TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÀI TẬP LỚN**

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN

**ĐỀ TÀI: Xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiếu Vietcombank**

Giáo viên hướng dẫn: Trần Anh Đạt

|  |  |
| --- | --- |
| **Nhóm 01 - 63TTNT:** |  |
| Nguyễn Trung Tuyến | 2151260823 |
| Nguyễn Đức Tuấn | 2151264692 |
| Nguyễn Anh Tuấn | 2151264691 |
| Bùi Trung Quốc | 2151260827 |

**Hà Nội, tháng 06 năm 2024**

**MỤC LỤC**

[Mở đầu 1](#_Toc30570)

[CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT 2](#_Toc32019)

[1.1. Mô hình Transformer kết hợp với Kalman Filter 2](#_Toc1038)

[1.1.1. Mô hình Transformer 2](#_Toc14508)

[1.1.2. Kalman Filter 3](#_Toc5898)

[1.2. Mô hình BiLSTM kết hợp với Attention 4](#_Toc18646)

[1.2.1. Mạng Long Short Term Memory (LSTM) 4](#_Toc20953)

[1.2.2. Mạng BiLSTM 6](#_Toc4540)

[1.3. Mô hình Temporal Convolutional Network 7](#_Toc25849)

[1.4. Mô hình Garch 9](#_Toc8019)

[CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH 12](#_Toc4429)

[2.1. Tập dữ liệu 12](#_Toc1461)

[2.2. Mô hình Transformer kết hợp với Kalman 12](#_Toc8415)

[2.3. Mô hình BiLSTM kết hợp với Attention 16](#_Toc13249)

[2.4. Mô hình Temporal Convolutional Networks 19](#_Toc28078)

[2.5. Mô hình Garch 22](#_Toc26512)

[KẾT LUẬN 33](#_Toc3128)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 35](#_Toc10103)

**Mở đầu**

Trong bối cảnh tài chính cạnh tranh khốc liệt hiện nay, việc dự đoán giá cổ phiếu của các ngân hàng lớn như Vietcombank không chỉ là một nhu cầu thiết yếu mà còn là chìa khóa quan trọng trong việc quản lý rủi ro và xây dựng chiến lược đầu tư cho nhà đầu tư và tổ chức tài chính. Đối mặt với sự biến động liên tục của thị trường và yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng, khả năng dự báo chính xác giá cổ phiếu trở nên cực kỳ quan trọng, đảm bảo thành công và ổn định cho các hoạt động giao dịch và đầu tư.


Các nhà nghiên cứu và chuyên gia phân tích thị trường đã không ngừng áp dụng các mô hình dự báo tiên tiến để cải thiện độ chính xác của dự báo. Trong đề tài này, nhóm sẽ sử dụng bốn mô hình chính: Transformer, BiLSTM, Temporal Convolutional Network (TCN), và GARCH. Transformer là một mô hình mạng nơ-ron tiên tiến, nổi bật với khả năng xử lý dữ liệu chuỗi thời gian dài một cách hiệu quả. BiLSTM, viết tắt của Bidirectional Long Short-Term Memory, là một biến thể của LSTM cho phép mô hình xử lý dữ liệu theo cả hai chiều thời gian. Temporal Convolutional Network (TCN) là một loại mạng nơ-ron tích chập, thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu chuỗi thời gian với độ trễ thấp. Cuối cùng, GARCH, viết tắt của Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, là một mô hình đặc biệt hữu ích trong việc dự báo biến động và xu hướng của dữ liệu tài chính với sự biến thiên không đều.

Nhóm sẽ so sánh độ chính xác giữa giá trị dự báo của các mô hình này và từ đó đưa ra kết luận về mô hình nào phù hợp nhất với bài toán dự báo giá cổ phiếu Vietcombank.

**CHƯƠNG 1. LÝ THUYẾT**

* 1. **Mô hình Transformer kết hợp với Kalman Filter**
     1. **Mô hình Transformer**


Mô hình Transformer là mô hình học sâu được ra mắt vào năm 2017, được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực xử lý ngôn ngữ tự nhiên nhưng gần đây mô hình này cũng đã được áp dụng vào các bài toán liên quan đến chuỗi thời gian như là dự báo giá cổ phiếu, dự báo thời tiết,…



*Hình 1.1. Cấu trúc mô hình Transformer*

Transformer được cấu tạo bởi hai thành phần chính: Encoder và Decoder. Với các bài toán như NLP, CV thì mô hình này sẽ được sử dụng tất cả các thành phần mà nó có. Nhưng với bài toán dự báo giá cổ phiếu thì mô hình chỉ được sử dụng thành phần Encoder để chuyển đổi chuỗi dữ liệu thời gian đầu vào thành dạng thích hợp để dự đoán.

