือเป็นภาษาหนึ่งสำหรับการติดต่อสื่อความหมาย และกรมสามัญศึกษาได้ให้ความหมายของภาษามือไว้ดังนี้

ภาษามือ คือ ภาษาสำหรับคนหูหนวก โดยใช้มือ สีหน้าและกิริยาท่าทางในการประกอบในการสื่อความหมาย และถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด ภาษามือของแต่ละชาติมีความหมายแต่ต่างกันเช่นเดียวกับภาษาพูด ซึ่งแตกต่างกันตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและลักษณะภูมิศาสตร์ เช่น ภาษามือจีน ภาษามืออเมริกัน และภาษามือไทย เป็นต้น ภาษามือเป็นภาษาที่นักการศึกษาทางด้านการศึกษาคนหูหนวกตกลงและยอมรับกันแล้วว่าเป็นภาษาหนึ่งสำหรับการติดต่อสื่อความหมายระหว่างคนหูหนวกกับคนหูหนวกด้วยกัน และระหว่างคนปกติกับคนหูหนวก (bkkthon. 2563: ออนไลน์)

## 2.2 การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)


Deep Learning คือวิธีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติด้วยการเลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทของมนุษย์ (Neuronss) โดยนำระบบโครงข่ายประสาท (Neural Network) มาซ้อนกัน หลายชั้น (Layer) และทำการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการตรวจจับรูปแบบ (Pattern) หรือจัด หมวดหมู่ข้อมูล (Classify the Data)

รูปที่ 1 - ภาพข้อมูลที่ปรากฏขึ้นตามที่เห็นเป็น เพียงข้อมูลภาพที่ซ้อนกันหลายชั้นโครงข่าย (Layer) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ผลข้อมูลสิ่งที่เห็น (Visual Information) ได้ถูกรวบรวมโดย Deep Learning 

ภาพที่ 2.1 ข้อมูลภาพที่ซ้อนกันหลายชั้นโครงข่าย

**ที่มา** : Divva Sheel (2565: ออนไลน์)

ตัวอย่างเช่น ภาพที่ 2.1 รูปภาพจากแต่ละชั้นของโครงข่าย ที่จะทำให้เกิดความสามารถ ในการจดจำ เช่น ใบหน้า ซึ่งจะต้องใช้ชั้นของโครงข่าย (Layer) จำนวนมากมายซ้อนกัน จะมีการเรียนรู้ชั้นของข้อมูลตัวอย่างโดยระบบโครงข่าย ประสาท จัดเป็นการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ประเภทหนึ่ง โดยทั่วไประบบโครงข่ายประสาทจะเรียนรู้ได้ เพียงไม่กี่ชั้น เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลสอน (Training Data) หรือ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ยังไม่สูงพอ อย่างไรก็ดี ช่วงหลายปี มานี้ เทคโนโลยีได้มีการพัฒนามากขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลชั้นของ โครงข่ายได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น ยิ่งมีซ้อนกันหลายชั้น โครงข่ายก็ยิ่ง มีความซับซ้อนและลึกขึ้น จึงเป็นที่มาของคำว่า Deep Learning ตามรูปแบบของ Machine Learning โดยทั่วไป เมื่อมีข้อมูลดิบ เข้ามา จะไม่มีการประมวลโดยอัตโนมัติ แต่จะต้องอาศัยความรู้ เฉพาะทาง (Domain Knowledge) สำหรับคุณลักษณะในการ จัดหมวดหมู่ข้อมูลบางประเภท (Hand-Craft Features) (Divya Sheel. 2565: ออนไลน์)




ภาพที่ 2.2 ความแตกต่างระหว่าง Machine Learning กับ Deep Learning

**ที่มา** : Vithan Minaphinant (2565: ออนไลน์)

แต่ถ้าเป็น Deep Learning จะรับข้อมูลดิบเข้าทันที และทำการ ประมวลอัตโนมัติเพื่อหาข้อมูลตัวอย่างที่จำเป็นในการตรวจจับ รูปแบบหรือจัดหมวดหมู่ข้อมูล ความสามารถในการเรียนรู้ คุณลักษณะอัตโนมัติทำให้ Deep Learning เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับการใช้งานในสถานการณ์ต่าง ๆ สิ่งท้าทายที่ยังต้องเผชิญ คือการหาโครงข่ายระบบประสาท ที่เหมาะสมและการค้นหาตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะในการสอน (Training Performance) ของโครงข่าย ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะ รู้ได้ว่า Deep Learning สามารถเรียนรู้คุณลักษณะใดบ้าง นอกจากนี้ Deep Learning ยังมีลักษณะไม่ต่างจาก Machine Learning นั่นคือ ยังไม่สามารถจัดการข้อมูลรับเข้าที่มีความละเอียดเฉพาะทาง (Carefully Crafted Input) จึงอาจทำให้โมเดล เกิดการอนุมานผิดพลาด (Wrong Inferences) ซึ่งประเด็นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่นักวิจัยสาขาที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจอยู่ เมื่อเร็วๆ นี้ Deep Learning ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในด้านการจดจำใบหน้าและคำพูด (Divya Sheel. 2565: ออนไลน์)

