

TÜBİTAK–****2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI****

**Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin özgün değeri, yöntemi, yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.**

****ARAŞTIRMA ÖNERİSİ**** FORMU

2024 Yılı

1.Dönem Başvurusu

**A. GENEL BİLGİLER**

|  |
| --- |
| **Başvuru Sahibinin Adı Soyadı:** Ahmed Salih , Muhammed Osman , Hasan Sahvan |
| **Araştırma Önerisinin Başlığı:** Dudak Hareketlerinden Metin Çıkarma |
| **Danışmanın Adı Soyadı:** Doç. Dr.FATİH ÖZYURT |
| **Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:** Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yazılım Mühendisliği |

**ÖZET**

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) özgün değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

|  |
| --- |
| **Özet**  Bu çalışma, yalnızca görsel verilere dayalı olarak dudak hareketlerinden metin çıkarımı yapmayı amaçlamaktadır. Projede, dudak hareketlerinden gelen görsel verilerin analizi ve bu verilere dayalı olarak konuşma metni oluşturulması hedeflenmektedir. Önerilen sistemde Vision Transformer (ViT) ve GPT tabanlı dil modeli gibi güncel derin öğrenme yaklaşımları kullanılacaktır. Araştırma kapsamında, dudak hareketlerinden oluşan büyük bir veri seti toplanacak ve bu veri seti üzerinde derin öğrenme modelleri eğitilecektir. Çalışma, dudak okuma teknolojisinin geliştirilmesine katkı sunmayı, özellikle işitme engelli bireyler ve güvenlik uygulamaları gibi alanlarda kullanılabilir çözümler üretmeyi hedeflemektedir. Araştırma sonunda, konuşmanın metin olarak çıkarılmasında başarı oranı Karakter Hata Oranı (CER) ve Kelime Hata Oranı (WER) metrikleri kullanılarak değerlendirilecektir. Elde edilen bulgular, görsel verilere dayalı konuşma metni çıkarımında kullanılan yeni yöntemlerin etkinliğini ortaya koyacaktır [1]. |
| **Anahtar Kelimeler:** Dudak okuma, Vision Transformer, GPT, derin öğrenme, metin çıkarımı |

1. **ÖZGÜN DEĞER**

**1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi**

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı ve sınırları ile önemi literatürün eleştirel bir değerlendirmesinin yanı sıra nitel veya nicel verilerle açıklanır.

Özgün değer yazılırken araştırma önerisinin bilimsel değeri, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim veya teknoloji alan(lar)ına kavramsal, kuramsal ve/veya metodolojik olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı literatüre atıf yapılarak açıklanır.

Önerilen çalışmanın araştırma sorusu ve varsa hipotezi veya ele aldığı problem(ler)i açık bir şekilde ortaya konulur.