Encoder là cấu trúc xếp chồng lên nhau của 6 layers xác định[[1]](#endnote-0). Mỗi layer bao gồm 2 layer con (sub-layer) ở trong nó. Sub-layer đầu tiên chính là MultiHead Sefl-Attention, layer thứ hai chính là các fullconnected feed-forward layer. Với mỗi sub-layer sẽ được sử dụng kết nối residual ngay sau layer normalization. Trong phần Embedding và Positional Encoding, các giá trị đầu vào đã được chuyển đổi thành các vector có chiều cao hơn thông qua embedding. Điều này giúp cho dữ liệu chuỗi thời gian được chuyển đổi thành dạng có thể xử lý được. Do mô hình transformer không có cơ chế tuần tự tự nhiên như mô hình RNN, nên cần có cách biểu thị thông tin vị trí của các phần tử trong chuỗi, chính vì vậy Positional Encoding được thêm vào embeddings để cung cấp thông tin về thứ tự. Công thức được tính như sau:




Một thành phần khác cũng quan trọng trong Transformer đó là Self-attention, giúp cho mô hình có thể học được mối quan hệ giữa các phần tử khác nhau trong chuỗi dữ liệu. Được tính theo công thức sau:

Trong đó Q là Query, K là Key, V là Value là các ma trận được tạo từ vector đầu vào thông qua các trọng số học được và dk là chiều của vector key. Ở trong encoder không chỉ có một lớp Self-Attention mà nó sử dụng nhiều lớp Self-Attention song song hay còn gọi là MultiHead Attention nhằm giúp cho mô hình có thể học được từ nhiều góc độ khác nhau. Và được tính theo công thức sau:

Với head là giá trị được tính tại tầng Self-Attention và Wo là trọng số học được cho việc kết hợp các đầu chú ý. Sau mỗi lớp attention, dữ liệu sẽ được qua một mạng nơ ron truyền thẳng gồm hai lớp Dense với hàm kích hoạt Relu ở giữa để tăng khả năng biểu diễn của mô hình bằng cách áp dụng các biến đổi phi tuyến tính. Để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả trong quá trình huấn luyện, Layer Normaliztion được áp dụng sau mỗi lớp sub-layer và các kết nối dư để giữ lại thông tin từ các lớp trước đó. Với cấu trúc này, mô hình có khả năng học và biểu diễn các mối quan hệ phức tạp trong dữ liệu chuỗi thời gian, giúp dự đoán chính xác và hiệu quả.

* + 1. **Kalman Filter**

Kalman Filter[[2]](#endnote-1) là một thuật toán tối ưu hóa và lọc tuyến tính được sử dụng rộng rãi để dự đoán và cập nhật trạng thái của một hệ thống động qua thời gian, ngay cả khi trạng thái đó bị nhiễu hoặc không quan sát được. Trong bài toán dự báo giá cổ phiếu này, Kalman được sử dụng để làm mịn dữ liệu đầu vào và giảm nhiễu từ đó cải thiện độ chính xác của các dự đoán. Thuật toán này hoạt động dựa trên hai giai đoạn chính: Dự đoán và đo lường được biểu diễn như hình dưới đây:



*Hình 1.2. Cấu trúc hoạt động thuật toán Kalman*

Các bước áp dụng Kalman Filter trong mô hình dự báo giá cổ phiếu gồm:

*Bước 1*: Khởi tạo Kalman Filter


*Bước 2:* Áp dụng giai đoan dự đoán

*Bước 3:* Áp dụng giai đoạn đo lường

*Bước 4:* Lặp lại cho tất cả các điểm dữ liệu

* 1. **Mô hình BiLSTM kết hợp với Attention**
     1. **Mạng Long Short Term Memory (LSTM)**

LSTM (Long Short-Term Memory) là một loại mạng nơ-ron hồi quy (Recurrent Neural Network - RNN) được thiết kế để xử lý và dự đoán các dữ liệu theo chuỗi (sequence data). LSTM giải quyết vấn đề gradient biến mất (vanishing gradient problem) thường gặp ở các mạng RNN thông thường, giúp nó có khả năng ghi nhớ thông tin trong khoảng thời gian dài.



*Hình 1.3. Cấu trúc mạng RNN*


LSTM bao gồm các thành phần chính sau:

- **Cell State (Trạng thái tế bào)**: Lưu trữ thông tin của mạng theo thời gian.

- **Forget Gate (Cổng quên)**: Quyết định thông tin nào nên được giữ lại và thông tin nào nên được loại bỏ khỏi cell state.

- **Input Gate (Cổng vào)**: Quyết định thông tin nào từ input hiện tại sẽ được thêm vào cell state.

- **Output Gate (Cổng ra)**: Quyết định phần nào của cell state sẽ được sử dụng để tạo ra output của LSTM.



*Hình 1.4. Cấu trúc mạng LSTM*

Nhiệm vụ của các thành phần trong mạng LSTM:

**Forget Gate**: Quyết định những thông tin nào từ trạng thái tế bào trước đó sẽ bị lãng quên hay là không.

**Input Gate**: Xác định thông tin mới nào sẽ được lưu trữ trong trạng thái tế bào.

**Hidden State**: Cập nhật trạng thái tế bào dựa trên output của cổng forget và input gate.

**Output Gate**: Quyết định thông tin nào từ trạng thái tế bào sẽ được output ra ngoài.

**Ô nhớ (Cell State):** trong LSTM lưu trữ thông tin qua nhiều bước thời gian, giúp duy trì và quản lý thông tin dài hạn

Công thức tính toán các thành phần trong mạng LSTM:

)

)

)


)

**Ct  = Ft \* Ct-1 + It\***

**Ht = Ot** \* tanh(**Ct**)

* + 1. **Mạng BiLSTM**

BiLSTM (Bidirectional Long Short-Term Memory) là một mở rộng của mạng LSTM truyền thống, cho phép mạng học từ cả hai hướng của chuỗi dữ liệu. Trong khi LSTM tiêu chuẩn chỉ xử lý dữ liệu theo một chiều (từ quá khứ đến hiện tại), BiLSTM xử lý dữ liệu theo cả hai chiều (từ quá khứ đến hiện tại và từ hiện tại đến quá khứ), giúp cải thiện hiệu suất của mô hình trong nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP).