## 2.3 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks: ANN)



ภาพที่ 2.3 ภาพโครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียม


**ที่มา :** Wikipedia (2022: Online)

โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) หรือที่มักจะเรียกสั้น ๆ ว่า โครงข่ายประสาท (Neural Networks หรือ Neural Net) เป็นหนึ่งในเทคนิคของการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) คือโมเดลทางคณิตศาสตร์ สำหรับประมวลผลสารสนเทศด้วยการคำนวณแบบคอนเนคชันนิสต์ (Connectionist) เพื่อจำลองการทำงานของเครือข่ายประสาทในสมองมนุษย์ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสร้างเครื่องมือซึ่งมีความสามารถในการเรียนรู้การจดจำรูปแบบ (Pattern Recognition) และการสร้างความรู้ใหม่ (Knowledge Extraction) เช่นเดียวกับความสามารถที่มีในสมองมนุษย์ แนวคิดเริ่มต้นของเทคนิคนี้ได้มาจากการศึกษาโครงข่ายไฟฟ้าชีวภาพ (Bioelectric Network) ในสมอง ซึ่งประกอบด้วย เซลล์ประสาท หรือ "นิวรอน" (Neuronss) และ "จุดประสานประสาท" (Synapses) แต่ละเซลล์ประสาทประกอบด้วยปลายในการรับกระแสประสาท เรียกว่า "เดนไดรท์" (Dendrite) ซึ่งเป็น Input และปลายในการส่งกระแสประสาทเรียกว่า "แอคซอน" (Axon) ซึ่งเป็นเหมือน Output ของเซลล์ เซลล์เหล่านี้ทำงานด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี เมื่อมีการกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าภายนอกหรือกระตุ้นด้วยเซลล์ด้วยกัน กระแสประสาทจะวิ่งผ่านเดนไดรท์เข้าสู่นิวเคลียสซึ่งจะเป็นตัวตัดสินว่าต้องกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ต่อหรือไม่ ถ้ากระแสประสาทแรงพอ นิวเคลียสก็จะกระตุ้นเซลล์อื่น ๆ ต่อไปผ่านทางแอคซอนของมัน นักวิจัยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเห็นตรงกันว่าโครงข่ายประสาทเทียมมีโครงสร้างแตกต่างจากโครงข่ายในสมอง แต่ก็ยังเหมือนสมอง ในแง่ที่ว่าโครงข่ายประสาทเทียม คือการรวมกลุ่มแบบขนานของหน่วยประมวลผลย่อย ๆ และการเชื่อมต่อนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสติปัญญาของโครงข่าย เมื่อพิจารณาขนาดแล้วสมองมีขนาดใหญ่กว่าโครงข่ายประสาทเทียมอย่างมาก รวมทั้งเซลล์ประสาทยังมีความซับซ้อนกว่าหน่วยย่อยของโครงข่าย อย่างไรก็ดีหน้าที่สำคัญของสมอง เช่น การเรียนรู้ยังคงสามารถถูกจำลองขึ้นอย่างง่ายด้วยโครงข่ายประสาทนี้ สำหรับในคอมพิวเตอร์ Neuronss ประกอบด้วย Input และ Output เหมือนกัน โดยจำลองให้ Input แต่ละอันมี Weight เป็นตัวกำหนดน้ำหนักของ Input โดย Neurons แต่ละหน่วยจะมีค่า Threshold เป็นตัวกำหนดว่าน้ำหนักรวมของ Input ต้องมากขนาดไหนจึงจะสามารถส่ง Output ไปยัง Neuronss ตัวอื่นได้ เมื่อนำ Neurons แต่ละหน่วยมาต่อกันให้ทำงานร่วมกันการทำงานนี้ในทางตรรกแล้วก็จะเหมือนกับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดในสมอง เพียงแต่ในคอมพิวเตอร์ทุกอย่างเป็นตัวเลขเท่านั้นเอง การทำงานของ Neural Networks คือเมื่อมี Input เข้ามายัง Network ก็เอา Input มาคูณกับ weight ของแต่ละขา ผลที่ได้จาก Input ทุก ๆ ขาของ Neurons จะเอามารวมกันแล้วก็เอามาเทียบกับ threshold ที่กำหนดไว้ ถ้าผลรวมมีค่ามากกว่า threshold แล้ว Neurons ก็จะส่ง Output ออกไป Output นี้ก็จะถูกส่งไปยัง Input ของ Neurons อื่น ๆ ที่เชื่อมกันใน Network ถ้าค่าน้อยกว่า Threshold ก็จะไม่เกิด Output สิ่งสำคัญคือต้องทราบค่า Weight และ Threshold สำหรับสิ่งที่ต้องการเพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จำ ซึ่งเป็นค่าที่ไม่แน่นอน แต่สามารถกำหนดให้คอมพิวเตอร์ปรับค่าเหล่านั้นได้โดยการสอนให้มันรู้จัก Pattern ของสิ่งที่ต้องการให้มันรู้จำ เรียกว่า "Back Propagation" ซึ่งเป็นกระบวนการย้อนกลับของการรู้จำ ในการฝึก Feed-Forward Neural Networks จะมีการใช้อัลกอริทึมแบบ Back-Propagation เพื่อใช้ในการปรับปรุงน้ำหนักคะแนนของเครือข่าย (Network Weight) หลังจากใส่รูปแบบข้อมูลสำหรับฝึกให้แก่เครือข่ายในแต่ละครั้งแล้ว ค่าที่ได้รับ (Output) จากเครือข่ายจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับผลที่คาดหวัง แล้วทำการคำนวณหาค่าความผิดพลาด ซึ่งค่าความผิดพลาดนี้จะถูกส่งกลับเข้าสู่เครือข่ายเพื่อใช้แก้ไขค่าน้ำหนักคะแนนต่อไป การเรียนรู้สำหรับ Neural Networks มีอยู่ 2 ประเภทได้แก่

1. Supervised Learning การเรียนแบบมีการสอน เป็นการเรียนแบบที่มีการตรวจคำตอบเพื่อให้โครงข่ายประสาทเทียมปรับตัว ชุดข้อมูลที่ใช้สอนโครงข่ายประสาทเทียมจะมีคำตอบไว้คอยตรวจดูว่าโครงข่ายประสาทเทียมให้คำตอบที่ถูกหรือไม่ ถ้าตอบไม่ถูกโครงข่ายประสาทเทียมก็จะปรับตัวเองเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น (เปรียบเทียบกับคน เหมือนกับการสอนนักเรียนโดยมีครูผู้สอนคอยแนะนำ)   
2. Unsupervised Learning การเรียนแบบไม่มีการสอน เป็นการเรียนแบบไม่มีผู้แนะนำ ไม่มีการตรวจคำตอบว่าถูกหรือผิด โครงข่ายประสาทเทียมจะจัดเรียงโครงสร้างด้วยตัวเองตามลักษณะของข้อมูล ผลลัพธ์ที่ได้ โครงข่ายประสาทเทียมจะสามารถจัดหมวดหมู่ของข้อมูลได้ (เปรียบเทียบกับคน เช่น การที่สามารถแยกแยะพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ตามลักษณะรูปร่างของมันได้เองโดยไม่มีใครสอน) (วิทยา พรพัชรพงศ์. 2565: ออนไลน์)

## 2.4 โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural Networks: RNN)

โครงข่ายประสาทเทียมแบบวนกลับ (Recurrent Neural Networks: RNN) เป็นวิธีการที่ถูกนำมาใช้ในการวิจับเกี่ยวกับการรู้จำเสียง (Speech Recognition) และการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) การทำงานของ RNN คือการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณย้อนกลับมาใช้เป็นข้อมูลขาเข้าอีกครั้ง ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลเสียง ข้อความ หรือแม้แต่รูปภาพเองก็ตาม



ภาพที่ 2.4 การทำงานของ RNN


**ที่มา** : bualabs (2565: ออนไลน์)

RNN ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับงานที่มีข้อมูลที่มีลำดับ โดยใช้หลักการนำสถานะภายในของโมเดล กลับมาเป็นข้อมูลเข้าใหม่คู่กับข้อมูลเข้าแบบปกติ เรียกว่า สถานะซ่อน (Hidden State) หรือสถานะภายใน (Internal State) ช่วยให้โมเดลรู้จำรูปแบบ ของลำดับข้อมูลนำเข้า (Input Sequence) ได้แสดงดังรูปที่ 2.4

ในแต่ละโหนดของ RNN จะมีข้อมูลเข้าสองอย่าง ได้แก่ 1) ข้อมูลเข้า ณ โหนดนั้น ๆ และ 2) ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณในโหนดก่อนหน้า ซึ่งทั้งสองข้อมูลจะถูกนำมารวมเข้าด้วยกันและออกผลลัพธ์มาเป็นสองทางคือ 1) ผลลัพธ์ที่ออกมา ณ โหนดนั้น ๆ และออกเพื่อไปเป็นข้อมูลขาเข้าในโหนดถัดไป ข้อดีของ RNN คือ มีการใช้ข้อมูลก่อนหน้าในการทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งหมายถึงอะไรที่เคยเกิดขึ้นในอดีตย่อมส่งผลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย แม้ RNN จะมีข้อดีในการทำงานของข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง แต่ข้อเสียของ RNN คือ สามารถดูย้อนกลับได้แค่เพียงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งปัญหาหลัก ๆ ของ RNN เกิดมาจากเกรเดียนท์ที่เริ่มน้อยลงในข้อมูลที่มีความยาวขึ้น ปัญหาการสูญเสียของเกรเดียนท์ (Vanishing Gradient Problem: VGP) ซึ่งปัญหานี้ถูกแก้ไขโดยใช้เกทแบบวนกลับ (Gated Recurrent Unit: GRU) และหน่วยความจำระยะสั้นยาว (Long Short-Term Memory: LSTM) (csit. 2565: Online)

