



**ĐẠI HỌC HUẾ**



**KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**

🙠🙟🕮🙝🙢

**A red and orange shield with white text

Description automatically generated**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN**

**NĂM HỌC 2023-2024**

**Học phần: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên**

**Giảng viên hướng dẫn: Đoàn Thị Hồng Phước**





**Lớp: Khoa Học Dữ Liệu và Trí Tuệ Nhân Tạo**

**Đề tài: Phân tích cảm xúc văn bản**

|  |
| --- |
| Số phách  *(Do hội đồng chấm thi ghi)* |

**Thừa Thiên Huế, ngày …tháng…năm 2024**

**ĐẠI HỌC HUẾ**



**KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**

🙠🙟🕮🙝🙢

**A red and orange shield with white text

Description automatically generated**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN**

**NĂM HỌC 2023-2024**

**Giảng viên hướng dẫn: Đoàn Thị Hồng Phước**

**Lớp: Khoa Học Dữ Liệu và Trí Tuệ Nhân Tạo**

**Sinh viên thực hiện: Trần Văn Tuấn Phong**

**Mai Nhật Minh**

**Nguyễn Trịnh Tấn Đạt**

*(ký tên và ghi rõ họ tên)*

|  |
| --- |
| Số phách  *(Do hội đồng chấm thi ghi)* |

**Thừa Thiên Huế, ngày … tháng … năm 2024**

**MỞ ĐẦU**

Trong những năm gần đây, khi công nghệ phát triển như cơn lốc, cuộc sống hàng ngày của chúng ta đã trở nên đổi khác. Đặc biệt, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang lại nhiều tiện ích thú vị, đặc biệt trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP). Công nghệ này giúp máy tính hiểu và tương tác với ngôn ngữ của con người, từ đó làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong thời đại mạng xã hội và kinh doanh online, việc hiểu rõ cảm xúc ẩn giấu đằng sau những dòng văn bản ngắn (như tin nhắn, bình luận trên các nền tảng mạng xã hội, bán hàng online) trở nên vô cùng quan trọng, giúp cho ta nắm được hành vi của người viết để ứng dụng vào những thuật toán. Vì vậy, công cụ có khả năng tự động phân loại cảm xúc trong văn bản đã trở thành một công cụ hữu ích và cần thiết.

Nhờ sự phát triển của AI và NLP, bây giờ việc tạo ra các hệ thống nhận diện cảm xúc không còn là điều quá khó khăn. Những hệ thống này có thể đọc và hiểu được cảm xúc của con người qua văn bản, từ đó giúp chúng ta phản hồi một cách phù hợp hơn. Điều này rất hữu ích trong nhiều lĩnh vực, từ trả lời phản hồi của khách hàng đến chăm sóc sức khỏe tâm lý.

Ngày nay, có rất nhiều công ty công nghệ hàng đầu đã phát triển các công cụ và hệ thống phân loại cảm xúc trong văn bản. Họ cũng chia sẻ rất nhiều tài liệu và công cụ để chúng ta có thể tự phát triển các hệ thống như vậy. Nhờ vậy, việc tạo ra một công cụ phân loại cảm xúc không còn là điều quá khó khăn. Chỉ cần một chút nỗ lực và học hỏi, ai cũng có thể tiếp cận và phát triển một hệ thống như vậy một cách dễ dàng.

**LỜI CẢM ƠN**

Trong khoảng thời gian làm đồ án cuối kỳ, nhóm em đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sự dẫn dắt chỉ bảo nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn.

Nhóm em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn Đoàn Thị Hồng Phước - giảng viên Bộ môn Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên - Trường Đại học Khoa học, người đã tận tình hướng dẫn nhóm.

Với điều kiện về thời gian cũng như lượng kiến thức về đề tài rất rộng mà kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án này không thể tránh được những thiếu sót. Nhóm em rất mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến để nhóm có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức, phục vụ tốt hơn cho công việc sau này.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN 1](#_Toc168574925)

[1. Giới thiệu 1](#_Toc168574926)

[2. Khái niệm “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên” (Natural Language Processing - NLP) 1](#_Toc168574927)

[3. Tại sao Xử lý ngôn ngữ tự nhiên lại quan trọng ? 1](#_Toc168574928)

[4. Ứng dụng NLP 2](#_Toc168574929)

[5. Quy trình (Pipeline) của NLP: 3](#_Toc168574930)

[5.1. Data Preprocessing: 4](#_Toc168574931)

[5.1.1. Stemming và lemmatization: 4](#_Toc168574932)

[5.1.2. Phân đoạn câu 4](#_Toc168574933)

[5.1.3. Loại bỏ stop word 4](#_Toc168574934)

[5.1.4. Tokenization 4](#_Toc168574935)

[5.2. Trích xuất đặc trưng: 5](#_Toc168574936)

[5.2.1. Bag of Words (BOW): 5](#_Toc168574937)

[5.2.2. TF-IDF: 6](#_Toc168574938)

[5.2.3. Word2Vec 8](#_Toc168574939)

[5.2.4. GLoVE: 8](#_Toc168574940)

[5.3. Modeling 8](#_Toc168574941)

[6. Các kỹ thuật NLP phổ biến: 8](#_Toc168574942)

[6.1. Các phương pháp học máy truyền thống: 9](#_Toc168574943)

[6.2. Các phương pháp học sâu: 9](#_Toc168574944)

[6.2.1. Convolutional Neural Network (CNN): 9](#_Toc168574945)

[6.2.2. Recurrent Neural Network (RNN): 9](#_Toc168574946)

[6.2.3. Transformers: 10](#_Toc168574947)

[7. Các Framework Python cho NLP: 12](#_Toc168574948)

[CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CẢM XÚC VĂN BẢN BẰNG KỸ THUẬT NLP 14](#_Toc168574949)

[1. Giới thiệu bài toán: 14](#_Toc168574950)

[2. Mô tả tập dữ liệu: 14](#_Toc168574951)

[3. Thực nghiệm: 16](#_Toc168574952)

[3.1. Mô hình đề xuất: 16](#_Toc168574953)

[3.1.1. Mô hình học máy truyền thống: 16](#_Toc168574954)

[3.1.2. Mô hình học sâu (pretrained model): 16](#_Toc168574955)

[3.2. Thực nghiệm: 17](#_Toc168574956)

[3.2.1. Mô hình học máy truyền thống: 17](#_Toc168574957)

[3.2.2. Mô hình pretrained RNN (LSTM/GRU): 22](#_Toc168574958)

[3.2.3. Mô hình pretrained BERT: 32](#_Toc168574959)

[4. Kết quả: 44](#_Toc168574960)

[CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN 45](#_Toc168574961)

[1. Những kết quả đạt được 45](#_Toc168574962)

[2. Những hạn chế 45](#_Toc168574963)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 46](#_Toc168574964)

**DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1: Phân tích cảm xúc bằng NLP (Nguồn:) 2](#_Toc168574977)

[Hình 2: Mô tả quá trình Tokenization (Nguồn ) 5](#_Toc168574978)

[Hình 3: Bag-of-Words dựa trên tần suất xuất hiện từ (Nguồn ) 5](#_Toc168574979)

[Hình 4: Giải thích TF-IDF (Nguồn ) 7](#_Toc168574980)

[Hình 5: CNN cho bài toán text classification (Nguồn ) 9](#_Toc168574981)

[Hình 6: Kiến trúc KNN (Nguồn ) 10](#_Toc168574982)

[Hình 7: Kiến trúc Encoder – Decoder Transformer(Nguồn ) 11](#_Toc168574983)

[Hình 8: Bộ dữ liệu emotion-stimulus.csv 14](#_Toc168574984)

[Hình 9: Bộ dữ liệu isear.csv 15](#_Toc168574985)

[Hình 10: Mô tả train dataset 15](#_Toc168574986)

[Hình 11: Mô tả test dataset 16](#_Toc168574987)

[Hình 12: Import các thư viện cần dùng 17](#_Toc168574988)

[Hình 13: Đọc dữ liệu 18](#_Toc168574989)

[Hình 14: Visualize dataset 18](#_Toc168574990)

[Hình 15: Preprocessing và tokenization sử dụng thư viện nltk 18](#_Toc168574991)

[Hình 16: Tải bộ tokenizers ‘punkt’ của nltk 19](#_Toc168574992)

[Hình 17: Thiết lập TF-IDF với các thông số cụ thể 19](#_Toc168574993)

[Hình 18: Áp dụng vectorizer đã học để chuyển đổi tập train, test thành các vector TF-IDF 19](#_Toc168574994)

[Hình 19: Confusion Matrix của mô hình Naïve Bayes 19](#_Toc168574995)

[Hình 20: Confusion Matrix của mô hình Random Forest 20](#_Toc168574996)

[Hình 21: Confusion Matrix của mô hình LR 20](#_Toc168574997)

[Hình 22: Confusion Matrix của mô hình Linear SVM 21](#_Toc168574998)

[Hình 23: Tạo pipeline để sử dụng đánh giá và lưu model lại 21](#_Toc168574999)

[Hình 24: Kiến trúc RNN (Nguồn ) 22](#_Toc168575000)

[Hình 25: Gradient của RNN bị giảm dần theo thời gian learning (Nguồn ) 22](#_Toc168575001)

[Hình 26: Kiến trúc của LSTM và GRU (Nguồn ) 23](#_Toc168575002)

[Hình 27: Một review nào đó về hộp ngũ cốc 24](#_Toc168575003)

[Hình 28: Mô tả Forget gate của LSTM (Nguồn ) 24](#_Toc168575004)

[Hình 29: Mô tả Input Gate của LSTM (Nguồn ) 25](#_Toc168575005)

[Hình 30: Mô tả quá trình tổng quát mà Forget Gate và Input Gate xử lý (Nguồn ) 25](#_Toc168575006)

[Hình 31: Mô tả Output Gate (Nguồn ) 26](#_Toc168575007)

[Hình 32: Mô tả gate của GRU (Nguồn ) 27](#_Toc168575008)

[Hình 33: Pretrained word vectors của wikipedia 27](#_Toc168575009)

[Hình 34: Đoạn code tạo embedding matrix bằng cách ánh xạ lên bộ pretrained w2v 28](#_Toc168575010)

[Hình 35: Kiểm tra kích thước của embedding matrix 28](#_Toc168575011)

[Hình 36: Kiểm tra từ mới trong từ điển 28](#_Toc168575012)

[Hình 37: Sử dụng pretrained w2v để tạo lớp embedding cho mô hình GRU 29](#_Toc168575013)

[Hình 38: Xây dựng lớp GRU và lớp Dense 29](#_Toc168575014)