*Hình 1.5. Cách hoạt động của mạng BiLSTM*

#### Cấu trúc của BiLSTM

BiLSTM bao gồm hai LSTM riêng biệt:

- **LSTM hướng tiến (Forward LSTM)**: Xử lý chuỗi dữ liệu theo chiều từ trái sang phải.

**- LSTM hướng lùi (Backward LSTM)**: Xử lý chuỗi dữ liệu theo chiều từ phải sang trái.

Đầu ra của hai LSTM này được kết hợp lại để tạo ra đầu ra cuối cùng của BiLSTM.

#### Hoạt động của BiLSTM

Hoạt động của BiLSTM được thực hiện qua các bước sau:

**- Xử lý hướng tiến**: Chuỗi dữ liệu được đưa vào LSTM hướng tiến và tạo ra một chuỗi các trạng thái ẩn (hidden states).

- **Xử lý hướng lùi**: Chuỗi dữ liệu được đưa vào LSTM hướng lùi và tạo ra một chuỗi các trạng thái ẩn (hidden states).

**- Kết hợp đầu ra**: Đầu ra của hai LSTM được kết hợp lại để tạo ra đầu ra cuối cùng của BiLSTM.

### **Ưu điểm của BiLSTM so với LSTM trong bài toán chuỗi thời gian**

1. **Khai thác ngữ cảnh từ cả hai phía**:
   * **LSTM**: Chỉ xử lý dữ liệu theo một hướng (từ quá khứ đến hiện tại), bỏ qua thông tin từ tương lai.
   * **BiLSTM**: Xử lý dữ liệu theo cả hai hướng (quá khứ đến hiện tại và hiện tại đến quá khứ), giúp tận dụng toàn bộ ngữ cảnh của chuỗi thời gian, làm tăng độ chính xác trong dự báo.
2. **Nhận diện các mẫu phức tạp hơn**:
   * **LSTM**: Chỉ dựa vào thông tin từ quá khứ, có thể bỏ sót các mối quan hệ quan trọng xuất hiện sau đó.
   * **BiLSTM**: Nhận diện và học các mẫu phức tạp và các mối quan hệ dài hạn trong chuỗi thời gian một cách hiệu quả hơn nhờ xem xét thông tin từ cả hai hướng.
3. **Giảm thiểu thông tin bị bỏ sót**:
   * **LSTM**: Có nguy cơ bỏ sót thông tin quan trọng từ tương lai gần vì chỉ nhìn vào quá khứ.
   * **BiLSTM**: Đảm bảo rằng các thông tin quan trọng ở cả hai đầu của chuỗi được xem xét, giảm thiểu khả năng bỏ sót thông tin quan trọng.
4. **Cải thiện dự báo trong khoảng thời gian dài**:
   * **LSTM**: Có thể gặp khó khăn khi dự báo chuỗi thời gian dài hạn do chỉ học từ dữ liệu quá khứ.
   * **BiLSTM**: Học từ cả quá khứ và tương lai, thường dự báo chính xác hơn trong các bài toán chuỗi thời gian dài hạn.

Nhờ các ưu điểm này, BiLSTM thường vượt trội hơn LSTM trong các ứng dụng đòi hỏi phân tích và dự báo chuỗi thời gian chính xác, như dự báo tài chính, phân tích xu hướng thị trường, và dự báo thời tiết.

* 1. **Mô hình Temporal Convolutional Network**

**Input:** là một chuỗi thời gian có dạng X

**Output:** dự đoán ra Y với kích thước tương tự X, nhưng với các giá trị dự đoán cho chuỗi thời gian.


Vì vậy một mạng mô hình hóa chuỗi TCN là một hàm ánh xạ một vector có T phần tử sang một vector khác có T′ phần tử

**Causal Convolutions:** là một phương pháp sử dụng trong mạng TCN được thiết kế để đảm bảo rằng mô hình chỉ có thể "nhìn thấy" thông tin từ quá khứ hoặc hiện tại mà không thể "nhìn thấy" các thông tin từ tương lai. Các giá trị đầu ra của mỗi thời điểm chỉ có thể phụ thuộc vào các giá trị đầu vào từ các thời điểm trước đó hoặc cùng thời điểm. Điều này đảm bảo rằng khi mô hình được sử dụng để dự đoán hoặc sinh ra dữ liệu mới, không có thông tin từ tương lai được sử dụng.

Công thức của causal convolutions được biểu diễn như sau:

Trong đó: K là kích thước của cửa sổ convolution, các giá trị xt ​với k=0,1, ..., K−1 (tức là các giá trị từ thời điểm t−K+1 đến t) được sử dụng trong phép tínhnày.

**Dilated Convolutions:** là một phương pháp đặc biệt trong mạng nơ-ron sử dụng để mở rộng lĩnh vực nhìn của các đơn vị tích chập mà không làm tăng đáng kể số lượng tham số so với tích chập thông thường.