## 2.5 หน่วยความจำระยะสั้นยาว (Long Short-Term Memory: LSTM)


Long Short-Term Memory Model (LSTM) เป็นเทคนิคหนึ่งที่ถูกพัฒนาจาก Recurrent Neural Network (RNN) ซึ่ง RNN นั้นมีหลักการทำงาน คือการนำ Output (ผลลัพธ์) ที่ได้จากการคำนวณจากโหนดก่อนหน้านี้กลับมาใช้เป็นข้อมูล Input ที่ผ่านการคำนวณจากโหนดก่อนหน้า โดยข้อมูลทั้ง 2 ชุดที่เข้ามาในโหนดจะถูกรวมเข้าด้วยกันก่อนจะถูกแยกผลลัพธ์ออกเป็น 2 ส่วนคือ ผลลัพธ์ที่ได้จากโหนดนั้น ๆ และผลลัพธ์ที่จะถูกนำไปเป็นข้อมูล Input ของโหนดถัดไป เทคนิค RNNs นั้นเหมาะนำมาใช้งานกับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นลำดับ (Sequence) หรือข้อมูลที่มีความต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) ข้อมูลเสียง, ข้อมูลประเภทข้อความ, ข้อมูลประเภทรูปภาพและวิดิทัศน์ เป็นต้น



ภาพที่ 2.5 โครงสร้าง RNN

**ที่มา** : Christopher Olah (2022: Online)


ข้อดีของ RNN คือสามารถนำข้อมูลก่อนหน้า (ในอดีต) มาใช้ในการทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส่วนข้อเสียของ RNN คือ จะสามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้เพียงแค่ระยะสั้น ๆ เท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการทำ Backpropagation หรือการคำนวณหาความผิดพลาดย้อนหลังของแต่ละโหนดเมื่อสิ้นสุดการทำงาน เพราะการ Backpropagation นั้นจะต้องทำย้อนกลับไปหลายขั้นตอนและหลายโหนด จึงทำให้เกิดปัญหา Vanishing Gradient Problem ดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกิดเทคนิค LSTM ขึ้น



ภาพที่ 2.6 โครงสร้าง LSTM

**ที่มา** : Christopher Olah (2022: Online)

Long Short-Term Memory (LSTM) เป็นโครงค่ายประสาทเทียมประเภท RNNs รูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากขึ้น LSTM เริ่มเป็นที่รู้จักในปี ค.ศ. 1997 โดย Hochreiter และ Schmidhuber (Hochreiter & Schmidhuber. 1997) โดยมีหลักการทำงานคือ สามารถเก็บ ‘สถานะ’ หรือข้อมูลของแต่ละโหนดเอาไว้เพื่อที่เวลาย้อนกลับมาดูจะได้ทราบถึงที่ของข้อมูลดังกล่าวว่าเดิมเป็นค่าอะไรและจุดเด่นของเทคนิค LSTM คือฟังก์ชันพิเศษที่มีหน้าทีเหมือน ‘ประตู (Gate)’ ที่คอยควบคุมข้อมูลที่จะเข้ามาในแต่ละโหนด ซึ่งประกอบไปด้วย Forget Gate Layer, Input Gate และ Output Gate Layer



ภาพที่ 2.7 ภาพโครงสร้าง Forget Gate Layer

**ที่มา :** Christopher Olah (2022: Online)

เป็น Gate ที่มีหน้าที่ในการกำหนดว่าข้อมูลที่เข้ามาใน Cell State นั้นควรจะถูกเก็บไว้หรือควรที่จะทิ้งไป ซึ่งข้อมูลที่ถูกตัดสินว่าควรเก็บไว้นั้นจะถูกประเมินจากข้อมูล Input ที่เข้ามาในโหนดนั้น ๆ รวมกับผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณของโหนดก่อนหน้าผ่านฟังก์ชัน Sigmoid ดังสมการในภาพที่ 15

จากสมการ

คือ Forget Gate

𝜎 คือ ฟังก์ชัน Sigmoid


คือ ค่าน้ำหนักของ Matrices

คือ ค่า Output ของ Cell State ก่อนหน้า (ที่ timestamp t-1)

คือ ค่า Input ที่เข้ามาใน Cell State ณ เวลา t

คือ ค่า Bias

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Forget Gate Layer จะอยู่ระหว่างค่า 0 และ 1 ซึ่งถ้าได้ค่าเป็น 0 นั้นหมายถึงให้ลบค่า Cell State เดิมออก แต่ถ้าได้ค่าเป็น 1 นั้นหมายถึงให้เก็บค่า Cell State นี้ต่อไป



ภาพที่ 2.8 ภาพโครงสร้าง Input Gate

**ที่มา** : Christopher Olah (2022: Online)

เป็น Gate ที่มีหน้าที่รับข้อมูล Input เข้ามาใหม่แล้วจึงทำการบันทึกหรือ ‘เขียน (write)’ ข้อมูลลงไปในแต่ละโหนด โดยมีการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือถ้าต้องการ Update Cell State เมื่อทำการรับข้อมูล Input เข้ามาแล้วฟังก์ชัน Sigmoid ที่เป็นตัวควบคุมจะเรียกใช้ Input Gate เพื่อเลือกว่าจะให้ Update Cell State ฟังก์ชัน Tanh ก็จะทำการสร้าง Candidate Values () ขึ้นมาใน State ดังสมการในภาพที่ 16

จากสมการ

คือ Input Gate

𝜎 คือ ฟังก์ชัน Sigmoid

คือ ค่า Candidate ของ Cell State ที่เวลา t


คือ ฟังก์ชัน tanh

คือ ค่าน้ำหนักของ Matrices

คือ ค่า Output ของ Cell State ก่อนหน้า (ที่ timestamp t-1)

คือ ค่า Input ที่เข้ามาใน Cell State ณ เวลา t

คือ ค่า Bias



ภาพที่ 2.9 ภาพโครงสร้าง Output Gate Layer

**ที่มา** : Christopher Olah (2022: Online)

เป็น Gate ที่มีหน้าที่เตรียมทำการส่งข้อมูล (Output Data) โดยข้อมูลที่จะทำหการ Output นั้นจะดูจาก Cell State ที่ผ่านกระบวนการคำนวณต่าง ๆ แล้วโดยฟังก์ชัน Sigmoid จะเป็นตัวเลือกว่าข้อมูลส่วนไหจนใน Cell State ที่จะถูก Output จากนั้นจะนำค่า Cell State เข้าฟังก์ชัน tanh (เพื่อหาว่าค่าจะได้ออกมาเป็น 1 หรือ -1) แล้วนำค่าที่ได้จากฟังก์ชัน tanh มาทำการคำนวณกับค่า Output ที่ได้จาก Sigmoid Gate จากนั้นก็จะได้ค่า Output ที่ต้องการดังสมการในภาพที่ 2.9

จากสมการ

คือ Output Gate

คือ ฟังก์ชัน Sigmoid

คือ ค่าน้ำหนักของ Matrices

คือ ค่า Output ของ Cell State ก่อนหน้า (ที่ timestamp t-1)


คือ ค่า Input ที่เข้ามาใน Cell State ณ เวลา t

คือ ค่า Bias

ซึ่งค่า Output ที่ได้ออกมานั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่า Output ที่ได้จากโหนดนั้น ๆ กับค่า Output ที่จะถูกส่งไปเป็นข้อมูล Input ของโหนดถัดไป (กานต์กมล ทวีผล. 2022)

## 2.6 หน่วยเกทแบบวนกลับ (Gated Recurrent Unit: GRU)

หน่วยเกทแบบวนกลับนั้นมีความคล้ายคลึงกับ Long Short-Term Memory (LSTM), GRU จะใช้เกทเพื่อควบคุมการไหลของข้อมูล ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกเมื่อเทียบกับ LSTM และเป็นเหตุผลที่เสนอการปรับปรุงบางอย่างที่เหนือ LSTM และมีสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายกว่า