[Hình 39: Compile model và model summary 29](#_Toc168575015)

[Hình 40: Quá trình train model 30](#_Toc168575016)

[Hình 41: Biểu đồ trực quan accuracy của train và validation qua 15 epochs 30](#_Toc168575017)

[Hình 42: Biểu đồ trực quan loss của train và validation qua 15 epochs 31](#_Toc168575018)

[Hình 43: Confusion Matrix của mô hình GRU 31](#_Toc168575019)

[Hình 44: Thử nghiệm model GRU với message bất kì 32](#_Toc168575020)

[Hình 45: BERT sử dụng Encoder (Nguồn ) 33](#_Toc168575021)

[Hình 46: Quá trình train mô hình cho task masked LM (Nguồn ) 34](#_Toc168575022)

[Hình 48: Mô tả cách lấy output (Nguồn ) 36](#_Toc168575023)

[Hình 49: Đọc tập train và test 36](#_Toc168575024)

[Hình 50: Mô tả dataframe 37](#_Toc168575025)

[Hình 51: Biểu đồ phân bố số lượng từ trong các văn bản trong dataset 37](#_Toc168575026)

[Hình 51: Map encoding emotion labels 37](#_Toc168575027)

[Hình 52: Thêm cột label tương ứng 38](#_Toc168575028)

[Hình 53: Tải tokenizer và pretrained model bert 38](#_Toc168575029)

[Hình 54: Text tokenization 38](#_Toc168575030)

[Hình 55: Đầu vào cho mô hình 40](#_Toc168575031)

[Hình 56: Quá trình xây dựng neural cho bài toán 40](#_Toc168575032)

[Hình 57: Tạo mô hình 41](#_Toc168575033)

[Hình 58: Biên dịch mô hình 41](#_Toc168575034)

[Hình 59: Model summary 41](#_Toc168575035)

[Hình 60: Quá trình huấn luyện / fine tuning bert 42](#_Toc168575036)

[Hình 61: Biến thiên của Loss trong quá trình training 42](#_Toc168575037)

[Hình 62: Biến thiên của accuracy trong quá trình training 43](#_Toc168575038)

[Hình 63: Confusion matrix 43](#_Toc168575039)

[Hình 64: Kết quả dự đoán message 44](#_Toc168575040)

**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ viết tắt** | **Thuật ngữ đầy đủ** |
|  | AI | Artificial Intelligence |
|  | AWS | Amazon Web Service |
|  | BERT | Bidirectional Encoder Representation from Transformer |
|  | CBOW | Continuous Bag of Words |
|  | CNN | Convolution Neural Network |
|  | DL | Deep Learning |
|  | DNN | Deep Neural Network |
|  | FAIR | Facebook AI Research |
|  | IDF | Inverse Document Frequency |
|  | GLUE | General Language Understanding Evaluation |
|  | GPT | Generative Pre-training Transformer |
|  | GRU | Gated Recurent Unit |
|  | LSTM | Long short-term memory |
|  | LM | Language Model |
|  | LR | Logistic Regression |
|  | ML | Machine Learning |
|  | NLG | Natural Language Generation |
|  | NLP | Natural Language Processing |
|  | NLTK | Natural Language Toolkit |
|  | NLU | Natural Language Understanding |
|  | POS | Part of Speech |
|  | RNN | Recurrent Neural Network |
|  | SVM | Support Vector Machine |
|  | TF | Term Frequency |

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN

1. Giới thiệu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là một trong những lĩnh vực nóng nhất của trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ vào các ứng dụng như trình tạo văn bản có thể viết các bài luận mạch lạc, chatbot có thể khiến con người nghĩ rằng chúng có tri giác, và các chương trình chuyển văn bản thành hình ảnh tạo ra những hình ảnh chân thực từ bất cứ điều gì bạn mô tả. Những năm gần đây đã mang lại một cuộc cách mạng trong khả năng của máy tính để hiểu các ngôn ngữ của con người, ngôn ngữ lập trình, và thậm chí là các chuỗi sinh học và hóa học, chẳng hạn như cấu trúc DNA và protein, có tính chất tương tự ngôn ngữ. Các mô hình AI mới nhất đang mở khóa những lĩnh vực này để phân tích ý nghĩa của văn bản đầu vào và tạo ra đầu ra có ý nghĩa và biểu cảm.[1]

1. Khái niệm “Xử lý ngôn ngữ tự nhiên” (Natural Language Processing - NLP)

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) là lĩnh vực xây dựng các máy móc có thể thao tác ngôn ngữ của con người - hoặc dữ liệu giống ngôn ngữ của con người - theo cách nó được viết, nói và tổ chức. Nó phát triển từ ngôn ngữ học tính toán, lĩnh vực sử dụng khoa học máy tính để hiểu các nguyên tắc của ngôn ngữ, nhưng thay vì phát triển các khung lý thuyết, NLP là một ngành kỹ thuật nhằm xây dựng công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ hữu ích.

NLP có thể được chia thành hai phân ngành:

* Hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU): tập trung vào phân tích ngữ nghĩa hoặc xác định ý nghĩa dự định của văn bản.
* Tạo ngôn ngữ tự nhiên (NLG): tập trung vào việc máy tạo ra văn bản. NLP tách biệt với - nhưng thường được sử dụng cùng với - nhận dạng giọng nói, lĩnh vực tìm cách phân tích ngôn ngữ nói thành từ ngữ, chuyển đổi âm thanh thành văn bản và ngược lại.

1. Tại sao Xử lý ngôn ngữ tự nhiên lại quan trọng ?

NLP rất quan trọng khi các công nghệ ngôn ngữ này được áp dụng vào các lĩnh vực đa dạng như bán lẻ (ví dụ, trong các chatbot dịch vụ khách hàng) và y tế (diễn giải hoặc tóm tắt hồ sơ sức khỏe điện tử). Các trợ lý hội thoại như Alexa của Amazon và Siri của Apple sử dụng NLP để lắng nghe các câu hỏi của người dùng và tìm câu trả lời. Các trợ lý phức tạp nhất — chẳng hạn như GPT-3.5, Gemini, Claude, hay mới đây nhất là GPT-4o, ra mắt vào 13 tháng 5 [3], đã được mở cho các ứng dụng thương mại — có thể tạo ra văn bản tinh vi về nhiều chủ đề khác nhau cũng như cung cấp sức mạnh cho các chatbot có khả năng giữ cuộc trò chuyện mạch lạc. Google sử dụng NLP để cải thiện kết quả tìm kiếm của mình, và các mạng xã hội như Facebook sử dụng nó để phát hiện và lọc các nội dung thù địch.


NLP ngày càng trở nên tinh vi, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm. Các hệ thống hiện tại vẫn dễ mắc phải thiên vị và sự không nhất quán, và đôi khi hành xử một cách thất thường. Dù có những thách thức, các kỹ sư học máy có nhiều cơ hội để áp dụng NLP theo những cách ngày càng quan trọng đối với một xã hội đang vận hành.

1. Ứng dụng NLP

NLP được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ liên quan đến ngôn ngữ, bao gồm trả lời câu hỏi, phân loại văn bản theo nhiều cách khác nhau và trò chuyện với người dùng.

Một số ứng dụng phổ biến của NLP:

Phân tích cảm xúc: là quá trình phân loại ý định cảm xúc của văn bản. Thông thường, đầu vào cho mô hình phân loại cảm xúc là một đoạn văn bản, và đầu ra là xác suất rằng cảm xúc được biểu đạt là tích cực, tiêu cực, hoặc trung tính. Thường thì xác suất này dựa trên các đặc trưng được tạo thủ công, n-grams từ ngữ, các đặc trưng TF-IDF, hoặc sử dụng các mô hình học sâu để nắm bắt các phụ thuộc dài hạn và ngắn hạn. Phân tích cảm xúc được sử dụng để phân loại đánh giá của khách hàng trên các nền tảng trực tuyến cũng như cho các ứng dụng chuyên biệt như nhận diện dấu hiệu của bệnh tâm lý[[1]](#footnote-1) trong các bình luận trực tuyến.



Hình 1: Phân tích cảm xúc bằng NLP (Nguồn:[[2]](#footnote-2))

Phát hiện toxic (phân loại độc hại): là một nhánh của phân tích cảm xúc, trong đó mục tiêu không chỉ là phân loại ý định thù địch mà còn phân loại các loại cụ thể như đe dọa, lăng mạ, tục tĩu và thù ghét đối với các danh tính nhất định. Đầu vào cho mô hình này là văn bản, và đầu ra thường là xác suất của mỗi loại độc hại. Các mô hình phân loại độc hại có thể được sử dụng để điều tiết và cải thiện các cuộc trò chuyện trực tuyến bằng cách chặn các bình luận xúc phạm[[3]](#footnote-3), phát hiện ngôn từ kích động thù địch[[4]](#footnote-4), hoặc quét các văn bản để tìm sự phỉ báng.

Dịch máy tự động hóa việc dịch giữa các ngôn ngữ khác nhau. Đầu vào cho mô hình này là văn bản bằng ngôn ngữ nguồn được chỉ định, và đầu ra là văn bản bằng ngôn ngữ đích được chỉ định. Google Dịch [[5]](#footnote-5)có lẽ là ứng dụng phổ biến nhất. Các mô hình như vậy được sử dụng để cải thiện giao tiếp giữa mọi người trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook hoặc Skype. Các phương pháp dịch máy hiệu quả có thể phân biệt giữa các từ có nghĩa tương tự. Một số hệ thống cũng thực hiện nhận dạng ngôn ngữ; tức là phân loại văn bản là thuộc ngôn ngữ này hay ngôn ngữ khác.

Phát hiện spam là một vấn đề phân loại nhị phân phổ biến trong NLP, với mục đích là phân loại email là spam hay không. Các bộ phát hiện spam nhận đầu vào là văn bản email cùng với các văn bản phụ như tiêu đề và tên người gửi. Chúng nhằm mục đích đưa ra xác suất rằng email là spam. Các nhà cung cấp email như Gmail sử dụng các mô hình này để cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn bằng cách phát hiện email không mong muốn và di chuyển chúng vào thư mục spam.

Sửa lỗi ngữ pháp mã hóa các quy tắc ngữ pháp để sửa lỗi ngữ pháp trong văn bản. Đây chủ yếu được xem như một nhiệm vụ chuỗi-tới-chuỗi, trong đó mô hình được đào tạo với câu không ngữ pháp làm đầu vào và câu đúng làm đầu ra. Các trình kiểm tra ngữ pháp trực tuyến như Grammarly và các hệ thống xử lý văn bản như Microsoft Word[[6]](#footnote-6) sử dụng các hệ thống này để cung cấp trải nghiệm viết tốt hơn cho khách hàng của họ. Các trường học cũng sử dụng chúng để chấm điểm bài luận của học sinh.