Có thể theo dõi các đường kết nối màu xanh từ các lớp trên xuống các lớp dưới để xem liệu chúng có đạt tới tất cả các đầu vào ở dưới cùng, có nghĩa là dự đoán tại thời điểm sử dụng tất cả các đầu vào trong lịch sử được bao phủ bởi các convolution mở rộng.

**Residual connections:** là một cơ chế nhằm giải quyết vấn đề của việc huấn luyện các mô hình sâu khi xảy ra hiện tượng biến mất gradient và khó khăn trong việc học các đặc trưng phức tạp

Residual block cho phép mỗi lớp học các sửa đổi cho phép nhận dạng và hoạt động tốt với các mạng rất sâu

Dưới đây là Residual block của TCN cơ bản:



Residual block bao gồm hai lớp convolution gây ra mở rộng, chuẩn hóa trọng số, kích hoạt ReLU và dropout. Có thêm một convolution 1x1 tùy chọn nếu số kênh đầu vào khác với số kênh đầu ra từ convolution gây ra mở rộng (số bộ lọc của convolution gây ra mở rộng thứ hai).

**Như vậy:** mô hình TCN=1D FCN + Dilated Causal Convolutions

* 1. **Mô hình Garch**

Mô hình GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) được phát triển bởi Tim Bollerslev vào năm 1986, là một mở rộng của mô hình ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) của Robert Engle được giới thiệu vào năm 1982. Mô hình GARCH được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính để dự đoán biến động của các chuỗi thời gian, đặc biệt là chuỗi giá tài sản tài chính.

Khái Niệm Cơ Bản của Mô Hình GARCH

- Biến Động Điều Kiện (Conditional Volatility): Biến động điều kiện là biến động tại thời điểm hiện tại được xác định dựa trên thông tin quá khứ. Đặc trưng của các chuỗi thời gian tài chính là có những khoảng thời gian biến động cao xen kẽ với những khoảng thời gian biến động thấp, được gọi là tính tự tương quan bậc cao của biến động. Mô hình GARCH bắt đầu từ giả thiết rằng biến động có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào giá trị quá khứ của chính nó và của các phần dư.

- Mô Hình ARCH: Mô hình ARCH được sử dụng để mô tả sự phụ thuộc của phương sai điều kiện vào các giá trị quá khứ của các phần dư. Công thức cơ bản của mô hình ARCH(q) là:

Trong đó là phương sai điều kiện tại thời điểm t, là phần dư tại thời điểm t là các tham số của mô hình

- Mô Hình GARCH: Mô hình GARCH là mở rộng của mô hình ARCH bằng cách thêm vào phương sai điều kiện các giá trị quá khứ của chính nó. Công thức của mô hình GARCH(p, q) là:

Trong đó là các tham số mới được them vào mô hình. Mô hình GARCH(1,1) là dạng đơn giản nhất và phổ biến nhất của mô hình GARCH, với công thức:

Ước Lượng và Kiểm Định Mô Hình GARCH

- Ước Lượng Mô Hình: Các tham số của mô hình GARCH thường được ước lượng bằng phương pháp Maximum Likelihood Estimation (MLE). Quy trình MLE tìm các giá trị của các tham số mà làm tối đa hóa hàm hợp lý của các quan sát.

- Kiểm Định Mô Hình: Sau khi ước lượng các tham số, cần phải kiểm định mô hình để đảm bảo tính hợp lý và hiệu lực của nó. Các kiểm định thường dùng bao gồm kiểm định LM (Lagrange Multiplier) để kiểm tra sự hiện diện của ARCH effect và kiểm định Ljung-Box để kiểm tra tính tự tương quan của phần dư.

Ứng Dụng của Mô Hình GARCH

- Dự Đoán Biến Động: Một trong những ứng dụng chính của mô hình GARCH là dự đoán biến động tương lai của các chuỗi thời gian tài chính. Ví dụ, biến động dự đoán có thể được sử dụng để xác định mức độ rủi ro của các tài sản tài chính, giúp nhà đầu tư ra quyết định hợp lý.

- Định Giá Tùy Chọn: Mô hình GARCH cũng được sử dụng trong định giá tùy chọn, đặc biệt là trong việc ước lượng phương sai tương lai của giá tài sản cơ sở, một yếu tố quan trọng trong việc định giá tùy chọn.

- Quản Lý Rủi Ro: Các tổ chức tài chính sử dụng mô hình GARCH để quản lý rủi ro, xác định mức độ rủi ro của danh mục đầu tư và thiết lập các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Các Ưu Điểm và Hạn Chế của Mô Hình GARCH

- Ưu Điểm:

- Mô hình GARCH linh hoạt và có khả năng mô tả tốt các đặc tính của biến động trong các chuỗi thời gian tài chính.

- Mô hình dễ dàng được mở rộng và tùy chỉnh để phù hợp với các đặc điểm cụ thể của dữ liệu.

- GARCH có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ dự đoán biến động đến định giá tùy chọn và quản lý rủi ro.

- Hạn Chế:

- Việc ước lượng các tham số của mô hình có thể phức tạp và yêu cầu nhiều dữ liệu.