ภาพที่ 2.10 ความแตกต่างระหว่าง LSTM และ GRU

**ที่มา :** analyticsvidhya (2023: Online)

สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับ GRU คือไม่มีสถานะของเซลล์ (Ct) ซึ่งแตกต่างจาก LSTM จะมีเพียง Hidden State (Ht) เนื่องจากสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย GRU จึงเทรนได้ง่ายกว่า LSTM ในแต่ละ Timestamp t จะรับ Input Xt และ Hidden State Ht-1 จาก Timestamp ก่อนหน้า t-1 หลังจากนั้นจะแสดง Hidden State Ht ใหม่ ซึ่งจะส่งต่อไปยัง Timestamp อีกครั้ง ขณะนี้สองเกทหลักใน GRU แทนที่จะเป็นสามเกทในเซลล์ LSTM เกทแรกคือประตูรีเซ็ตและอีกประตูคือประตูอัพเดท

เกทรีเซ็ต (Reset Gate Short Term memory) รีเซ็ตเกทจะรับผิดชอบหน่วยความจำระยะสั้นของเครือข่าย เช่น Hidden State (Ht) ซึ่งสมการของรีเซ็ตเกทคือ



ภาพที่ 2.11 สมการเกทรีเซ็ต

**ที่มา :** analyticsvidhya (2023: Online)

ซึ่งจะมีความคล้ายกับสมการของ LSTM เกท ค่าของ rt จะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 1 เนื่องจากฟังก์ชัน Sigmoid, Ur และ Wr เป็นเมทริกซ์น้ำหนักสำหรับประตูรีเซ็ต


เกทอัพเดท (Update Gate Long Short Term Memory) ก็จะค้ลายกับสมการของ เกทรีเซ็ต แต่จะมีข้อแตกต่างคือการวัดน้ำหนัก เช่น Uu และ Wu ดังสมการด้านล่างนี้

Gated recurrent unit - Update Gate (Long Term memory)

ภาพที่ 2.12 สมการเกทอัพเดท

**ที่มา :** analyticsvidhya (2023: Online)

การทำงานของเกท หากต้องการหา Hidden State ใน GRU จำเป็นจะต้องมี Candidate Hidden State ดังสมการในภาพ



ภาพที่ 2.13 สมการ Candidate Hidden State

**ที่มา :** analyticsvidhya (2023: Online)

ซึ่งจะเป็นการรับ Input และ Hidden State จาก Timestamp t-1 x Output เกทรีเซ็ต rt หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังฟังก์ชัน Tanh ค่าผลลัพธ์คือ Candidate Hidden State ส่วนที่สำคัญที่สุดของสมการนี้คือวิธีที่ใช้หาค่าของเกทรีเซ็ตเพื่อควบคุมสถานะว่า Hidden State ก่อนหน้านี้จะมีผลต่อ Candidate Hidden State มากน้อยเพียงใด หากค่าของ rt เท่ากับ 1 หมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจาก Hidden State Ht-1 ก่อนหน้านี้กำลังถูกพิจารณา ในขณะเดียวกันถ้าค่าของ rt เป็น 0 หมายความว่าข้อมูลจาก Hidden State จะถูกปัดทิ้งทันที

Hidden State เมื่อมี Candidate Hidden State ใช้เพื่อสร้าง Hidden State ปัจจุบันเป็นที่ที่เกทอัพเดทดังสมการ

Hidden state


ภาพที่ 2.14 สมการ Hidden State

**ที่มา :** analyticsvidhya (2023: Online)

GRU ใช้เกทอัพเดทเดียวเพื่อควบคุมทั้งข้อมูลประวัติซึ่งเป็น Ht-1 ตลอดจนข้อมูลใหม่ที่มาจาก Candidate State สมมติให้ค่าของ ut อยู่ที่ 0 จากนั้นเทอมแรกในสมการจะหายไป ซึ่งหมายความว่า Hidden State ใหม่จะมีไม่มีข้อมูลมากจาก Hidden State ก่อนหน้านี้ ในทางกลับกันส่วนที่สองแทบจะกลายเป็นส่วนเดียว ซึ่งโดยหลักแล้วหมายถึงหมายความว่า Hidden State ที่ Timestamp ปัจจุบันจะมีแค่ข้อมูลจาก Candidate Hidden State เท่านั้น แต่หากค่า ut อยู่ในเทอมที่สองจะกลายเป็น 0 ทั้งหมดและ Hidden State ปัจจุบันจะขึ้นอยู่กับเทอมแรกทั้งหมด นั่นคือข้อมูลจาก Hidden State ที่ Timestamp t-1 ก่อนหน้า ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าค่าของ ut มีความสำคัญอย่างยิ่งในสมการนี้ และมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1

## 2.7 หน่วยความจำระยะสั้นยาวแบบสองทิศทาง (Bidirectional LSTM: BiLSTM)

หน่วยความจำระยะสั้นยาวแบบสองทิศทาง เป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายประสาทที่มีข้อมูลลำดับทั้งสองทิศทางย้อนหลัง (จากอนาคตไปยังอดีต) หรือไปข้างหน้า (จากอดีตไปยังอนาคต)ในแบบสองทิศทาง อินพุตจะไหลในสองทิศทาง ทำให้ BiLSTM แตกต่างจาก LSTM ปกติ เนื่องจาก LSTM แบบปกติจะทำให้อินพุตไหลไปในทิศทางเดียว ไม่ว่าจะย้อนกลับหรือไปข้างหน้า อย่างไรก็ตามในแบบสองทิศทางจะทำให้อินพุตไหลได้ทั้งสองทิศทางเพื่อรักษาข้อมูลในอนาคตและข้อมูลในอดีต ยกตัวอย่างเช่นในประเช่น “Boys go to ……” จะไม่สามารถเติมช่องว่างได้ แม้กระนั้น หากมีประโยคในอนาคตว่า “Boy come out of school” ทำให้สามารถทำนายพื้นที่ว่างในอดีตได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสิ่งที่คล้ายกันที่ต้องดำเนินการโดยแบบจำลองแบบ BiLSTM แบบสองทิศทางช่วยทำให้โครงข่ายประสาทเทียมสามารถดำเนินการนี้ได้



ภาพที่ 2.15 โครงสร้าง BiLSTM

**ที่มา :** analyticsindiamag (2023: Online)

## 2.8 ภาษาและเครื่องมือที่ใช้

**2.8.1 TensorFlow**



ภาพที่ 2.16 Tensorflow

**ที่มา** : Tensorflow (2022: Online)

Tensorflow ก็คือ deep learning library ของ Google ที่กำลังเป็นดาวเด่นอยู่ในตอนนี้, โดยทาง Google ก็ได้ใช้ machine learning เพิ่มประสิทธิภาพกับผลิตภัณฑ์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือค้นหา (Search Engine), การแปลภาษา (Translation), คำบรรยายภาพ (Image Captioning) และ เครื่องมือช่วยการเสนอแนะ (Recommendations) เพื่อช่วยให้เห็นภาพมากขึ้น Google นำ AI มาช่วยให้พัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ ทั้งในแง่ความเร็วของผลลัพธ์ และ ในแง่ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น อย่างเช่น ถ้าลองพิมพ์คำอะไรลงไปในช่องค้นหาล่ะก็ Google สามารถแนะนำคำต่อไป หรือคำที่สมบูรณ์ให้ได้ทันทีเลย Google ต้องการใช้ประโยชน์จาก Machine Learning กับชุดข้อมูลขนานใหญ่ เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด โดยมีกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีตัวนี้ราว ๆ 3 กลุ่มด้วยกันโปรแกรมเมอร์, นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยที่กลุ่มคนทั้งสามกลุ่มสามารถใช้เครื่องชุดเดียวกัน มาพัฒนาต่อหรือปรับปรุงประสิทธิภาพได้ตามต้องการ Tensorflow สร้างมาเพื่อใช้งานได้บนหลากหลายอุปกรณ์ Tensorflow เป็นหนึ่งในผลงานพัฒนาจาก Google Brain Team ทีมที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนา Machine Learning และ Deep Learning โดยเฉพาะ (thaiprogrammer.org. 2022: Online)