1. Quy trình (Pipeline) của NLP:

Các mô hình NLP hoạt động bằng cách tìm kiếm mối quan hệ giữa các thành phần của ngôn ngữ — ví dụ, các chữ cái (letters), từ (words) và câu (sequences) trong một tập dữ liệu. Kiến trúc NLP sử dụng các phương pháp khác nhau để tiền xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng và mô hình hóa.

* 1. Data Preprocessing:

Trước khi một mô hình xử lý văn bản cho một nhiệm vụ cụ thể, văn bản thường cần được tiền xử lý để cải thiện hiệu suất mô hình hoặc để chuyển đổi các từ và ký tự thành định dạng mà mô hình có thể hiểu được.

* + 1. Stemming và lemmatization:

Stemming là quá trình không chính thức chuyển đổi các từ thành dạng gốc của chúng bằng cách sử dụng các quy tắc heuristic.

Ví dụ: "university," "universities," và "university’s" có thể đều được chuyển về gốc là "univers." (Một hạn chế của phương pháp này là "universe" cũng có thể được chuyển về "univers," mặc dù "universe" và "university" không có mối quan hệ ngữ nghĩa gần gũi.)

Lemmatization là cách tìm gốc từ chính thức hơn bằng cách phân tích hình thái của từ sử dụng từ vựng từ một từ điển. Stemming và lemmatization được cung cấp bởi các thư viện như Spacy và NLTK.

* + 1. Phân đoạn câu

Quá trình này chia một đoạn văn bản lớn thành các đơn vị câu có ý nghĩa ngôn ngữ. Điều này rõ ràng trong các ngôn ngữ như tiếng Anh, nơi dấu chấm đánh dấu kết thúc câu.


Nhưng quá trình này cũng không hề dễ, một dấu chấm có thể được sử dụng để đánh dấu một chữ viết tắt cũng như để kết thúc một câu, và trong trường hợp này, dấu chấm nên là một phần của từ viết tắt. Quá trình này trở nên phức tạp hơn trong các ngôn ngữ như tiếng Trung cổ, không có dấu phân cách để đánh dấu kết thúc câu.

* + 1. Loại bỏ stop word

Loại bỏ những từ xuất hiện thường xuyên nhất nhưng không thêm nhiều thông tin vào văn bản. Ví dụ, "the," "a," "an," và tương tự.

* + 1. Tokenization

Quá trình này chia văn bản thành các từ và mảnh từ riêng lẻ. Kết quả thường bao gồm một chỉ số từ và văn bản đã được phân tách, trong đó các từ có thể được biểu diễn dưới dạng các token số để sử dụng trong các phương pháp học sâu khác nhau. Một phương pháp hướng dẫn các mô hình ngôn ngữ bỏ qua các token không quan trọng[[7]](#footnote-7) có thể cải thiện hiệu quả.




Hình 2: Mô tả quá trình Tokenization (Nguồn [[8]](#footnote-8))

* 1. Trích xuất đặc trưng:

Hầu hết các kỹ thuật học máy truyền thống hoạt động dựa trên các đặc trưng – thường là các con số mô tả một văn bản liên quan đến tập dữ liệu chứa nó – được tạo ra bởi Bag-of-Words, TF-IDF, hoặc kỹ thuật tạo đặc trưng tổng quát như độ dài văn bản, word polarity, và metadata (ví dụ: nếu văn bản có các tags hoặc scores liên quan). Các kỹ thuật gần đây hơn bao gồm Word2Vec, GLoVE, và học các đặc trưng trong quá trình huấn luyện của mạng nơ-ron.

* + 1. Bag of Words (BOW):

Bag-of-Words đếm số lần mỗi từ hoặc n-gram (kết hợp của n từ) xuất hiện trong một tài liệu. Ví dụ ảnh dưới đây, mô hình Bag-of-Words tạo ra một biểu diễn số của tập dữ liệu dựa trên tần suất xuất hiện mỗi từ trong word\_index xuất hiện trong tài liệu.



Hình 3: Bag-of-Words dựa trên tần suất xuất hiện từ (Nguồn [[9]](#footnote-9))

Để minh họa thêm, đây là một ví dụ đơn giản về cách Bag-of-Words hoạt động:

* Tập dữ liệu: ["I love NLP", "NLP is fascinating", "I love learning NLP"]
* Chỉ mục từ (word\_index): {"I": 0, "love": 1, "NLP": 2, "is": 3, "fascinating": 4, "learning": 5}
* Biểu diễn Bag-of-Words:
  + "I love NLP": [1, 1, 1, 0, 0, 0]
  + "NLP is fascinating": [0, 0, 1, 1, 1, 0]
  + "I love learning NLP": [1, 1, 1, 0, 0, 1]

Trong ví dụ trên, mỗi tài liệu được biểu diễn dưới dạng một vector số, trong đó mỗi số đại diện cho số lần từ tương ứng xuất hiện trong tài liệu đó. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để mã hóa văn bản thành dạng mà các mô hình học máy có thể xử lý.


* + 1. TF-IDF:

Trong Bag-of-Words, chúng ta đếm số lần xuất hiện của mỗi từ hoặc n-gram trong một tài liệu. Ngược lại, với TF-IDF, chúng ta gán trọng số cho mỗi từ dựa trên tầm quan trọng của nó. Để đánh giá tầm quan trọng của một từ, chúng ta xem xét hai yếu tố:

* Tần suất Từ (Term Frequency): Từ đó quan trọng như thế nào trong tài liệu?

* Tần suất Nghịch Đảo Văn Bản (Inverse Document Frequency): Từ đó quan trọng như thế nào trong toàn bộ tập dữ liệu?

Một từ được coi là quan trọng nếu nó xuất hiện nhiều lần trong một tài liệu. Nhưng điều này tạo ra một vấn đề: các từ như "a" và "the" xuất hiện rất thường xuyên, và vì vậy, điểm TF của chúng sẽ luôn cao. Chúng ta giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng Tần suất Nghịch Đảo Văn Bản (IDF), điểm này cao nếu từ đó hiếm và thấp nếu từ đó phổ biến trong toàn bộ tập dữ liệu. Điểm TF-IDF của một thuật ngữ là tích của TF và IDF.



Hình 4: Giải thích TF-IDF (Nguồn [[10]](#footnote-10))

Ví dụ, ta có các câu văn sau:

Câu 1: "Tôi yêu học NLP" - Câu 2: "NLP là thú vị" - Câu 3: "Tôi yêu học về NLP"

Giả sử "NLP" xuất hiện trong 3 câu, "yêu" xuất hiện trong 2 câu, và "học" xuất hiện trong 2 câu. Chúng ta tính toán TF và IDF cho từ "NLP":

* TF(NLP trong Câu 1): 1/4 = 0.25
* TF(NLP trong Câu 2): 1/3 = 0.33
* TF(NLP trong Câu 3): 1/5 = 0.20
* IDF(NLP): log(3/3)=log(1)= 0
* TF-IDF(NLP trong Câu 1) = 0.25 \* 0 = 0
* TF-IDF(NLP trong Câu 2) = 0.33 \* 0 = 0
* TF-IDF(NLP trong Câu 3) = 0.20 \* 0 = 0

Chúng ta nhận thấy rằng khi từ "NLP" xuất hiện trong tất cả các câu, giá trị IDF của nó bằng 0, cho thấy rằng từ này không có nhiều giá trị phân biệt trong tập dữ liệu này.

TF-IDF là một phương pháp mạnh mẽ để gán trọng số cho các từ dựa trên tầm quan trọng của chúng, giúp mô hình NLP xử lý văn bản hiệu quả hơn bằng cách tập trung vào những từ có ý nghĩa quan trọng hơn trong ngữ cảnh cụ thể.

* + 1. Word2Vec

Word2Vec[[11]](#footnote-11) sử dụng một mạng nơ-ron để thực hiện quá trình word embedding từ văn bản thô. Nó có hai biến thể:

* Skip-Gram: chúng ta cố gắng dự đoán các từ xung quanh dựa trên một từ mục tiêu.
* Continuous Bag-of-Words (CBOW): cố gắng dự đoán từ mục tiêu từ các từ xung quanh.

Sau khi loại bỏ lớp cuối sau quá trình huấn luyện, các mô hình này lấy một từ làm đầu vào và đưa ra một nhúng từ có thể được sử dụng làm đầu vào cho nhiều nhiệm vụ NLP khác nhau. Embedding từ Word2Vec bắt kịp bối cảnh, nếu các từ cụ thể xuất hiện trong các ngữ cảnh tương tự, nhúng của chúng sẽ tương tự nhau.

* + 1. GLoVE:

Tương tự như Word2Vec vì cũng học các nhúng từ, nhưng làm điều đó bằng cách sử dụng các kỹ thuật phân tích ma trận thay vì học nơ-ron. Mô hình GLoVE xây dựng một ma trận dựa trên số lần xuất hiện của các từ.

* 1. Modeling

Sau khi dữ liệu được tiền xử lý, nó được đưa vào một kiến trúc NLP mà mô hình hóa dữ liệu để hoàn thành một loạt các nhiệm vụ.

Các đặc trưng số được trích xuất bằng các kỹ thuật được mô tả ở trên có thể được đưa vào các mô hình khác nhau tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, đối với phân loại, đầu ra từ vector hóa TF-IDF có thể được cung cấp cho Logistic Regression, Naive Bayes, Decision Tree, hoặc SVM.

Deep learning cũng được sử dụng để tạo ra các mô hình ngôn ngữ như vậy. Các mô hình học sâu nhận vào một nhúng từ làm đầu vào và, tại mỗi trạng thái thời gian, trả về phân phối xác suất của từ tiếp theo như xác suất cho mỗi từ trong từ điển. Các pretrained model học cấu trúc của một ngôn ngữ cụ thể bằng cách xử lý một tập văn bản lớn, chẳng hạn như Wikipedia. Sau đó, chúng có thể được fine tuning cho một nhiệm vụ cụ thể. Ví dụ, BERT đã được điều chỉnh tinh chỉnh cho các nhiệm vụ từ kiểm tra sự chính xác đến việc viết tiêu đề.

1. Các kỹ thuật NLP phổ biến:


Hầu hết các nhiệm vụ NLP được đề cập ở trên có thể được mô hình bằng một số kỹ thuật chung. Để hiểu rõ hơn, có thể chia các kỹ thuật này thành hai loại chính: Các phương pháp học máy truyền thống (traditional machine learning) và các phương pháp học sâu (deep learning).