- Mô hình GARCH có thể không phù hợp với các chuỗi thời gian có tính bất ổn định hoặc có cấu trúc phức tạp.

- Mô hình GARCH giả định rằng các phần dư là bình thường, điều này có thể không đúng trong nhiều trường hợp thực tế.

**CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH**

**2.1. Tập dữ liệu**

Dữ liệu được nhóm sử dụng trong đề tài này nói về dữ liệu giá cổ phiếu Vietcombank trong khoảng thời gian 01/2010 - 05/2024 có 3592 mẫu dữ liệu.

Dữ liệu được tải về tại trang web: Market Watch.

Trong mỗi mẫu dữ liệu chứa các thông tin về:

- DATE: Ngày giao dịch


- OPEN: Giá mở cửa

- HIGH: Giá cao nhất

- LOW: Giá thấp nhất

- CLOSE: Giá đóng cửa


- VOLUME: Tổng khối lượng giao dịch ngày



*Hình 2.1. Dữ liệu về giá cổ phiếu Vietcombank*

**2.2. Mô hình Transformer kết hợp với Kalman**

Như đã trình bày ở phần trên, trong mô hình Transformer này nhóm đã sử dụng kết hợp với Kalman Filter nhằm làm mịn dữ liệu, giảm nhiễu do những lần tăng giảm bất thường của giá cổ phiếu.




*Hình 2.2. Đọc dữ liệu và thực hiện chuẩn hóa dữ liệu*


Trên hình 2.2 là quá trình đọc dữ liệu và thực hiện chuyển dữ liệu về miền 0,1 giúp chuẩn hóa dữ liệu, loại bỏ các giá trị ngoại biên, nhằm giúp mô hình có thể tập trung vào các xu hướng chung.



*Hình 2.3. Đưa dữ liệu qua Kalman Filter*

Sau khi đã chuẩn hóa dữ liệu về miền 0,1 tiếp tục đưa dữ liệu qua Kalman Filter để làm mịn và giảm nhiễu. Quan sát hình 2.4 và 2.5 dưới đây là dữ liệu trước và sau khi đưa qua Kalman Filter:

*Hình 2.4. Dữ liệu trước và sau khi qua Kalman Filter*

*Hình 2.5. Dữ liệu trước và sau khi qua Kalman Filter(Zoom in)*

Có thể thấy rằng sau khi đưa dữ liệu qua Kalman Filter thì dữ liệu đã mịn hơn, những điểm dữ liệu tăng giảm bất thường gây nhiễu cũng đã được làm mịn. Từ đó giúp bảo tồn các xu hướng chính của dữ liệu.

Với mô hình này, dữ liệu được chia thành 2 tập nhỏ hơn: train chiếm 80%, test chiếm 20% và nhóm đã chia thành 2 kịch bản nhỏ hơn để thực hiện so sánh với nhau trước khi so sánh với các mô hình khác:


Kịch bản 1: Sử dụng dữ liệu của 30 ngày trước để dự đoán ngày tiếp theo.

Kịch bản 2: Sử dụng dữ liệu của 60 ngày trước để dự đoán ngày tiếp theo.



*Hình 2.6. Code xây khai báo và huấn luyện mô hình*

Ở cả 2 kịch bản đều được khai báo và huấn luyện mô hình với đoạn code ở hình 2.6, chỉ khác nhau là dữ liệu truyền vào là khác nhau như đã chia kịch bản ở trên. Sau nhiều lần huấn luyện các mô hình, dưới đây là so sánh kết quả giữa 2 kịch bản:




*Hình 2.7. So sánh kết quả của 2 kịch bản*

Quan sát hình 2.7, với màu vàng là các độ đo của kịch bản 1, màu đỏ là của kịch bản 2. Có thể thấy rằng ở cả 2 độ đo về độ chính xác và 2 độ đo về độ lỗi thì kịch bản 1 đều cho ra kết quả tốt hơn. Vì vậy, bằng việc chia làm 2 kịch bản là sử dụng 30, 60 ngày trước để dự báo ngày tiếp theo đã giúp nhóm tìm được khoảng thời gian phù hợp với bộ dữ liệu nhất và cũng đưa ra kết quả tốt nhất.

**Kết luận cho mô hình Transformer + Kalman:** Sử dụng 30 ngày trước để dự báo ngày tiếp theo cho thấy hiệu suất của mô hình + Kalman tốt hơn so với kịch bản sử dụng 60 ngày.


**2.3. Mô hình BiLSTM kết hợp với Attention**

**Biến đổi và chia dữ liệu:**



Sử dụng hàm filter trong pandas để lấy dữ liệu riêng cột CLOSE, sau đó tách 80% dữ liệu để làm tập huấn luyện với hàm ceil trong numpy để làm tròn số dữ liệu lấy để huấn luyện.

**Chuẩn hóa và xây dựng dữ liệu huấn luyện:**



Sử dụng MinMaxScaler trong sklearn để chuẩn hóa dữ liệu về khoảng [0,1] điều này sẽ giúp tối ưu việc huấn luyện mô hình cho sau này.


Việc tạo dữ liệu huấn luyện sẽ được chia như sau:

Lấy 60 điểm dữ liệu trước đó đặt làm X\_train

Lấy dữ liệu thứ 61 đặt làm y\_train

Từ đó ta thu được bộ dữ liệu huấn luyện gồm X\_train và y\_train.