**2.8.2 OpenCV**



ภาพที่ 2.17 OpenCV

**ที่มา :** Wikipedia (2022: Online)

[OpenCV](https://opencv.org/) (Open source Computer Vision) เป็นไลบรารีฟังก์ชันการเขียนโปรแกรม ([Library of Programming Functions](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Library_(computing))) โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่การแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์แบบเรียลไทม์ (Real-Time [Computer Vision](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Computer_vision)) เดิมทีแล้วถูกพัฒนาโดย [Intel](https://www.intel.com/content/www/us/en/homepage.html) แต่ภายหลังได้รับการสนับสนุนโดย [Willow Garage](https://www.willowgarage.com/) ตามมาด้วย Itseez (ซึ่งต่อมาถูกเข้าซื้อโดย Intel) OpenCV เป็นไลบรารีแบบข้ามแพลตฟอร์ม ([Cross-Platform](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cross-platform)) และใช้งานได้ฟรีภายใต้ลิขสิทธิ์ของ BSD แบบโอเพ่นซอร์ส ([Open-Source](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Open-source_software) [BSD License](https://en.m.wikipedia.org/wiki/BSD_license)) OpenCV ยังสนับสนุน Frame Work การเรียนรู้เชิงลึก ([Deep Learning](https://en.m.wikipedia.org/wiki/Deep_learning) Frameworks) ได้แก่ [TensorFlow](https://www.tensorflow.org/), [Torch](http://torch.ch/)/[PyTorch](https://pytorch.org/" \t "_blank) และ [Caffe](http://caffe.berkeleyvision.org/) โดย OpenCV ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา[C++](https://en.m.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B) มีการรองรับ [Python](https://www.python.org/), [Java](http://oracle.com/java/) และ [MATLAB](https://www.mathworks.com/products/matlab.html)/[OCTAVE](https://gnu.org/software/octave/) — API สำหรับ Interface เหล่านี้สามารถพบได้ในเอกสารออนไลน์ ซึ่งมีการรวมไว้หลากหลายภาษา เช่น C#, Perl, Ch, Haskell และ Ruby ได้รับการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการนำมาใช้งานโดยผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น (Nuttakan Chuntra. 2565: ออนไลน์)

**2.8.3 MediaPipe**



ภาพที่ 2.19 MediaPipe

**ที่มา :** Priyanshu Kumar (2022: Online)

MediaPipe Holistic คือโทโปโลยีล้ำสมัยที่สามารถตรวจจับท่าทาง มือ และใบหน้าของมนุษย์ในเวลาเดียวกัน และรองรับการใช้งานในแบบที่ไม่เคยมีแพลตฟอร์มไหนทำได้มาก่อน โซลูชันนี้จะใช้ Pipeline แบบใหม่ที่ประกอบด้วยการตรวจจับท่าทาง หน้า และมือที่ปรับแต่งให้ดีที่สุดเพื่อให้ทำงานได้เรียลไทม์ โดยใช้การโอนถ่ายหน่วยความจำระหว่าง Interference Backend ซึ่ง Pipeline จะรวมรูปแบบการปฏิบัติการและการประมวลผลที่แตกต่างกันตามการตรวจจับภาพแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน และจะได้เป็นโซลูชันแบบครบวงจรที่ใช้งานได้แบบเรียลไทม์และสม่ำเสมอ ซึ่งใช้การทำงานแลกเปลี่ยนกันระหว่างการตรวจจับทั้งสามจุด โดยประสิทธิภาพของการทำงานจะขึ้นอยู่กับความรวดเร็วและคุณภาพของการแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อรวมการตรวจจับทั้งสามเข้าด้วยกัน จะได้เป็นโทโปโลยีที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว โดยสามารถจับ Key Points ของภาพเคลื่อนไหวได้ถึง 540+ จุด (ส่วนของท่าทาง 33 จุด มือข้างละ 21 จุด และส่วนใบหน้า 468 จุด) ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยทำได้มาก่อน และสามารถประมวลผลได้เกือบจะเรียลไทม์ในการแสดงผลทางโทรศัพท์มือถือ โดยรองรับการใช้งานทั้งในโทรศัพท์มือถือ (ทั้งระบบ Android และ iOS) และบนคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ Google ยังเปิดให้ใช้ MediaPipe APIs แบบพร้อมใช้งาน สำหรับการใช้งานกับ Python และ JavaScript เพื่อทำให้เทคโนโลยีนี้เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น (Sertis. 2565: ออนไลน์)

**2.8.4 Keras**




ภาพที่ 2.20 Keras

**ที่มา :** Keras (2022: Online)

Keras เป็น[ไลบรารี](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1))[โอเพนซอร์ซ](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B)ของ[ภาษาไพทอน](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%99)สำหรับการพัฒนา[โครงข่ายประสาทเทียม](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1) สามารถทำงานบน [TensorFlow](https://th.wikipedia.org/wiki/TensorFlow), [Microsoft Cognitive Toolkit](https://th.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Cognitive_Toolkit), [R](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C), Theano, หรือ PlaidML ได้ เคราสถูกออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยการเรียนรู้เชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว จึงใช้งานง่าย มีฟังก์ชันให้เลือกหลากหลาย ทำงานเป็นสัดเป็นส่วน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยฟรองซัวส์ ชอลเลต์ วิศวกรของ[กูเกิล](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%A5) โดยในปี ค.ศ. 2017 ทีมพัฒนา TensorFlow ของกูเกิลเริ่มนำไลบราลีหลักไปสนับสนุนเคราส ชอลเลต์อธิบายว่าเคราสเป็นเหมือนส่วนต่อประสานมากกว่าเป็นเฟรมเวิร์กเดี่ยวๆสำหรับ[การเรียนรู้ของเครื่อง](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87) เคราสมีฟังก์ชันระดับสูงที่เข้าใจง่าย ทำให้การพัฒนาโมเดลด้วย[การเรียนรู้เชิงลึก](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81)ทำได้ง่าย (wikipedia. 2565: ออนไลน์)

**2.8.5 ภาษา Python**



ภาพที่ 2.21 Python

**ที่มา :** Wikipedia (2022: Online)

Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้อย่างแพร่หลายในเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) นักพัฒนาใช้ Python เนื่องจากมีประสิทธิภาพ เรียนรู้ง่าย และสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้มากมาย ทั้งนี้ซอฟต์แวร์ Python สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ผสานการทำงานร่วมกับระบบทุกประเภท และเพิ่มความเร็วในการพัฒนา ข้อดีต่างๆ ของ Python เช่น นักพัฒนาสามารถอ่านและทำความเข้าใจโปรแกรม Python ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากมีไวยากรณ์พื้นฐานเหมือนภาษาอังกฤษ Python ทำให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถเขียนโปรแกรม Python ได้โดยใช้โค้ดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาอื่นๆ อีกมากมาย Python มีไลบรารีมาตรฐานขนาดใหญ่ที่มีโค้ดที่ใช้ซ้ำได้สำหรับเกือบทุกงาน ด้วยเหตุนี้ นักพัฒนาจึงไม่ต้องเขียนโค้ดขึ้นใหม่ทั้งหมด (Aws. 2565: ออนไลน์)

**2.8.6 โปรแกรม Anaconda**



ภาพที่ 2.22 Anaconda

**ที่มา :** Wikipedia (2022: Online)

Anaconda ถือว่ามีความโดดเด่นมาก ไม่เพียงแต่ Data Science และ Machine Learning เท่านั้น แต่สำหรับวัตถุประสงค์อื่นๆ เกี่ยวกับ Python Development ด้วย โดย Anaconda ช่วยให้คุณเข้าถึง Package เกี่ยวกับ Data Science ที่ถูกใช้งานบ่อยๆ เช่น NumPy, Pandas, Matplotlib และอื่นๆ อีกมากมาย โดยสามารถใช้ผ่านการ Custom Package Management System ที่เรียกว่า Conda ซึ่งใน Conda-installed Packages ยังรวมไปถึง Binary Dependencies ที่ไม่สามารถจัดการผ่าน Pip ของ Python ได้ (แต่คุณยังคงสามารถใช้ Pip ได้หากว่าต้องการ) แต่ละ Package จะถูก update อยู่เสมอโดย Anaconda และจะถูก Compile ด้วย Intel MKL extensions เพื่อความรวดเร็ว (techstarthailand. 2565: ออนไลน์)