* 1. Các phương pháp học máy truyền thống:

Các phương pháp học máy truyền thống mà nhóm em đang quan tâm để phục vụ cho bài toán là Logistic Regression, Random Forest, Naïve Bayes và SVM.

* 1. Các phương pháp học sâu:
     1. Convolutional Neural Network (CNN)[[12]](#footnote-12):


Ý tưởng sử dụng một CNN [4] để phân loại văn bản được trình bày lần đầu trong bài báo "Convolutional Neural Networks for Sentence Classification"[5] của Yoon Kim. Trực giác trung tâm là coi một tài liệu như một hình ảnh. Tuy nhiên, thay vì pixel, đầu vào là các câu hoặc tài liệu được biểu diễn dưới dạng ma trận các từ.



Hình 5: CNN cho bài toán text classification (Nguồn [[13]](#footnote-13))

* + 1. Recurrent Neural Network (RNN):

Nhiều kỹ thuật cho phân loại văn bản sử dụng học sâu xử lý các từ gần nhau sử dụng n-grams hoặc window (CNN). Chúng có thể nhìn thấy "New York" như một trường hợp duy nhất. Tuy nhiên, chúng không thể nắm bắt ngữ cảnh được cung cấp bởi một chuỗi văn bản cụ thể. Chúng không học cấu trúc tuần tự của dữ liệu, trong đó mỗi từ phụ thuộc vào từ trước đó hoặc từ trong câu trước đó. RNN [6] nhớ thông tin trước đó bằng cách sử dụng các trạng thái ẩn và kết nối nó với nhiệm vụ hiện tại. Các kiến trúc được biết đến như Gated Recurrent Unit (GRU) và long short-term memory (LSTM) là loại RNN được thiết kế để nhớ thông tin trong một khoảng thời gian mở rộng. Hơn nữa, LSTM/GRU hai chiều giữ thông tin ngữ cảnh ở cả hai hướng, điều này hữu ích trong phân loại văn bản. RNN cũng đã được sử dụng để tạo ra chứng minh toán học[[14]](#footnote-14) và dịch ý tưởng của con người[[15]](#footnote-15) thành từ ngữ.



Hình 6: Kiến trúc KNN (Nguồn [[16]](#footnote-16))

* + 1. Transformers[[17]](#footnote-17):

Một kiến trúc mô hình được mô tả lần đầu trong bài báo năm 2017 "Attention Is All You Need" (Vaswani, Shazeer, Parmar, et al.) [7], bỏ qua sự lặp lại và thay vào đó hoàn toàn phụ thuộc vào cơ chế chú ý tự thân để vẽ các phụ thuộc toàn cầu giữa đầu vào và đầu ra. Vì cơ chế này xử lý tất cả các từ cùng một lúc (thay vì một từ một lần) nên giảm tốc độ huấn luyện và chi phí suy luận so với RNNs, đặc biệt khi có thể song song hóa. Kiến trúc transformer đã cách mạng hóa NLP trong những năm gần đây, dẫn đến các mô hình bao gồm BLOOM, Jurassic-X, và Turing-NLG. Nó cũng đã được áp dụng thành công cho nhiều nhiệm vụ khác nhau trong thị giác, bao gồm tạo hình ảnh 3D.



Hình 7: Kiến trúc Encoder – Decoder Transformer(Nguồn [[18]](#footnote-18))

Đã nhắc đến Transformers, nhóm em cũng xin giới thiệu tổng quát về BERT [8] – một mô hình ngôn ngữ được phát triển bởi Google vào năm 2018, sử dụng kiến trúc của Transformer. BERT được huấn luyện để hiểu ngữ cảnh của từ trong câu bằng cách sử dụng một phương pháp gọi là "masked language modeling" (mô hình hóa ngôn ngữ được ẩn đi). BERT có khả năng sinh ra biểu diễn từ vựng được biểu diễn dưới dạng vector có chiều sâu, giúp cải thiện hiểu biết văn bản và hiệu suất của nhiều nhiệm vụ NLP. Đặc biệt, BERT có khả năng "biểu diễn chứng tỏ" (fine-tuning) để điều chỉnh mô hình cho các nhiệm vụ cụ thể, như phân loại văn bản và dịch máy. Ở chương 2 nhóm em sẽ nói kĩ hơn về cách sử dụng BERT trong bài toán cụ thể.

1. Các Framework Python cho NLP:

Natural Language Toolkit [[19]](#footnote-19)(NLTK) là một trong những thư viện NLP đầu tiên được viết bằng Python. Nó cung cấp các giao diện dễ sử dụng cho các tập văn bản và tài nguyên từ vựng như WordNet[[20]](#footnote-20). Nó cũng cung cấp một bộ thư viện xử lý văn bản cho phân loại, gắn thẻ, gốc từ, phân tích cú pháp và luận lý ngữ nghĩa.

spaCy[[21]](#footnote-21) là một trong những thư viện NLP mã nguồn mở linh hoạt nhất. Nó hỗ trợ hơn 66 ngôn ngữ. spaCy cũng cung cấp các vector từ được huấn luyện trước và thực thi nhiều mô hình phổ biến như BERT. spaCy có thể được sử dụng để xây dựng các hệ thống sẵn sàng cho sản xuất cho việc nhận dạng thực thể đã đặt tên, gắn thẻ loại từ, phân tích phụ thuộc, phân đoạn câu, phân loại văn bản, gốc từ, phân tích hình thái học, liên kết thực thể, và nhiều hơn nữa.

ktrain: là một thư viện trong Python được phát triển để giúp việc huấn luyện và triển khai các mô hình học sâu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Thư viện này được xây dựng trên các framework mạnh mẽ như TensorFlow và Keras, và cung cấp các công cụ đơn giản hóa quy trình từ tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình, đánh giá cho đến triển khai.

Thư viện Deep Learning: Các thư viện deep learning phổ biến bao gồm TensorFlow[[22]](#footnote-22) và PyTorch[[23]](#footnote-23), giúp việc tạo ra các mô hình dễ dàng hơn với các tính năng như tự động phân biệt. Các thư viện này là các công cụ phổ biến nhất cho việc phát triển các mô hình NLP.

Hugging Face[[24]](#footnote-24) cung cấp các triển khai và trọng số mã nguồn mở của hơn 135 mô hình hiện đại nhất. Kho lưu trữ cho phép tùy chỉnh và huấn luyện mô hình dễ dàng.

Streamlit[[25]](#footnote-25) là một framework mã nguồn mở mạnh mẽ được thiết kế để giúp các nhà khoa học dữ liệu và lập trình viên xây dựng các ứng dụng web tương tác cho khoa học dữ liệu và machine learning một cách nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng Python. Với khả năng cập nhật thời gian thực, hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ qua các thư viện như Matplotlib và Plotly, và tích hợp trực tiếp với các mô hình machine learning từ TensorFlow, PyTorch, và Scikit-Learn, Streamlit đơn giản hóa quá trình phát triển ứng dụng mà không cần kiến thức về HTML, CSS hay JavaScript. Thêm vào đó, các ứng dụng Streamlit có thể dễ dàng triển khai trên nhiều nền tảng như Streamlit Sharing, Heroku, AWS, và GCP, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi tối đa cho người dùng.

CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÂN LOẠI CẢM XÚC VĂN BẢN BẰNG KỸ THUẬT NLP

1. Giới thiệu bài toán:

Hệ thống phân loại cảm xúc văn bản (Emotion Text Classification) là bài toán mà nhóm em quan tâm đến, với mục tiêu là xác định cảm xúc hoặc tâm trạng của một đoạn văn bản.

Trong emotion text classification, mỗi đoạn văn bản được gán một nhãn cảm xúc tương ứng với trạng thái tâm trạng của tác giả, bao gồm các loại: joy - vui vẻ, sadness - buồn bã, anger - tức giận, fear - sợ hãi, neutral – trung lập. Mục tiêu của bài toán là phát hiện và phân loại cảm xúc chính xác.

Việc hiểu được cảm xúc trong văn bản là rất quan trọng vì nó có thể áp dụng trong nhiều tình huống thực tế, từ dự đoán xu hướng cảm xúc của cộng đồng trên mạng xã hội đến hỗ trợ cho việc phát triển sản phẩm và dịch vụ dựa trên phản hồi của người dùng.

Đường dẫn trình bày code và dataset của nhóm:

* Link Dataset: [Google Drive NLP Dataset](https://drive.google.com/drive/folders/1x9zPpWdfO2pfqZtuOG5PhRyApf9ETLMm?usp=drive_link)
* Link Google Colab (bao gồm tất cả các model): [Google Drive NLP Model Colab](https://drive.google.com/drive/folders/1yB3rFg9UAGv2aHwR7D2-NLQrTLAuwO7L?usp=drive_link)

1. Mô tả tập dữ liệu:

Tập dữ liệu mà nhóm chúng em sử dụng là sự kết hợp của 3 bộ dữ liệu:

* Emotion-stimulus.csv [9]: File dữ liệu này bao gồm 2 cột là Text và Emotion. Cột Emotion của file này chứa các nhãn cảm xúc bao gồm “happy”, “angry”, “fearfull”, “surprised”, “neutral”. Tuy những emotion của bộ này khác so với các emotion trong bài toán của chúng em, nhưng nhóm vẫn tận dụng được những câu/đoạn văn thuộc cột Text, và dựa vào cột Emotion để label lại.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 8: Bộ dữ liệu emotion-stimulus.csv

* Isear.csv [10]: Tương tự bộ dữ liệu trên, isear cũng có 2 cột là Text và Emotion. Cột Emotion bao gồm các cảm xúc: “joy”, “sadness”, “anger”, “fear”, “disgust”, “shame”, “guilt”. Đối với bộ dữ liệu này, nhóm em không lấy quá nhiều câu/văn bản từ cột Text, mà chỉ tham khảo các nhãn cảm xúc là chính.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 9: Bộ dữ liệu isear.csv

* Dailydialog.csv [11]: Bộ dữ liệu này khá là khác so với 2 bộ dữ liệu trên. Đây là một tập hợp các cặp câu hỏi và câu trả lời từ những cuộc trò chuyện hằng ngày, rất gần gũi với chúng ta, và nhóm em cũng đã tận dụng lại những câu/đoạn văn để làm phong phú thêm bộ dữ liệu của bài toán.