**Huấn luyện mô hình:**



Sau khi thu được bộ dữ liệu huấn luyện sẽ đưa qua mô hình BiLSTM kết hợp với attention để thực hiện huấn luyện mô hình.


Tạo mô hình Sequantial sau đó add các layer vào mô hình.

Layer attention được thêm vào thực hiện attention mechanism để tăng cường khả năng học tập của mô hình.


RepeatVector: Lặp lại đầu ra của LSTM trước đó để chuẩn bị cho việc đưa vào một LSTM hai chiều khác.

“return\_sequences=True”: để trả về chuỗi đầy đủ thay vì chỉ output của lần cuối cùng.

“return\_sequences=False”: chỉ trả về output của lần cuối cùng (không còn là chuỗi).**Kết quả tính toán độ chính xác của mô hình với các hàm tính toán độ chính xác**




Dựa vào thông số trên ta nhận thấy mô hình dự báo chính xác đến 0.95 với độ đo R2 và 0.94 với độ đo NSE, đối với độ đo sai số trung bình tuyệt đối MAE thì kết quả sai chỉ dừng lại ở khoảng 1842 và với RMSE sai số bình phương trung bình thì kết quả ở mức 2479.



Nhận xét: Kết quả dự báo có thể dự báo được đúng các xu hướng tăng giảm hay sideway như kết quả thực tế từ đó cho thấy mô hình có khả năng đưa vào thực tế để dự đoán giá cổ phiếu VCB.


**2.4. Mô hình Temporal Convolutional Networks**

**Đọc dữ liệu đầu vào:** lấy cột ‘DATE’ làm index và sắp xếp lại theo thời gian tăng dần loại bỏ các cột không cần thiết chỉ sử dụng cột ‘CLOSE’.



*Hình 2.4.1. Đọc dữ liệu*


**Tạo dữ liệu train và test:** dữ liệu được chia làm hai phần train và test theo tỉ lệ 8:2 sau đó sẽ lấy liên tiếp các giá trị trong i ngày gắn làm X và giá trị ngày i+1 làm nhãn Y.

****

*Hình 2.4.2. Tạo dữ liệu train và test*

Mô hình được chạy với hai kịch bản là dùng 30 ngày và 60 ngày để dử đoán cho ngày tiếp theo.

**Định nghĩa mô hình:** mô hình được xây dựng với 4 tầng tích chập thời gian và hàm kích hoạt ReLU.

****

*Hình 2.4.3. Định nghĩa mô hình*


**Khởi tạo và train mô hình:**

**Khởi tại**: mô hình được khởi tạo với các tham số như hình 2.4.4 với hàm mất mát được sử dụng là hàm MSE

****


*Hình 2.4.4. Khởi tạo mô hình*

**Train mô hình:**

****

*Hình 2.4.5. Train mô hình*

**So sánh kết quả chạy:**

****

*Hình 2.4.6. So sánh kết quả*

Hình 2.4.6 là kết quả chạy hai kịch bản nói trên, cột màu đỏ của kịch bản 30 ngày cột màu xanh của kịch bản 60 ngày, có thể thấy được kết quả của các độ đo khá tốt đặc biệt kịch bản 30 ngày cho kết quả tốt hơn so với 60 ngày


**Kết luận mô hình Temporal Convolutional Networks:** Mô hình hiệu quả trong việc dự báo chuỗi thời gian ngắn hạn và dài hạn. Cho kết quả tốt hơn với những khoảng thời gian ngắn như 30 ngày so với 60 ngày.

**2.5. Mô hình Garch**

**Biến động (volatility)**[[3]](#endnote-2)đo lường mức độ dao động của giá của một công cụ tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Biến động không đo lường hướng của sự thay đổi giá, mà chỉ đo lường mức độ phân tán của chúng. Giá dao động càng mạnh thì mức độ biến động càng cao.


**Biến Động Lịch Sử (Historical Volatility - HV) hoặc Biến Động Đã Thực Hiện:** Đây là biến động thực tế được quan sát trong một khoảng thời gian trước đây, như một tháng hoặc một năm.

Thay đổi phần trăm hàng ngày của giá có thể tính bằng phương pháp pct\_change() trong Python.



Lợi Ích của Việc Sử Dụng Lợi Nhuận Log:

* Ổn Định: Lợi nhuận log giúp loại bỏ các đặc tính không ổn định của dữ liệu chuỗi thời gian.
* Tính Cộng Dồn: Lợi nhuận log có thể được cộng dồn qua các khoảng thời gian để cho ra lợi nhuận tích lũy.
* Chuẩn Hóa: Lợi nhuận log chuẩn hóa quy mô của các thay đổi giá, làm cho chúng phù hợp hơn cho một số loại mô hình toán học.



Returns và Log Returns của VCB

### 

### Phân Tích Biểu Đồ và Mô Tả Thống Kê

#### 1. **Return**

Biểu đồ Return cho thấy sự biến động mạnh mẽ với nhiều giá trị đỉnh và đáy. Điều này phản ánh sự dao động giá của cổ phiếu Vietcombank qua thời gian.