## 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Gerges H. Samaan, Abanoub R. Widie, Abanoub K. Attia, Abanoub M. Asaad, Andrew E. Kamel, Salwa O. Slim, Mohamed S. Abdallah and Young-Im Cho (2022) ในงานวิจัยนี้ได้ใช้ MediaPipe ในการเชื่อมเข้ากับ RNN โมเดล เพื่อแก้ปัญหาการรู้จำภาษามือแบบไดนามิก MediaPipe ถูกใช้เพื่อสร้าง Landmarks บนร่างกายแล้วสกัด Keypoints ของมือ ตัวและหน้า ส่วน RNN โมเดล เช่น GRU, LSTM และ BiLSTM ถูกใช้เพื่อการรู้จำภาษามือ เนื่องจากไม่มีชุดข้อมูลภาษามือ จึงได้สร้าง DSL 10 Dataset ซึ่งมีคำศัพท์ 10 คำที่ซ้ำกัน 75 ครั้งโดยผู้ลงนาม 5 คนซึ่งให้คำแนะนำขั้นตอนในการสร้างคำศัพท์ดังกล่าว มีการทดลองสองครั้งในชุดข้อมูล DSL 10 Dataset โดยใช้แบบจำลอง RNN เพื่อเปรียบเทียบความแม่นยำของการรู้จำภาษามือแบบไดนามิกที่มีและไม่มี Keypoint ผลการทดลองคือโมเดลมีค่าความแม่นยำมากกว่า 90%

นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์ (2559) โดยเป้าหมายของวิทยานิพนธ์นี้คือการประยุกต์ใช้หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว ซึ่งเป็นวิธีไม่แบ่งส่วนในการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย นอกจากนี้วิทยานิพนธ์นำเสนอวิธีการเลื่อนองค์ประกอบแนวตั้ง ในการแก้ไขปัญหารูปแบบการรวมกันของอักษรที่เกิดขึ้นแนวตั้ง ในการแก้ไขปัญหารูปแบบการรวมกันของตัวอักษรที่เกิดขึ้นแนวตั้งจำนวนมากบนโครงสร้าวตัวอักษรสี่ระดับภาษาไทย และยากต่อการนำมาใช้กับโครงข่ายหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาวมาตรฐาน ผลการทดลองแสดงความแม่นยำเปรียบเทียบวิธีนำเสนอบนโครงข่ายหน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว กับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในการรู้จำตัวอักษรภาษาไทย

A. Chaikaew, K Somkuan and T. Yuyen (2564) วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการรู้จำภาษามือที่เป็นภาษาไทยแบบเรียลไทม์โดยการใช้ MidiaPipe Framework มาช่วยในการสกัดแลนด์มาร์กจากวิดีโอท่าทางภาษามือและใช้แลนด์มาร์กเพื่อสร้างโมเดลสำหรับการรู้จำท่าท่างภาษามือด้วย Recurrent Neural Network (RNN) ผลที่ได้จากการวิจัยคือ โมเดลที่สร้างโดย LSTM, BiLSTM และ GRU มีค่าความถูกต้องมากกว่า 90% วิธีนี้สามารถสร้างความแม่นยำได้ใกล้เคียงกับวิธีการแบบดั้งเดิม

กานต์กมล ทวีผล (2562) ได้ศึกษาการทำนายหาปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นละออง PM2.5 โดยในการวิจัยนี้ได้ใช้แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกแบบ Long Short-Term Memory (LSTM) และแบบจำลองอนุกรมเวลา Seasonal Autoregressive Integrated Moving Averages with Exogenous Regressors (SARIMAX) โดยใช้ข้อมูลฝุ่นละออง ข้อมูลสารก่อมลพิษทางอากาศ งานวิจัยมุ่งหวังในการแสดงสมรรถนะของแบบจำลอง LSTM เปรียบเทียบแบบจำลอง SARIMAX ในการทำนายความหนาแน่นของฝุ่นละออง PM2.5 ในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้า และจากการทดลองพบว่าแบบจำลอง LSTM นั้นให้ค่า RMSE และ MAE แต่ละช่วงเวลาในการทำนายออกมาดีกว่าแบบจำลอง SARIMAX ซึ่งการทำนายในอีก 1 ชั่วโมงข้างหน้านั้นแบบจำลอง LSTM ได้ค่าเฉลี่ยน RMSE = 3.11 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ MAE = 2.36 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ค่าความผิดพลาด (Error) ของแบบจำลอง SARIMAX นั้นมีค่าสูงกว่าเป็นเท่าตัว จากการทดลองจะสังเกตได้ว่ายิ่งจำนวนชั่วโมงในการทำนายเพิ่มมากขึ้น ค่าความผิดพลาดที่ได้จากการทำนายของทั้งสองแบบจำลองก็จะยิ่งสูงตาม

นายเอกนรินทร์ ดิษฐ์สันเทียะ (2561) ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำเสนอวิธีการในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับพฤติกรรมความรุนแรงในวิดีโอ ซึ่งในวิธีการที่นำเสนอนั้นประกอบด้วยส่วนดังนี้ ในส่วนแรกคือ การสกัดคุณลักษณะของภาพวิดีโอโดยใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน เพื่ออธิบายข้อมูลเชิงพื้นที่ในแต่ละเฟรมของวิดีโอนอกจากนี้ในงานวิจัยยังได้นำเสนอคุณลักษณะของรูปภาพชนิดใหม่คือ Multiscale Convolution ซึ่งใช้ในการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กน้อยในวิดีโอ สำหรับในส่วนที่สอง ใช้เทคนิค Long Short-Term Memory (LSTM) ในการจำแนกระดับวิดีโอจากวิดีโอทั้งที่มีเนื้อหาความรุนแรงและไม่มีความรุนแรง จากการทดสอบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุด ได้แก่ Hockey Movie และ Real-Violent พบว่าเทคนิคที่นำเสนอให้ค่าความแม่นยำสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น

# **บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย**

สำหรับวิธีการดำเนินการวิจัยการพัฒนาระบบการรู้จำท่าทางภาษามือไทยด้วยโครงข่ายประสาทเทียงแบบวนกลับ นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้

3.1 การเตรียมข้อมูล

3.2 การฝึกฝนโมเดล

3.3 การวัดประสิทธิภาพโมเดล

3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล

3.5 การนำไปใช้งาน


## 3.1 การเตรียมข้อมูล

**3.1.1 การรวบรวมข้อมูล**

ในการรวบรวมข้อมูล สำหรับการสร้าง Dataset ผู้วิจัยต้องการวิดีโอท่าภาษามือที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมาย เป็นจำนวน 19 คำ ซึ่งเป็นท่าที่นำมาจาก เว็บไซต์ highlight.kapook.com ที่เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำภาษามือเบื้องต้น 20 ท่า สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้วิจัยจะทำเป็นวิดีโอ 90 วิดีโอต่อ 1 คำ และใน 1 วิดีโออัตราเฟรมต่อวินาทีที่ 30 FPS ขนาดของวิดีโอคือ 640 x 480