Từ ba bộ dữ liệu trên, nhóm chúng em tổng hợp lại và hình thành bộ dữ liệu cân bằng cho bài toán. Bộ dữ liệu bao gồm tập train và tập test với tỉ lệ 70-30, trong đó:

* Tập train: Bao gồm 7936 hàng, tương ứng 7936 câu/đoạn văn. Cột đầu tiên là Emotion, bao gồm 5 nhãn cảm xúc (“joy”, “fear”, “anger”, sadness” và “neutral”) và cột thứ hai là Text, gồm các câu/đoạn văn mà đã được label các emotion tương ứng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 10: Mô tả train dataset

* Tập test: Tương tự tập train. Số lượng bao gồm 3394 hàng, tương ứng 3394 câu/đoạn văn.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Hình 11: Mô tả test dataset

Với bộ dataset trên, mục tiêu của nhóm chúng em là

* **Input:** Một message bất kì, ví dụ: message = “This made my heart melt, thank you for posting this![[26]](#footnote-26)”
* **Ouput:** Cảm xúc tương ứng với message trên → “joy”

1. Thực nghiệm:
   1. Mô hình đề xuất:
      1. Mô hình học máy truyền thống:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model  Đánh giá | Naïve Bayes | LR | Random Forest | Linear SVM |
| Kiến trúc | Là mô hình xác suất dựa trên định lý Bayes với giả định các features độc lập nhau | Là mô hình tuyến tính sử dụng hàm logistic (sigmoid) để dự đoán xác suất của các lớp | Là một tập hợp của nhiều decision trees, được xây dựng trên các mẫu con của dữ liệu và đặc trưng | SVM tìm kiếm các hyperlane để phân tách các lớp trong không gian đặc trưng |
| Ưu điểm | - Tính toán nhanh chóng và tốn ít tài nguyên  - Hoạt động tốt với tập dữ liệu nhỏ  - Dễ dàng triển khai và giải thích | Đơn giản, mạnh, hiệu quả, dễ hiểu | - Độ chính xác cao  - Xử lý được dữ liệu phức tạp  - Giảm thiểu được overfitting | - Hiệu suất tốt  - Ổn định, hiệu quả  - Tối ưu khả năng phân loại |
| Nhược điểm | - Khó áp dụng thực tế, độ chính xác thấp  - Hiệu suất kém nếu các features không chặt chẽ | - Không xử lý tốt các quan hệ phi tuyến  - Cần chuẩn hóa đặc trưng | - Tốc độ chậm  - Khó giải thích hơn các mô hình tuyến tính | - Nhạy cảm với các parameters  - Khó khăn khi gặp dữ liệu lớn  - Thời gian lâu |

* + 1. Mô hình học sâu (pretrained model):

Mô hình LSTM/GRU: Hiệu quả cho việc mô hình hóa các thông tin ngữ cảnh dài hạn trong văn bản, nhưng tốc độ huấn luyện chậm hơn và khó song song hóa.

Mô hình BERT: Mô hình tiên tiến và mạnh mẽ cho các tác vụ NLP, nắm bắt ngữ cảnh phức tạp tốt, nhưng yêu cầu tài nguyên tính toán lớn và thời gian huấn luyện dài.

Đối với 3 mô hình này, nhóm em sẽ giải thích kĩ hơn ở phần dưới.

* 1. Thực nghiệm:
     1. Mô hình học máy truyền thống:

Như đã giới thiệu ở trên, ở phần này chúng em sẽ thử nghiệm 4 mô hình học máy: Naïve Bayes, Random Foress, LR và Linear SVM, áp dụng cho bài toán phân loại cảm xúc văn bản.

Quá trình thực hiện:

Import Dataset → Preprocessing → Representation → Áp dụng model classifiers → Đánh giá mô hình (dựa trên F1 và Confusion Matrix) → Lưu lại model → Test một input khác và mong muốn ouput tương ứng.

* Import các thư viện cần dùng:

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình 12: Import các thư viện cần dùng

* Import Dataset / Mô tả Dataset: sử dụng thư viện pandas để đọc dữ liệu



Hình 13: Đọc dữ liệu

A colorful bars with numbers

Description automatically generated

Hình 14: Visualize dataset

* Preprocessing & tokenization:

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình 15: Preprocessing và tokenization sử dụng thư viện nltk

* Representation: sử dụng kỹ thuật TF-IDF (đã được giải thích ở Chương 1)

A black background with white text

Description automatically generated

Hình 16: Tải bộ tokenizers ‘punkt’ của nltk

A computer screen with white text

Description automatically generated

Hình 17: Thiết lập TF-IDF với các thông số cụ thể

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Hình 18: Áp dụng vectorizer đã học được để chuyển đổi tập train, test thành các vector TF-IDF

* Áp dụng các model classifier và đánh giá dựa trên F1 Score + Confusion Matrix:
  + Naïve Bayes: Tiêu chí đánh giá F1 Score: 67.02

A blue squares with white text

Description automatically generated

Hình 19: Confusion Matrix của mô hình Naïve Bayes

* + Random Forrest: Tiêu chí đánh giá F1 Score: 62.98

A blue squares with white text

Description automatically generated

Hình 20: Confusion Matrix của mô hình Random Forest

* + Logistic Regression: Tiêu chí đánh giá F1 Score: 69.35

A blue squares with white text

Description automatically generated

Hình 21: Confusion Matrix của mô hình LR

* + Linear SVM: Tiêu chí đánh giá F1 Score: 72.71

A blue squares with white text

Description automatically generated

Hình 22: Confusion Matrix của mô hình Linear SVM

* Bảng so sánh model:

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **F1 Score** |
| Naïve Bayes | 67.02 |
| Random Forest | 62.98 |
| LR | 69.35 |
| Linear SVM (**highest)** | 72.71 |

* Lưu lại model Linear SVM để sử dụng đánh giá cho một số message tự thu thập:

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình 23: Tạo pipeline để sử dụng đánh giá và lưu model lại

* Dự đoán một message bất kì để kiểm tra độ chính xác: message truyền vào là “*His eyes met hers, and in that moment, she knew she was deeply in love*.”→ Ouput: “joy” → Đúng với output mong muốn.
  + 1. Mô hình pretrained RNN (LSTM/GRU):

Trước khi đi vào phần code, nhóm em sẽ trình bày cách mà RNN hoạt động, và tại sao lại sử dụng 2 biến thể LSTM và GRU. [12] [13]

RNN được sinh ra để giải quyết các bài toán có dữ liệu tuần tự, và kiến trúc nó khá đơn giản, khả năng liên kết các thành phần có khoảng cách xa trong câu không tốt → Vấn đề của RNN là Bộ nhớ của nó ngắn hạn (short-term memory [14]).

A diagram of a diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 24: Kiến trúc RNN (Nguồn [[27]](#footnote-27))

Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này là do RNN chịu ảnh hưởng bởi việc gradient bị thấp dần trong quá trình learning (vanishing gradient), mà gradient lại là thành phần quan trọng bậc nhất trong việc huấn luyện các model. Vì thế khi giá trị của gradient được tạo bởi các thành phần phía đầu đoạn văn trở nên quá nhỏ, nó sẽ không đóng góp gì cho việc học của model. Vì thế, chúng ta gọi trường hợp này là model "quên" các thành phần đứng đầu đoạn văn: chúng không đóng góp gì cho việc dự đoán các từ ở phía sau.

A black text and red numbers

Description automatically generated with medium confidence

Hình 25: Gradient của RNN bị giảm dần theo thời gian learning (Nguồn [[28]](#footnote-28))

Quan sát vấn đề của RNN, nhóm em nhận thấy kiến trúc này không hề có cơ chế lọc những thông tin không cần thiết. Bộ nhớ của RNN đã có hạn rồi, mà còn lưu tất cả những thông tin không cần thiết ấy thì sẽ dẫn đến quá tải, từ đó quên những dữ liệu xa trong quá khứ (tương tự con người).

Để khắc phục vấn đề mà RNN gặp phải, người ta đã phát triển ra các biến thể khác để khắc phục nhược điểm ấy. Đó là LSTM và GRU

A diagram of a computer

Description automatically generated

Hình 26: Kiến trúc của LSTM và GRU (Nguồn [[29]](#footnote-29))

Như hình 26, có thể thấy trong mỗi module của 2 kiến trúc đều có các cổng (gate) – giúp kiến trúc đánh giá được mức độ quan trọng của thông tin, từ đó đưa ra quyết định giữ lại hay bỏ đi. Nhờ cơ chế này, các thông tin quan trọng có thể được truyền đi rất xa và vẫn có ảnh hướng đáng kể trong tương lai xa.

Nhóm em đưa ra 1 ví dụ: Nhóm đang đi mua một hộp ngũ cốc trên mạng, và muốn đọc review về sản phẩm này trước khi mua để xem nó có thực sự đáng đồng tiền bát gạo hay không.

A blue and white logo

Description automatically generated

Hình 27: Một review nào đó về hộp ngũ cốc

Khi đọc review, não trong tiềm thức đã bỏ qua các từ không mang nhiều ý nghĩa, như trong trường hợp này là this, as,…. Và nếu có ai đó muốn mua ngũ cốc, muốn hỏi ý kiến / review của nhóm em về sản phẩm này, thì chúng em cũng sẽ dựa trên những keyword của review trên ảnh mà chế ra 1 review khác, mang ý nghĩa tương tự, và những từ khác gần như sẽ “tai này qua tai kia” và quên ngay lập tức.

Đó là cơ chế hoạt động của LSTM và GRU: nó chỉ nhớ các thông tin liên quan cho việc dự đoán, các thông tin thừa / không quan trọng sẽ bị bỏ đi.

Như hình 26, ta có thể thấy kiến trúc của LSTM bao gồm 3 cổng:

* Cổng quên (Forget gate): Cổng này quyết định xem thông tin nào trong bộ nhớ hiện tại được giữ và thông tin nào bị bỏ lại. Thông tin đầu vào được cho vào hàm sigmoid[[30]](#footnote-30). Đầu ra của hàm này đóng vai trò là mask để lọc thông tin từ trạng thái cell.

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 28: Mô tả Forget gate của LSTM (Nguồn [[31]](#footnote-31))

* Cổng vào (Input gate): Cổng này dùng để cập nhật bộ nhớ với thông tin mới. Ở đây có xuất hiện 2 hàm sigmoid và hàm tanh[[32]](#footnote-32). Tác dụng của chúng cũng như trên. Output từ hàm sigmoid sẽ có tác dụng lọc thông tin đã qua xử lý từ output hàm tanh.

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 29: Mô tả Input Gate của LSTM (Nguồn [[33]](#footnote-33))

* Nhờ 2 cổng này, ta có thể tính toán được giá trị của trạng thái cell hiện tại, từ đó truyền đi cho các từ phía sau.