* **Giá trị trung bình** của Return là 0.067912, cho thấy xu hướng tăng nhẹ.
* **Độ lệch chuẩn** cao (1.897321) cho thấy mức độ biến động lớn.
* **Giá trị nhỏ nhất** (-7.758922) và **giá trị lớn nhất** (6.989506) cho thấy có những giai đoạn biến động rất mạnh.


#### 2. **Log Return**

Biểu đồ Log Return có vẻ ít biến động hơn so với Return và giá trị nằm gần trung tâm hơn.


* ****Giá trị trung bình** của Log Return là 0.000499, gần như bằng 0, cho thấy không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng.**
* ****Độ lệch chuẩn** thấp (0.018959) cho thấy mức độ biến động ít hơn so với Return.**
* ****Giá trị nhỏ nhất** (-0.080765) và **giá trị lớn nhất** (0.067561) đều nằm trong phạm vi hẹp hơn so với Return, cho thấy biến động giá ít mạnh hơn.**


### Hàm Tính Độ Biến Động Thực Tế Hàng Ngày

Tính toán độ biến động thực tế hàng ngày bằng cách lấy căn bậc hai của tổng bình phương của các lợi nhuận logarit trong một khoảng thời gian cụ thể.



**Tính toán độ biến động thực tế cho các khoảng thời gian dể chọn kịch bản**






Sau khi tính toán độ biến động thực tế cho các khoảng thời gian, nhóm quyết định chọn khoảng thời gian 30 ngày

#### Lý Do Chọn Khoảng Thời Gian 30 Ngày

1. **Giảm Nhiễu Loạn Dữ Liệu:**
   * **Khoảng thời gian 7 ngày**: Thường quá ngắn và có thể gây ra quá nhiều nhiễu loạn, khiến việc quan sát các mẫu có ý nghĩa trở nên khó khăn.
   * **Khoảng thời gian 30 ngày**: Giảm nhiễu loạn và cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng và mẫu trong dữ liệu.
2. **Tránh Làm Mượt Quá Mức:**
   * **Khoảng thời gian dài hơn (như 60, 180 ngày)**: Có thể làm mượt dữ liệu quá mức, dẫn đến việc mất đi các dao động quan trọng và độ biến động có thể trở lại giá trị trung bình nhanh hơn.
   * **Khoảng thời gian 30 ngày**: Đủ dài để nắm bắt các xu hướng nhưng không quá dài để làm mượt các biến động quan trọng.
3. **Tránh Lãng Phí Dữ Liệu:**
   * **Khoảng thời gian quá dài**: Sử dụng khoảng thời gian quá dài có thể dẫn đến việc bỏ qua nhiều dữ liệu ở phần đầu của tập dữ liệu, làm giảm số lượng điểm dữ liệu có sẵn cho phân tích.
   * **Khoảng thời gian 30 ngày**: Giúp tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu có sẵn mà không lãng phí quá nhiều điểm dữ liệu ban đầu.

Tính toán độ biến động thực tế hiện tại và tương lai của lợi nhuận logarit cho cổ phiếu Vietcombank (VCB) bằng cách sử dụng khoảng thời gian 30 ngày (INTERVAL\_WINDOW) và dịch chuyển dữ liệu 7 ngày (n\_future).




 **vol\_current**:

* Đây là độ biến động thực tế hiện tại.
* Nó được tính toán bằng cách sử dụng lợi nhuận logarit của cổ phiếu trong khoảng thời gian 30 ngày trước đó.
* **Mục đích**: Đo lường mức độ dao động của giá cổ phiếu trong 30 ngày qua.
* **Ví dụ**: Nếu ngày hôm nay là ngày 31, thì vol\_current tại ngày 31 sẽ tính toán độ biến động từ ngày 1 đến ngày 30.

 **vol\_future**:

* Đây là độ biến động thực tế tương lai.
* Nó được tính toán bằng cách dịch chuyển lợi nhuận logarit 7 ngày về phía trước, sau đó sử dụng lợi nhuận logarit trong khoảng thời gian 30 ngày để tính toán độ biến động.
* **Mục đích**: Đo lường mức độ dao động của giá cổ phiếu trong 30 ngày tới, so với thời điểm hiện tại
* **Ví dụ**: Nếu ngày hôm nay là ngày 31, thì vol\_future tại ngày 31 sẽ tính toán độ biến động từ ngày 8 đến ngày 37.



 **Xét 365 ngày gần nhất**:

* Trong khoảng thời gian 365 ngày gần nhất, độ biến động thực tế hiện tại và tương lai vẫn duy trì sự dao động tương tự như xu hướng chung.
* Có thể thấy rõ các thay đổi nhỏ và xu hướng ngắn hạn của thị trường.

 **Chi Tiết Các Giai Đoạn**:

* Đầu năm 2023, có một giai đoạn biến động mạnh, sau đó giảm dần đến giữa năm 2023.
* Từ giữa năm 2023 đến cuối năm 2023, độ biến động giữ mức thấp hơn nhưng vẫn có những dao động nhỏ.
* Đầu năm 2024, có một vài đợt tăng đột biến ngắn hạn trong độ biến động.