ตารางที่ 3.1 คำศัพท์ภาษามือที่ใช้ในโครงงาน


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **คำภาษาไทย** | **คำภาษาอังกฤษ** | **ความหมาย** |
| ขอบคุณ | Thank You | กล่าวแสดงความรู้สึกถึงบุญคุณหรือกล่าวเมื่อได้รับความช่วยเหลือ |
| ขอโทษ | Sorry | ขออภัยเมื่อได้ทำผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่ง |
| ไม่เป็นไร | That is OK | คำแสดงความรู้สึกที่ไม่ได้ถือโทษหรือโกรธเคืองใด ๆ เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ต้องรู้สึกผิด |
| สบายดี | Fine | สภาวะปกติของทั้งร่างกายและจิตใจ ร่างกายไม่เจ็บป่วย รวมทั้งอารมณ์ดี มีความสุข ไม่มีอะไรให้กังวล |
| โชคดี | Good Luck | การได้รับสิ่งดี ๆ โดยที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ |
| คิดถึง | Think of | นึก ระลึกถึงเมื่อไม่ได้เจอหรือพบกันนานกับผู้ที่สนิทหรือรู้จักกัน |
| น่ารัก | Cute | ใบหน้าที่ค่อนข้างไปในทางสวย น่าชื่นชม ลักษณะท่าทาง หรืออุปนิสัยดูเป็นมิตร หรือลักษณะ |
| สวย | Beautiful | มีลักษณะที่งดงาม |
| ชอบ | Like | พอใจ แสดงอาการพึงพอใจ |
| ไม่ชอบ | Dislike | ความรู้สึกที่ไม่พึงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง |
| รัก | Love | มีใจผูกพันอย่างมาก |
| เก่ง | Clever | มีความสามารถ ทำอะไร ๆ ก็ดี |
| ฉลาด | Intelligent | สมองดี มีปัญญา ไม่โง่ |
| ไม่สบาย | Sick | สภาวะที่ร่างกายและจิตใจไม่ปกติ หรือเกิดอาการป่วย |
| เศร้า | Sad | ไม่มีควาสุข ไม่มีความเบิกบานหรือเสียใจ |
| เสียใจ | Regret | ไม่สบายใจ ผิดหวัง เพราะมีเรื่องไม่สมประสงค์ ไม่พึงพอใจ หรือไม่ได้ดั่งใจ |
| หิว | Be hungry | อยากข้าว อยากอาหาร มีอาการท้องร้อง |
| อิ่ม | Full | เต็มหรือแน่นท้อง กินอีกไม่ได้แล้ว |
| เข้าใจ | Understand | รู้เรื่องหรือรู้ความหมายของเรื่องนั้นอย่างชัดเจน |



ภาพที่ 3.1 วิธีบันทึกข้อมูลวิดีโอ  
ที่มา : Gerges H. (2023: Online)

**3.1.2 การสกัดลักษณะเด่นของข้อมูล**


ภาษามือนั้นขึ้นอยู่กับการใช้มือและท่าทาง การนำวิดีโอที่เป็นภาษามือมาใช้ในการเทรนโมเดลนั้นจึงเป็นเรื่องยาก ผู้วิจัยจึงได้ใช้เครื่องมือ MediaPipe ที่เป็น Framework มาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งวิธีการคือการใช้ MediaPipe ในการ Keypoints ขึ้นตามจุดต่าง ๆ ของร่างกายเป็นค่า มิติ X, Y, Z ของหน้า, มือและท่าทางรูปภาพที่ 3.2



ภาพที่ 3.2 การใช้ MediaPipe ในการ Keypoints

ในมือแต่ละข้างนั้น MediaPipe จะสกัดออกมาได้ 21 Keypoints ซึ่ง Keypoint จะถูกคำนวณแบบ 3 มิติ X, Y, Z ของมือทั้งสองข้าง โดยจะได้ Keypoints จากการสกัดจากมือดังนี้

Keypoins in hand x Three dimensions x No. of hands = (21 x 3 x2) = 126 Keypoints ดังภาพที่ 3.3




ภาพที่ 3.3 ลำดับและป้ายกำกับ Keypoints ของมือใน MediaPipe

**ที่มา :** MediaPipe (2023: Online)

ในส่วนของท่าทางนั้น MediaPipe จะสกัดออกมาได้ 33 Keypoints คำนวณแบบ 3 มิติ X, Y, Z และเพิ่มค่า Visibility เข้าไปซึ่งเป็นค่าที่จะระบุว่าจุดนั้นมองเห็นหรือซ่อนอยู่ (ที่ถูกปิดโดยจุดอื่นของร่างกาย) บนเฟรมดังนั้นจะได้ค่า Keypoints ดังนี้

Keypoints in pose x (Three dimenstions + Visibility) = (33 + (33 + 1)) = 132 Keypoints ดังภาพที่ 3.4




ภาพที่ 3.4 ลำดับและป้ายกำกับ Keypoints ของท่าทางใน MediaPipe

**ที่มา :** MediaPipe (2023: Online)

สำหรับหน้านั้น Mediapipe สกัดออกมาได้ 468 Keypoints ได้แก่ รูปทรงรอบหน้าและหน้า, ตา, ปากและคิ้ว ซึ่งคำนวณค่า 3 มิติ X, Y, Z ได้ดังนี้

Keypoints in face x Three dimensions = (468 x 3) = 1404 Keypoints ดังภาพที่ 3.5



ภาพที่ 3.5 Keypoints บนหน้า

ดังนั้นเมื่อรวม Keypoint ทั้งหมดเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจาก หน้า ท่าทางและมือจะสามารถคำนวณได้ดังนี้

Keypoints in hands + in pose + inface = (126 + 132 + 1404) = 1662 Keypoints

**3.1.3 การเตรียมไฟล์**


เมื่อสามารถสร้าง Keypoints เสร็จขั้นตอนต่อไปคือการนำผลของค่า Keypoints ของแต่ละจุดของร่างกายเขียนเป็น .npy ไฟล์ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. สร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บ Datasets


2. ในโฟลเดอร์ Datasets มี โฟลเดอร์ที่เป็นชื่อท่าภาษามือ ดังภาพที่ 3.6

3. ในโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อท่าภาษามือจะมีโฟลเดอร์สำหรับเก็บวิดีโอท่าภาษามือ 30 วิดีโอ โดยแยกเป็นโฟลเดอร์ละ 1 วิดีโอ ดังภาพที่ 3.7


4. ในโฟลเดอร์เก็บวิดีโอท่าภาษามือจะมีไฟล .npy 30 ไฟล์ ซึ่ง 1 ไฟล์ จะเก็บค่าที่ได้จากการสกัด Keypoints จาก Mediapipe X, Y, Z ใน 1 เฟรม ดังภาพที่ 3.8



ภาพที่ 3.6 โฟลเดอร์ชื่อท่าภาษามือ



ภาพที่ 3.7 โฟลเดอร์ 30 โฟลเดอร์สำหรับเก็บ .npy ไฟล์



ภาพที่ 3.8 ไฟล์ .npy 30 ไฟล์ ใน 1 โฟลเดอร์วิดีโอ



ภาพที่ 3.9 ไฟล์ .npy ที่เก็บค่า X, Y, Z ของ Keypoints

## 3.2 การฝึกฝนโมเดล

ผู้วิจัยได้ใช้โมเดลในการเทรนทั้งหมด 3 โมเดลได้แก่ LSTM, GRU, BiSLTM ในงานวิจัยครั้งนี้ซึ่งเป็นโมเดลของ Recurrent Neurons Networks (RNN)  
Number of Nodes คือ จำนวนของ Input Node ซึ่งผู้วิจัยกำหนดขั้นต่ำไว้ 64 จนถึง 256

Activation คือตัวฟังก์ชันที่ใช้ในการรับผลรวมจากการประมวลผลทั้งหมดจากทุก Input Node เข้ามาพิจารณาตามกลไกลการคำนวณของ Activation Function นั้น ๆ แล้วส่งต่อไปเป็น Output ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ 2 ตัว คือ Rectified Linear Unit (ReLU) และ Softmax