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 30: Mô tả quá trình tổng quát mà Forget Gate và Input Gate xử lý (Nguồn [[34]](#footnote-34))

* Cổng ra: Cổng này quyết định output của từ hiện tại là gì. Nó lấy được thông tin từ 2 nguồn: trạng thái cell và input hiện tại. Trạng thái cell sau khi chỉnh sửa sẽ đi qua hàm tanh và input hiện tại thì được đi qua hàm sigmoid. Từ đây ta kết hợp 2 kết quả trên để có được kết quả đầu ra. Chú ý rằng cả kết quả đầu ra và cả trạng thái cell đều được đưa vào bước tiếp theo.

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 31: Mô tả Output Gate (Nguồn [[35]](#footnote-35))

Đó là tổng quan những gì LSTM thực hiện: Lọc bộ nhớ hiện tại, chắt lọc thông tin hiện tại để đưa vào bộ nhớ và kết hợp bộ nhớ, dữ liệu hiện tại để đưa ra output.

Đối với GRU, cơ chế của nó chỉ có 2 cổng để chắt lọc thông tin: cổng reset và cổng update. GRU không có trạng thái cell mà chỉ có output dùng để đưa ra quyết định, mà cũng dùng làm thông tin cho bước tiếp theo.

A diagram of a circuit

Description automatically generated

Hình 32: Mô tả gate của GRU (Nguồn [[36]](#footnote-36))

Do mất đi trạng thái cell, nên tác dụng của 2 cổng trên khá khó để phân biệt rõ ràng, có thể nói là cả 2 cổng đều có tác dụng chắt lọc thông tin từ các đầu vào của cell để đưa ra một output thỏa mãn cả 2 tiêu chí là lưu giữ thông tin quá khứ và có khả năng đưa ra quyết định hiện tại một cách chính xác nhất. Do giảm bớt tính phức tạp nên GRU hoạt động nhanh hơn đôi chút so với LSTM. Về tính hiệu quả thì rất khó để đưa ra kết luận chính xác, nhưng có thể nói mức độ phổ biến LSTM là vượt trội khi so với GRU.

Lý thuyết tổng quát là như vậy, nhóm em sẽ đến phần code (một số phần tương tự với các mô hình học máy truyền thống nhóm em sẽ không đề cập kĩ, mà chỉ ghi theo giai đoạn):

* Import các thư viện cần thiết (Pandas, Numpy, các thư viện DL Keras và công cụ NLTK.
* Đọc dữ liệu tập train và test, làm sạch, tokenizer và chuyển thành các chuỗi số thông qua Tokenizer của Keras.
* Labeling các cảm xúc, chuyển thành dạng one-hot.
* Tạo Embedding Matrix (sử dụng pretrained w2v của wiki):

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 33: Pretrained word vectors của wikipedia

* + Bộ wiki-news-300d-1M mà nhóm em sử dụng là một tập các vector word embeddings được huấn luyện trước bởi FastText[[37]](#footnote-37) (một thư viện của FAIR). Bộ này được huấn luyện trên các bài viết từ Wikipedia, với mỗi từ được ánh xạ thành một vector 300 chiều. Những vector này được huấn luyện trên tập dữ liệu lớn của Wikipedia để nắm bắt được ngữ cảnh mà các từ xuất hiện cùng nhau, nhờ đó có ngữ nghĩa tương tự sẽ có các vector gần nhau trong không gian vector.

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

Hình 34: Đoạn code tạo embedding matrix bằng cách ánh xạ lên bộ pretrained w2v

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Hình 35: Kiểm tra kích thước của embedding matrix

* + Tiếp theo, kiểm tra xem có từ nào mới trong vocabulary không:

A computer screen shot of a computer code

Description automatically generated

Hình 36: Kiểm tra từ mới trong từ điển

* + Kết quả cho thấy có 11442 từ đã có trong wiki vocabulary, và 645 từ mới, tức không có sẵn trong từ điển.
* Tiếp theo, khởi tạo mô hình GRU, với kiến trúc như sau:
  + Tạo mô hình tuần tự với dòng code: model = Sequential()
  + Thêm lớp Embedding: model.add(embedd\_layer), trong đó embedd layer được khởi tạo như ảnh 37

A black screen with white text

Description automatically generated

Hình 37: Sử dụng pretrained w2v để tạo lớp embedding cho mô hình GRU

* + Thêm lớp GRU và lớp Dense (bao gồm lớp fully connected với num\_classes = 5 đầu ra, tương ứng với 5 nhãn cảm xúc của bài toán, activation function là soft max), được mô tả như ảnh 38

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình 38: Xây dựng lớp GRU và lớp Dense

* + Cuối cùng là biên dịch mô hình (với hàm loss là hàm categorical crossentropy[[38]](#footnote-38), thuật toán tối ưu Adam[[39]](#footnote-39) thường dùng trong neural network, sử dụng accuracy làm chỉ số đánh giá mô hình) và tóm tắt lại model

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 39: Compile model và model summary

* Bắt tay vào huấn luyện (train) mô hình thôi. Chúng em sẽ đặt batch\_size = 128 và epochs = 15 (hình 40):

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 40: Quá trình train model

* + Thời gian huấn luyện cho mỗi epoch trung bình khoảng 210 giây, sử dụng GPU T4 của google colab, tổng thời gian khoảng 50-60 phút.
  + Sau epoch 15, giá trị loss = 0.0570, accuracy = 0.9832 đối với tập train; đối với tập validation, loss = 1,5167, accuracy = 0.7177

A graph of a graph with numbers and lines

Description automatically generated with medium confidence

Hình 41: Biểu đồ trực quan accuracy của train và validation qua 15 epochs

A graph of a graph with blue line and white text

Description automatically generated

Hình 42: Biểu đồ trực quan loss của train và validation qua 15 epochs

* Cuối cùng, ta đánh giá mô hình GRU dựa trên 2 tiêu chí: độ chính xác accuracy và confusion matrix:
  + Đối với tiêu chí độ chính xác accuracy, mô hình đạt được 71.77%
  + Confusion matrix được mô tả như hình 43:

A blue and white grid with white text

Description automatically generated

Hình 43: Confusion Matrix của mô hình GRU

* Lưu model: model.save(‘model/LSTM\_w2v.h5’)
* Thử nghiệm mô hình cho một câu message bất kì.

A computer screen shot of a program

Description automatically generated

Hình 44: Thử nghiệm model GRU với message bất kì

* Đối với message = ‘delivery was hour late and my pizza was cold!’, kết quả là anger (0.28 giây) → Đúng với output mong muốn.
  + 1. Mô hình pretrained BERT:

Đây là phần chính mà nhóm em nghiên cứu – transfer learning pretrained model BERT. Trước khi đi vào phần thực hành, nhóm em sẽ tìm hiểu cách hoạt động của BERT. [15] [16]

Như đã giới thiệu ở Chương 1, BERT sử dụng kiến trúc Encoder – Decoder của Transformer. Tại thời điểm công bố paper “BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding[[40]](#footnote-40)”, BERT đã nhanh chóng trở nên “bá đạo” trong mảng NLP bởi những cải tiến chưa từng có ở những model trước đó (tăng độ chính xác, GLUE score,…). Vậy BERT có gì mà lại vượt trội hơn so với các mô hình khác? → Lý do chính là bởi nó có thêm context embedding vào các vector embedding. Context (ngữ cảnh) là một thứ rất quan trọng trong language. Với các ngữ cảnh khác nhau thì các từ trong câu được hiểu theo ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, và các LM trước đây nếu bỏ qua ngữ cảnh của câu thì khó có thể đạt được chất lượng tốt (tiêu biểu như RNN). Nhóm em sẽ đưa ra 2 trường hợp cho thấy ngữ cảnh ảnh hưởng thế nào đến embedding:

Trường hợp 1: Embedding không ngữ cảnh. Ví dụ ta có 2 câu:


* + Some apple are on the table.
  + In 2001, Apple changed course with three announcements.
* Rõ ràng 2 từ **apple** ở đây mang nghĩa khác nhau, một mặt là trái táo, mặt khác là một công ty công nghệ. Nhưng với việc embedding không ngữ cảnh thì cả 2 từ này sẽ đều ánh xạ thành chung 1 vector word embedding → ảnh hưởng đến bài toán.

Trường hợp 2: Embedding có ngữ cảnh 1 chiều (tiêu biểu là RNN, chiều từ trái sang phải). Ví dụ về một bài toán dự đoán từ đã được masking:

* + Câu gốc: “Hôm nay Nam đưa bạn gái đi chơi”
  + Câu được mask: “Hôm nay Nam đưa **[mask]** đi chơi” (từ “bạn gái” được mask)
* Với yêu câù thì mô hình cần đưa ra dự đoán là “bạn gái” vào mask. Nhưng do nó chỉ training 1 chiều từ trái sang phải, nên nó chỉ dựa vào những từ bên trái để đoán. Ở đây, các từ bên trái là “Hôm nay Nam đưa”, thì mô hình chỉ việc ráp các từ vào sao cho có nghĩa (“tiền”, “hàng”, “đồ vật”,…) với những từ ở trước, mà không quan tâm đến từ đằng sau (“đi chơi”).

→ Mô hình BERT sẽ giải quyết vấn đề này. Tên của mô hình cũng đã đề cập đến vấn đề này (bidirectional – 2 chiều). Tóm lại, BERT sẽ đưa ra dự đoán dựa trên ngữ cảnh của cả những từ ở bên trái lẫn bên phải. Vậy kiến trúc của BERT ra sao mà hay vậy?

Nhóm em đã cung cấp kiến trúc của Transformer ở hình 7, bao gồm Encoder và Decoder, và BERT chính là sử dụng kiến trúc ấy. Tuy nhiên BERT chỉ sử dụng phần Encoder thôi




Hình 45: BERT sử dụng Encoder (Nguồn [[41]](#footnote-41))

BERT được train đồng thời 2 task: đầu tiên là Masked LM (Dự đoán từ thiếu trong câu) và Next Sentence Prediction (dự đoán câu tiếp theo của câu hiện tại). Hai task này được train đồng thời và loss tổng sẽ kết hợp loss của cả 2, và model sẽ cố gắng minimize loss tổng. Chi tiết như sau:

Masked LM: với task này, ta sẽ mask đi tầm 15% số từ trong câu và đưa vào model. Nhiệm vụ là sẽ train để model predict ra các từ bị che đó dựa vào các từ còn lại, cụ thể:

* Thêm 1 lớp classification lên trên encoder output
* Đưa các vector trong encoder output về vector bằng kích thước của vocab, sau đó sofmax để chọn ra từ tương ứng tại mỗi vị trí trong câu
* Loss sẽ được tính tại vị trí masked và bỏ qua các vị trí khác.