**Chia Tập Dữ Liệu Thành Các Phần Train-Validation-Test**

#### Thông Tin về Tập Dữ Liệu

* Tổng cộng hơn 3400 điểm dữ liệu sử dụng được, bao gồm một khoảng thời gian hơn 14 năm từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 6 năm 2024.Chia Tập Dữ Liệu

#### Kích Thước Các Phần


1. **Test Set**: 30 điểm dữ liệu gần nhất
2. **Validation Set**: 1 năm (365 ngày)
3. **Training Set**: Phần còn lại

****


**Mục tiêu dự đoán (target)**: vol\_future - đại diện cho độ biến động thực tế hàng ngày của 7 ngày tương lai (trung bình độ biến động hàng ngày từ t + n\_future - INTERVAL\_WINDOW đến t + n\_future).

**Ví dụ**: Với n\_future là 7 và INTERVAL\_WINDOW là 30, giá trị muốn dự đoán tại bước thời gian t sẽ là trung bình độ biến động hàng ngày từ bước thời gian t-22 đến bước thời gian t+7.

**Tiền xử lý dữ liệu bằng MinMaxScaler**


****

**Train-Validation-Test Visualization**

****

**Chạy mô hình GARCH(1, 1)**


**Khai báo mô hình**

****


**Kết quả trên tập Train**

****

**Kết quả trên tập Validation**

****

**Kết quả đánh giá mô hình**

****

 **Độ Chính Xác Của Mô Hình**:

* RMSPE và RMSE đều cho thấy mô hình GARCH(1,1) có độ chính xác khá cao khi dự đoán độ biến động của cổ phiếu Vietcombank.
* RMSPE ở mức 41.98% có thể được coi là khá tốt trong bối cảnh tài chính, nơi mà sự biến động và các yếu tố ngẫu nhiên thường rất cao.

 **Ý Nghĩa Thực Tiễn**:

* RMSE cho thấy rằng độ lệch trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán là khoảng 12.64%. Điều này có nghĩa là mô hình có thể dự đoán khá chính xác độ biến động hàng ngày của cổ phiếu Vietcombank.
* Một RMSE thấp cho thấy mô hình có khả năng nắm bắt được các xu hướng và mẫu trong dữ liệu một cách hiệu quả.

**KẾT LUẬN**

Sau khi đã xây dựng các mô hình Transformer + Kalman, BiLSTM + Attention, TCN và GARCH để thực hiện dự báo giá cổ phiếu Vietcombank, nhóm đã thu được một số kết quả như sau:

Dựa vào biểu đồ, mô hình có độ đo R2 cao nhất là TCN (0.98), tiếp đến là Transformer + Kalman (0.96) và thấp nhất là BiLSTM + Attention (0.95). Điều này cho thấy TCN là mô hình có khả năng giải thích biến động trong dữ liệu tốt nhất. Về MAE, mô hình TCN đạt giá trị thấp nhất (1235.00), biểu thị rằng TCN dự báo với sai số tuyệt đối trung bình nhỏ nhất, cho thấy độ chính xác cao hơn so với hai mô hình còn lại. Tương tự, TCN cũng đạt giá trị NSE cao nhất (0.98), thể hiện khả năng dự báo tốt nhất so với các mô hình khác.

Mặc dù Transformer + Kalman và BiLSTM + Attention có hiệu suất kém hơn, nhưng BiLSTM + Attention lại có độ chính xác thấp nhất trong các mô hình được so sánh. Với giá trị RMSE thấp nhất (1563.55), TCN dự báo với độ lệch chuẩn trung bình của lỗi nhỏ nhất, phản ánh rằng dự báo của nó ổn định hơn và ít biến động hơn.

Mô hình GARCH, mặc dù là một công cụ mạnh mẽ để dự báo sự biến động của dữ liệu tài chính, lại gặp khó khăn trong việc tính toán các chỉ số độ đo tương tự như các mô hình khác trong bối cảnh này. GARCH chuyên dùng để dự báo biến động (volatility) thay vì giá trị cụ thể, do đó không thể so sánh trực tiếp về độ đo R2, MAE, NSE, và RMSE. Bản chất của GARCH là tập trung vào việc nắm bắt sự không đều đặn trong biến động, điều này rất hữu ích trong việc quản lý rủi ro hơn là dự báo chính xác giá cổ phiếu.

Kết luận, TCN là mô hình tốt nhất trong cả bốn chỉ số (R2, MAE, NSE, RMSE), chứng tỏ rằng nó có khả năng dự báo chính xác và ổn định nhất cho giá cổ phiếu Vietcombank. Với những kết quả này, có thể kết luận rằng mô hình TCN là lựa chọn phù hợp nhất cho bài toán dự báo giá cổ phiếu Vietcombank. Trong khi đó, GARCH vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc dự báo biến động và quản lý rủi ro.



*Biểu đồ cột so sánh độ đo của các mô hình*

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. Pham Nam, “*Giải mã kiến trúc Transformer trong paper Attention is all you need*”, https://viblo.asia/p/giai-ma-kien-truc-transformer-trong-paper-attention-is-all-you-need-RnB5pJeGZPG, truy cập ngày 10/06/2024. [↑](#endnote-ref-0)
2. Lê Quang Tiến, “*Kalman Filter và bài toán chuỗi thời gian*”, <https://thetalog.com/machine-learning/kalman-filter/,> truy cập ngày 11/06/2024. [↑](#endnote-ref-1)
3. Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. [↑](#endnote-ref-2)