Optimizer คือ อัลกอริทึมการเพิ่มประสิทธิภาพ (Optimizer) ทำหน้าที่เป็นกลไกการปรับปรุงค่าน้ำหนักของตัวแปรต้นต่าง ๆ รวมถึงค่าความคลาดเคลื่อน (Bias) ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้ Optimizer ได้แก่ Adagrad. Adamax, Adam or RMSprop ดังตารางที่ 3.2.1

ตารางที่ 3.2 พารามิเตอร์ของเลเยอร์โมเดล

|  |  |
| --- | --- |
| **Parameters** | **Value** |
| RNN Model | GRU, LSTM, BiLSTM |
| Number of Nodes | Between (64, 256) |
| Activation | ‘Relu’ or ‘Softmax’ |
| Optimizer | ‘Adagrad’, ‘Adamax’, ‘Adam’ or ‘RMSprop’ |

## 

## 3.3 การวัดประสิทธิภาพโมเดล

การวัดประสิทธิภาพของโมเดล ผู้วิจัยได้ใช้ตัวชี้วัดคือค่า Accuracy หรือก็คือค่าอัตราความถูกต้องของการทำนายของโมเดลโดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งเป้าหมายของค่าความถูกต้องไว้ที่ > 90% และค่า Loss หรือก็คือค่าที่ใช้วัดว่าโมเดลทำนายได้ดีแค่ไหน ยิ่งค่า Loss น้อยเท่าไหร่ โมเดลจะยิ่งมีความแม่นยำในการทำนาย ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งเป้าหมายค่า Loss ครั้งนี้ไว้ที่ <= 0.2 จะทำการทดสอบค่าความถูกต้องในการทำนายด้วยวิธี Cross Validation โดยทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เอาไว้ใช้สำหรับการเทรนและอีกส่วนคือส่วนสำหรับการทดสอบ จะทำการสุ่มข้อมูลตามอัตราส่วนร้อยละ 60:40

## 3.4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโมเดล

ในขั้นตอนการเปรียบประเทียบประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจะนำโมเดลที่ผ่านการเทรนทั้งหมด 3 โมเดล ได้แก่ LSTM, GRU, BiLSTM ซึ่งจะเปรียบประสิทธิภาพเรื่องของ ค่า Accuracy, ค่า Loss และ จำนวนรอบที่ใช้ในการเทรนโมเดล (epochs) เพื่อหาว่าโมเดลใด มีความแม่นยำมากที่สุด

## 3.5 การนำไปใช้งาน

เป็นการนำโมเดลที่ผ่านการผ่านการเทรนที่มี Accuracy ที่สูงที่สุดมาทดสอบใช้ผ่านกล้องจริงแบบเรียลไทม์

# **บรรณานุกรม**

กานต์กมล ทวีผล. (2565). *แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึกสำหรับการทำนายปริมาณความหนาแน่นของฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครชั้นใน*. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2565, จาก

<http://ir-ithesis.swu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/487/1/gs601130056.pdf>

นายทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์. (2559). *การรู้จำอักษรพิมพ์ภาษาไทยโดยใช้หน่วยความจำระยะสั้นแบบยาว*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2565, จาก <http://cuir.car.chula.ac.th/bitstream/123456789/52285/1/5770420421.pdf>

นายเอกนรินทร์ ดิษฐ์สันเทียะ. (2561). *การตรวจจับพฤติกรรมความรุนแรงในวิดีโอโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก*. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยากาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  
เกล้าพระนครเหนือ. ค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2565, จาก

https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show&browse\_type=title&titleid=504902&query=lstm&s\_mode=any&d\_field=&d\_start=0000-00-00&d\_end=2565-12-21&limit\_lang=&limited\_lang\_code=&order=&order\_by=&order\_type=&result\_id=2&maxid=29

วิทยา พรพัชรพงศ์. (2555). *โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks - ANN)*. ค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2565, จาก <https://www.gotoknow.org/posts/163433>

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย. (2565). *ฐานข้อมูลภาษามือไทย*. ค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2565, จาก <https://www.th-sl.com/?openExternalBrowser=1>

A. Chaikaew, K. Somkuan and T. Yuyen. (2021). *Thai Sign Language Recognition: an Application of Deep Neural Network. 2021 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunication Engineering*, 2021, pp. 128-131, doi: 10.1109/ECTIDAMTNCON51128.2021.9425711.

Aws. (2565). *Python คืออะไร.* ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2565, จาก  
https://aws.amazon.com/th/what-is/python/

Bkkthon. (2563). *การจัดองค์ความรู้ การตั้งชื่อภาษามือศิลปินตะวันตก (ยุคศิลปะสมัยใหม่)*. ค้น เมื่อ 20 ธันวาคม 2565, จาก https://bkkthon.ac.th/home/user\_files/post/post- 1671/files/KM63.pdf

Csit. (2565). *บทที่ 7 โครงข่ายประสาทเทียมอัจฉริยะ(Artificial Neurons Network)*. ค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2565, จาก https://csit.nu.ac.th/kraisak/ds/ds/chapter07/Chapter07.pdf

Divya Sheel. (2559). *Deep Learning คืออะไร?*. ค้นเมื่อ 13 ธันวาคม 2565, จาก <https://new.abb.com/news/detail/58004/deep-learning>

Gerges H. Samaan, Abanoub R. Widie, Abanoub K. Attia, Abanoub M. Asaad, Andrew E. Kamel, Salwa O. Slim, Mohamed S. Abdallah and Young-Im Cho (2022). *MediaPipe’s Landmarks with RNN for Dynamic Sign Language Recognition*.  *Electronics* 2022, *11*(19). 3228. <https://doi.org/10.3390/electronics11193228>

Hilight.Kapok. (2564). *ภาษามือเบื้องต้น 20 ท่าสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน*. ค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2566, จาก https://hilight.kapook.com/view/85839

Nuttakan Chuntra. (2561). *OpenCV คืออะไร?*. ค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2565, จาก  
<https://medium.com/@nut.ch40/opencv-คืออะไร-8771e2a4c414>

Pagon Garchalee. (2565). *Confusion Matrix เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการ ทำนายใน Machine learning*. ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2565, จาก

<https://medium.com/@pagongatchalee/confusion-matrix-เครื่องมือสำคัญในการประเมินผลลัพธ์ของการทำนาย-ในmachine-learning-fba6e3f9508c>

Sertis. (2564). MediaPipe Holistic อุปกรณ์ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของใบหน้า มือ และท่าทางได้ในเวลาเดียวกัน. ค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2565, จาก

<https://sertiscorp.medium.com/mediapipe-holistic-อุปกรณ์ที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของใบหน้า-มือ-และท่าทางได้ในเวลาเดียวกัน-e1185469e111>

Shipra Saxena. (2021). *Introduction to Gated Recurrent Unit (GRU)*. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2566, จาก https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/03/introduction-to-gated-recurrent-unit-gru/

techstarthailand. (2561). *Top 5 Python Distributions สำหรับ Machine Learning*. ค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2565, จาก <https://www.techstarthailand.com/blog/detail/5-Python-distributions-for->mastering-machine-learning/530

Thaiprogrammer. (2561). *มาทำความรู้จัก Tensorflow*. ค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2565, จาก  
<https://www.thaiprogrammer.org/2018/12/มาทำความรู้จัก-tensorflow>

wikipedia. (2563). *เคราส*. ค้นเมื่อ 16 ธันวาคม 2565, จาก   
<https://th.wikipedia.org/wiki/เคราส>

Yugesh Verma. (2021). *Complete Guide To Bidirectional LSTM (With Python Codes)*. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2566, จาก https://analyticsindiamag.com/complete-guide-to-bidirectional-lstm-with-python-codes/