Hình 46: Quá trình train mô hình cho task masked LM (Nguồn [[42]](#footnote-42))


Task thứ 2 là NSP, model sẽ được feed cho một cặp câu và nhiệm vụ là dự đoán xem câu thứ 2 có đúng là câu đi sau câu đầu tiên không (output là 1 nếu đúng, và 0 nếu ngược lại). Trong quá trình train, chọn 50% mẫu là Positive (output là 1), 50% là Negative (các câu được ghép linh tinh, output là 0). Cụ thể như sau:

* Đầu tiên, ghép 2 câu vào nhau và thêm 1 số token đặc biệt để phân tách câu. Token [CLS] thêm vào đầu câu thứ nhất, token [SEP] thêm vào cuối mỗi câu. Ví dụ ghép 2 câu “Hôm nay em đi học” và “Học ở trường rất hay” thì sẽ thành “[CLS] Hôm nay em đi học [SEP] Học ở trường rất vui [SEP]”.



*Hình 47: Các bước tạo input (Nguồn [[43]](#footnote-43))*

* Tiếp theo, mỗi token trong câu sẽ được cộng thêm 1 vector Sentence Embedding (đơn giản là đánh dấu xem từ đó thuộc câu thứ nhất hay thứ hai). Ví dụ nếu thuộc câu thứ 1 thì cộng thêm 1 vector toàn 0 (size bằng word embedding), còn nếu thuộc câu thứ 2 thì cộng thêm một vector toàn số 1.
* Sau đó các từ trong câu đã ghép sẽ được thêm vector Positional Encoding vào để đánh dấu vị trí từng từ trong câu đã ghép.
* Tiếp tục đưa chuỗi sau bước 3 vào network.
* Lấy encoder output tại vị trí token [CLS] được transform sang một vector có 2 phần từ [c1 c2].
* Cuối cùng là tính softmax trên vector đó và output ra probality của 2 class: Đi sau và Không đi sau (lấy argmax để thể hiện câu thứ 2 là đi sau hay không đi sau câu đầu tiên).



Hình 48: Mô tả cách lấy output (Nguồn [[44]](#footnote-44))

Đó là các bước để tạo ra pretrained model BERT.

Mô hình pretrained BERT có hai dạng tổng quát:

* Mô hình BERT Base: Kiến trúc mạng NN chứa 12 lớp, 110 triệu tham số.
* Mô hình BERT Large: kiến trúc mạng NN chứa 24 lớp, 340 triệu tham số.

Cả hai đều được huấn luyện từ BooksCorpus[[45]](#footnote-45) với 800 triệu từ, và một phiên bản của Wikipedia tiếng Anh[[46]](#footnote-46) với 2,500 triệu từ.

Đó chính là giới thiệu tổng quát về BERT. Tiếp theo là phần thực hành [17] của nhóm em (một số bước đơn giản nhóm em sẽ không giải thích chi tiết mà chỉ đề cập đến trong quá trình thực hành)

* Import các thư viện cần thiết.
* Đọc tập train và test.

A black background with white text

Description automatically generated

Hình 49: Đọc tập train và test

* Gộp tập train và test thành dataframe (df) để tiền xử lý và kiểm tra số lượng từ trong câu

A screenshot of a text

Description automatically generated

Hình 50: Mô tả dataframe

A graph of a graph

Description automatically generated

Hình 51: Biểu đồ phân bố số lượng từ trong các văn bản trong dataset

* Tạo map encoding các emotion label.

A computer screen with text and symbols

Description automatically generated

Hình 51: Map encoding emotion labels

* Dựa trên map encoding, thêm 1 cột label gồm các giá trị tương ứng với emotion.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 52: Thêm cột label tương ứng

* Sử dụng thư viện Transformers của Hugging Face để tạo tokenizer cho model bert-base-uncased (Tokenizer có nhiệm vụ chuyển đổi các câu văn bản thành chuỗi token được Bert hiểu, bao gồm việc chia các từ thành các token, thêm token đặc biệt cho đầu vào, và thêm các token padding nếu cần thiết) và để tải pretrained model bert-base-uncased.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 53: Tải tokenizer và pretrained model bert

* Tiến hành quá trình text tokenization:

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình 54: Text tokenization

* + *text=train\_data.Text.tolist()* và *text=test\_data.Text.tolist()*: Chuyển đổi cột Text của dataframe thành danh sách các chuỗi văn bản để tokenizer có thể xử lý.
  + *add\_special\_tokens=True*: Thêm các token đặc biệt ([CLS] và [SEP]) cần thiết cho mô hình BERT.
  + *return\_tensors='tf'*: Trả về kết quả dưới dạng tensor của TensorFlow, thích hợp cho việc sử dụng với các mô hình TensorFlow.
  + *max\_length=max\_len*: Thiết lập độ dài tối đa của chuỗi token (ở đây là 350).
  + *padding='max\_length'*: Đệm thêm các token đặc biệt để các chuỗi có độ dài bằng max\_length. Điều này đảm bảo rằng tất cả các chuỗi đầu vào có cùng độ dài, cần thiết cho việc xử lý bằng BERT.
  + *truncation=True*: Cắt bớt các chuỗi dài hơn max\_length.
  + *return\_token\_type\_ids=False*: Không trả về các token type ids. Token type ids thường được sử dụng trong các tác vụ như phân loại câu đôi (sentence pair classification), nhưng không cần thiết trong bài toán này.
  + *return\_attention\_mask=True*: Trả về attention masks, là một tensor chỉ ra các vị trí của các token thực sự (không phải padding) trong chuỗi. Điều này giúp mô hình BERT phân biệt giữa các token thực và các token được đệm.
  + *verbose=True*: Bật chế độ ghi nhật ký chi tiết để hiển thị thêm thông tin trong quá trình mã hóa.
* Xây dựng kiến trúc cho mô hình:
  + Định nghĩa đầu vào cho mô hình:
    - ***input\_ids***: một tensor đầu vào có hình dạng (max\_len,), nơi max\_len = 350 là độ dài tối đa của chuỗi token. Tensor này chứa các token ID của văn bản.
    - ***attention\_mask***: một tensor đầu vào khác có cùng hình dạng (max\_len,), tensor này chứa các giá trị 1 cho các token thực sự và 0 cho các token padding.



Hình 55: Đầu vào cho mô hình

* + Tạo mô hình mạng neural cho tác vụ phân tích cảm xúc văn bản
    - ***embeddings = bert\_model (input\_ids, attention\_mask = attention\_mask) [0]***: đầu tiên, sử dụng mô hình bert để mã hóa các token đầu vào (input\_ids) và áp dụng attention mask (attention\_mask), kết quả trả về là embeddings của các token, ta chỉ quan tâm đến phần đầu tiên của kết quả.
    - ***output = GlobalMaxPool1D() (embeddings)***: sau khi có được embeddings của các token, ta sử dụng lớp GlobalMaxPool1D để trích xuất đặc trưng toàn cục từ các embedding, giúp giảm chiều dữ liệu và tóm tắt thông tin quan trọng từ toàn bộ văn bản.
    - ***output = Dense(units=128, activation='relu')(output)***: lớp Dense này có 128 nốt với activation function là ReLU, tạo ra một biểu diễn phi tuyến của đặc trưng đã được trích xuất từ văn bản.
    - ***output = Dropout(0.1)(output)***: dropout để ngẫu nhiên bỏ qua 10% các neuron trong quá trình huấn luyện, giúp tránh overfitting.
    - ***output = Dense(units=64, activation='relu')(output)***: lớp Dense tiếp theo có 64 nốt và hàm kích hoạt là ReLU, tương tự như lớp Dense trước đó.
    - ***output = Dense(units=32, activation='relu')(output)***: lớp Dense khác với 32 nốt và hàm kích hoạt ReLU.
    - ***y = Dense(units=5, activation='softmax')(output)***: cuối cùng, là một lớp Dense với 5 nốt, tương ứng 5 cảm xúc và hàm kích hoạt softmax. Lớp này sẽ đưa ra xác suất dự đoán cho mỗi lớp cảm xúc.

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

Hình 56: Quá trình xây dựng neural cho bài toán

* Tạo mô hình:

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

Hình 57: Tạo mô hình

* Sử dụng thuật toán tối ưu Adam[[47]](#footnote-47) và loss function cho bài toán phân loại nhiều lớp là categorical crossentropy.

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Hình 58: Biên dịch mô hình

* Bảng tóm tắt lại mô hình

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 59: Model summary

* Huấn luyện mô hình: sử dụng ‘fit’ để huấn luyện mô hình trên dữ liệu đã chuẩn bị, sử dụng validation data để theo dõi hiệu suất.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 60: Quá trình huấn luyện / fine tuning bert

* Sử dụng GPU T4 của Google Colab để train. Với 10 epoch và batch size 16, thời gian để train là 2h03m, trung bình mỗi epoch mất 12 phút.
* Phân tích quá trình train dựa vào 2 chỉ số là loss và accuracy (hình 61,62):

A graph showing the loss of a graph

Description automatically generated

Hình 61: Biến thiên của Loss trong quá trình training

A graph with a line

Description automatically generated

Hình 62: Biến thiên của accuracy trong quá trình training

* Biểu đồ heatmap cho confusion matrix:

A blue squares with white text

Description automatically generated

Hình 63: Confusion matrix

* Lưu lại kết quả: **model.save("emotion\_detector", save\_format='tf')**
* Dự đoán cho 1 message bất kì:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 64: Kết quả dự đoán message

* Đối với message = ‘I feel really happy today’, kết quả là joy (0.98 giây) → Đúng với output mong muốn.

1. Kết quả:

Bảng Benchmark so sánh các mô hình:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Model** | | **Accuracy** |
| Traditional Model | Naïve Bayes | 67.02% |
| Random Forest | 62.98% |
| Logistic Regression | 69.35% |
| SVM | 72.71% |
| LSM / GRU + w2v\_wiki | | 71.77% |
| Finetuned pretrained BERT model | | 82.41% |

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

1. Những kết quả đạt được

Thông qua quá trình nghiên cứu NLP áp dụng cho bài toán phân loại cảm xúc văn bản, nhóm em không chỉ có cơ hội thực nghiệm lại các mô hình học máy cơ bản, mà còn được tiếp cận được những mô hình học sâu, chuyên dụng trong mảng xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Hai mô hình mà chúng em dành thời gian tìm hiểu nhiều nhất là LSTM / GRU, và BERT. Nhóm em đã hiểu hơn về cách hoạt động của LSTM / GRU, kiến trúc của mô hình, và các hạn chế mà mô hình đang gặp phải. Và đặc biệt đối với mô hình BERT, nhóm đã hiểu được kiến trúc encode của BERT, cùng với đó là biết cách fine tune pretrained model dựa theo yêu cầu của bài toán, mà cụ thể ở đây là phân loại cảm xúc.

1. Những hạn chế

Nhóm còn nhiều hạn chế về mặt kiến thức, nên chưa tìm hiểu kĩ để can thiệp quá sâu vào mô hình. Đồng thời tiếng Anh cũng là một bước cản, vì những tài liệu của mô hình này đa số được viết bằng tiếng Anh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] <https://www.deeplearning.ai/resources/natural-language-processing/>

[2] <https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing?ref=200lab.io>

[3] <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>

[4] <https://arxiv.org/abs/1511.08458>

[5] <https://aclanthology.org/D14-1181/>

[6] <https://arxiv.org/abs/1808.03314>

[7] <https://arxiv.org/pdf/1706.03762>

[8] <https://arxiv.org/abs/1810.04805>

[9] <https://www.site.uottawa.ca/~diana/resources/emotion_stimulus_data/>

[10] <http://www.affective-sciences.org/index.php/download_file/view/395/296/>

[11] <http://yanran.li/dailydialog.html>

[12] <https://towardsdatascience.com/illustrated-guide-to-lstms-and-gru-s-a-step-by-step-explanation-44e9eb85bf21>

[13] <https://youtu.be/8HyCNIVRbSU>

[14] <https://arxiv.org/abs/1808.03314>

[15] <https://www.miai.vn/2020/12/14/bert-series-chuong-1-bert-la-cai-chi-chi/>

[16] <https://phamdinhkhanh.github.io/2020/05/23/BERTModel.html>

[17] <https://arxiv.org/pdf/1905.05583>

ĐẠI HỌC HUẾ

**KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**

🙠🙟🕮🙝🙢

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN/TIỂU LUẬN/BÀI TẬP LỚN**

**Học kỳ II, năm học 2022 - 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cán bộ chấm thi 1** | **Cán bộ chấm thi 2** |
| **Nhận xét:**                    **Điểm đánh giá của CBCT1:**  Bằng số:  Bằng chữ: | **Nhận xét:**                    **Điểm đánh giá của CBCT2:**  Bằng số:  Bằng chữ: |

Điểm kết luận:

Bằng số:

Bằng chữ:

*Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2023*

|  |  |
| --- | --- |
| **Cán bộ chấm thi 1**  *(Ký và ghi rõ họ và tên)* | **Cán bộ chấm thi 2**  *(Ký và ghi rõ họ và tên)* |

1. [NLP Model Spots Signs of Mental Illness in Facebook Posts (deeplearning.ai)](https://www.deeplearning.ai/the-batch/online-clues-to-mental-illness/?_gl=1*7sfonl*_ga*MTIzNjAwNjA5NS4xNzE1OTIzMDA0*_ga_PZF1GBS1R1*MTcxNjQzMjUxNC4yLjEuMTcxNjQzMzc0NS4zMS4wLjA.) [↑](#footnote-ref-1)
2. [https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/1\*j\_ewcyZlv1D3S1XPQY2zqQ.jpeg](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/1*j_ewcyZlv1D3S1XPQY2zqQ.jpeg) [↑](#footnote-ref-2)
3. [Gamers Can Mute Offensive Language With AI (deeplearning.ai)](https://www.deeplearning.ai/the-batch/news-haters-gonna-mute/?_gl=1*1s1o3rk*_ga*MTIzNjAwNjA5NS4xNzE1OTIzMDA0*_ga_PZF1GBS1R1*MTcxNjQzMjUxNC4yLjEuMTcxNjQzMzYzOS41OS4wLjA.) [↑](#footnote-ref-3)
4. [How Facebook Built a Hate Speech Detector (deeplearning.ai)](https://www.deeplearning.ai/the-batch/outing-hidden-hatred/?_gl=1*tdj1or*_ga*MTIzNjAwNjA5NS4xNzE1OTIzMDA0*_ga_PZF1GBS1R1*MTcxNjQzMjUxNC4yLjEuMTcxNjQzMzY2My4zNS4wLjA.) [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://ai.googleblog.com/2020/06/recent-advances-in-google-translate.html> [↑](#footnote-ref-5)
6. [Microsoft Editor checks grammar and more in documents, mail, and the web - Microsoft Support](https://support.microsoft.com/en-us/office/microsoft-editor-checks-grammar-and-more-in-documents-mail-and-the-web-91ecbe1b-d021-4e9e-a82e-abc4cd7163d7) [↑](#footnote-ref-6)
7. [NLP Transformer Technique for More Efficient Token Usage (deeplearning.ai)](https://www.deeplearning.ai/the-batch/sharper-attention/?_gl=1*1si77ig*_ga*MTIzNjAwNjA5NS4xNzE1OTIzMDA0*_ga_PZF1GBS1R1*MTcxNjQzMjUxNC4yLjEuMTcxNjQzNDM4Ni4yNC4wLjA.) [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://medium.com/@annie_/nlp-how-machine-understands-human-language-009ec4000a66> [↑](#footnote-ref-8)
9. [https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/0\*51VfuQWg--FqJRQP.png](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:720/format:webp/0*51VfuQWg--FqJRQP.png) [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTsFv-6Jh9XBeu2I14M5WIoOQ2SJmJEpq-JcgHYX02oC02eJYvg> [↑](#footnote-ref-10)
11. [How to Keep Up with a Fast-Changing Industry (deeplearning.ai)](https://www.deeplearning.ai/the-batch/how-to-keep-up-in-a-changing-field/) [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/05/convolutional-neural-networks-cnn/> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKsboIlcya0eEfM6oIhCnLFElv8Xi33jIIMSghGwixhdg1LauF> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://www.deeplearning.ai/the-batch/the-proof-is-in-the-network/> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://www.deeplearning.ai/the-batch/listening-to-the-brain-2/> [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRvHQaMAObXk1nalhRhTKDNezjJFLxyiueK-mgKNWXH-z7rOIkU> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://www.deeplearning.ai/the-batch/transformer-takeover/> [↑](#footnote-ref-17)
18. [https://miro.medium.com/v2/resize:fit:2880/1\*BHzGVskWGS\_3jEcYYi6miQ.png](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:2880/1*BHzGVskWGS_3jEcYYi6miQ.png) [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.nltk.org/> [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://www.deeplearning.ai/the-batch/tiny-images-outsized-biases/> [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://spacy.io/> [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.tensorflow.org/> [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://pytorch.org/> [↑](#footnote-ref-23)
24. <https://huggingface.co/> [↑](#footnote-ref-24)
25. [Streamlit • A faster way to build and share data apps](https://streamlit.io/) [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://www.reddit.com/r/thisismylifenow/comments/diez85/comment/f3vow1k/?utm_source=share&utm_medium=web3x&utm_name=web3xcss&utm_term=1&utm_content=share_button> [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSEfQ4RUsp9KF-vgKuon8J2bvq4hKRtUFTt2XSGCP3m3WDwyyfP> [↑](#footnote-ref-27)
28. [https://miro.medium.com/max/1400/1\*PYiQa\_bNzM8ugYz\_D1yvgw.png](https://miro.medium.com/max/1400/1*PYiQa_bNzM8ugYz_D1yvgw.png) [↑](#footnote-ref-28)
29. [https://miro.medium.com/max/1400/1\*yBXV9o5q7L\_CvY7quJt3WQ.png](https://miro.medium.com/max/1400/1*yBXV9o5q7L_CvY7quJt3WQ.png) [↑](#footnote-ref-29)
30. <https://en.wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function> [↑](#footnote-ref-30)
31. [https://miro.medium.com/v2/format:webp/1\*GjehOa513\_BgpDDP6Vkw2Q.gif](https://miro.medium.com/v2/format:webp/1*GjehOa513_BgpDDP6Vkw2Q.gif) [↑](#footnote-ref-31)
32. <https://www.cuemath.com/trigonometry/tanh/> [↑](#footnote-ref-32)
33. [https://miro.medium.com/v2/format:webp/1\*TTmYy7Sy8uUXxUXfzmoKbA.gif](https://miro.medium.com/v2/format:webp/1*TTmYy7Sy8uUXxUXfzmoKbA.gif) [↑](#footnote-ref-33)
34. [https://miro.medium.com/v2/format:webp/1\*S0rXIeO\_VoUVOyrYHckUWg.gif](https://miro.medium.com/v2/format:webp/1*S0rXIeO_VoUVOyrYHckUWg.gif) [↑](#footnote-ref-34)
35. [https://miro.medium.com/v2/format:webp/1\*VOXRGhOShoWWks6ouoDN3Q.gif](https://miro.medium.com/v2/format:webp/1*VOXRGhOShoWWks6ouoDN3Q.gif) [↑](#footnote-ref-35)
36. [https://miro.medium.com/v2/format:webp/1\*jhi5uOm9PvZfmxvfaCektw.png](https://miro.medium.com/v2/format:webp/1*jhi5uOm9PvZfmxvfaCektw.png) [↑](#footnote-ref-36)
37. <https://fasttext.cc/docs/en/english-vectors.html> [↑](#footnote-ref-37)
38. <https://gombru.github.io/2018/05/23/cross_entropy_loss/> [↑](#footnote-ref-38)
39. <https://viblo.asia/p/thuat-toan-toi-uu-adam-aWj53k8Q56m> [↑](#footnote-ref-39)
40. <https://arxiv.org/abs/1810.04805> [↑](#footnote-ref-40)
41. [2bd0ba1c4fb80fe4d771f555168c9ff0.png (438×367) (habrastorage.org)](https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/2bd/0ba/1c4/2bd0ba1c4fb80fe4d771f555168c9ff0.png) [↑](#footnote-ref-41)
42. <https://github.com/thangnch/photo2/blob/main/bert01.png?raw=true> [↑](#footnote-ref-42)
43. [https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0\*m\_kXt3uqZH9e7H4w.png](https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0*m_kXt3uqZH9e7H4w.png) [↑](#footnote-ref-43)
44. <https://cdn-contents.anymindgroup.com/corporate/wp-uploads/2021/09/22102605/blog_BERT.png> [↑](#footnote-ref-44)
45. <https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=BooksCorpus&action=edit&redlink=1> [↑](#footnote-ref-45)
46. <https://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia_ti%E1%BA%BFng_Anh> [↑](#footnote-ref-46)
47. [What is Adam Optimizer? - Analytics Vidhya](https://www.analyticsvidhya.com/blog/2023/09/what-is-adam-optimizer/#:~:text=The%20Adam%20optimizer%2C%20short%20for,Stochastic%20Gradient%20Descent%20with%20momentum.) [↑](#footnote-ref-47)