|  |
| --- |
| **Kapsam ve Sınırlar**  Bu araştırma, yapay zekâ ve bilgisayarla görme teknolojilerinin birleşimi ile yalnızca dudak hareketlerinden metin çıkarımı gerçekleştirebilen yenilikçi bir model sunmayı hedeflemektedir. Literatürde dudak hareketlerinin analizi üzerine yapılan çalışmaların çoğunluğu ses desteğiyle eş zamanlı çalışan modellerden oluşmaktadır [2]  . Ancak, bu projede ses verisinin tamamen dışlandığı bir ortamda, yalnızca görsel girdilere dayalı bir yapının oluşturulması, literatüre hem teorik hem de pratik bir katkı sunmaktadır. Özellikle, Vision Transformer (ViT) gibi derin öğrenme mimarilerinin görsel analizdeki gücünü ve GPT gibi doğal dil işleme modellerinin dil üretimindeki başarısını bir araya getirerek, dudak okuma süreçlerinde daha önce görülmemiş bir entegrasyon yapılacaktır.  Bu tür bir çözüm, birçok senaryo için hayati öneme sahiptir. Örneğin, güvenlik kameralarıyla sessiz ortamların izlenmesi, işitme engellilerin günlük iletişimlerini kolaylaştıracak araçların geliştirilmesi ya da askeri operasyonlarda radyo sessizliğini korurken iletişim sağlanması gibi durumlar, bu teknolojinin kullanım potansiyelini ortaya koymaktadır[3]. Ek olarak, ses kaydı yapılamayan yüksek hassasiyetli toplantılar veya mahremiyetin kritik olduğu ortamlar için dudak okuma tabanlı yazılıma olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  Literatürdeki mevcut çözümler genellikle, dudak hareketlerinden metin çıkarımı yerine dudak hareketlerini anlamlandırmaya odaklanmaktadır[4]. Ses destekli modellerde dudak hareketleri, ses bilgisiyle eşleştirilerek analiz edilirken, bu yaklaşımın görsel girdi dışındaki tüm kaynakları devre dışı bırakması, yöntemin uygulama alanını genişletmektedir. Bu bağlamda, bu araştırma hem teorik çerçevede hem de pratik uygulamalarda bir paradigma değişikliği yaratma potansiyeline sahiptir[5].  Araştırmanın yenilikçi yönlerinden biri de, görsel analiz ve dil modelleme aşamalarında kullanılan metodolojilerin birbirini tamamlayıcı nitelikte olmasıdır[6]. Vision Transformer, görsel girdilerden zengin özellikler çıkarırken, GPT tabanlı dil modeli, bu özellikleri anlamlı metinlere dönüştürmektedir. Böylelikle, modelin karakter hata oranı (CER) ve kelime hata oranı (WER) gibi metriklerde yüksek doğruluk sağlaması hedeflenmektedir. Ayrıca, veri setinde çeşitlilik sağlayarak farklı yüz şekilleri, aksanlar ve dudak yapılarının modele dahil edilmesiyle genelleme kabiliyeti artırılacaktır[7].  Araştırma sorusu ise, "Yalnızca dudak hareketlerinden metin çıkarımı yapabilen bir yapay zeka modeli, mevcut yöntemlere kıyasla daha etkili ve doğru çalışabilir mi?" şeklindedir. Bu bağlamda hipotez, görsel tabanlı ViT ve dil tabanlı GPT modellerinin entegre kullanımının, yalnızca görsel verilere dayalı dudak okuma alanında devrimsel bir etki yaratacağıdır[8]. |

* 1. **Amaç ve Hedefler**

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve araştırma süresince ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

|  |
| --- |
| ****Amaç**** Bu araştırmanın temel amacı, tamamen görsel verilere dayalı olarak dudak hareketlerinden metin çıkarımı yapabilecek bir yapay zeka modeli geliştirmektir. Özellikle sessiz ortamlarda iletişim kurulması gereken durumlar, işitme engelli bireylerin ihtiyaçları ve güvenlik alanında kullanılabilecek bir sistem tasarlamak, bu araştırmanın önemli hedeflerindendir. Ayrıca, bu sistemin, mevcut yöntemlerden farklı olarak ses bilgisi gereksinimini ortadan kaldırarak, görsel veri odaklı bir yaklaşım sunması hedeflenmektedir [9].  Araştırmanın teorik amacı, Vision Transformer (ViT) ve GPT tabanlı bir sistemin birlikte kullanımıyla dudak okuma sürecinde yeni bir metodoloji geliştirmektir. Bu sayede, görsel veriyle dil üretimi arasındaki bağı güçlendiren bir model oluşturularak, yapay zekâ alanında yenilikçi bir çözüm önerisi sunulacaktır [10]. Uygulamalı olarak ise, modelin, yüksek doğruluk oranlarına ulaşması ve gerçek dünya uygulamalarında kullanılabilir olması amaçlanmaktadır [11]. ****Hedefler****  1. **Dudak Bölgesi Tespiti ve Ön İşleme:** İlk aşamada, video verilerinden dudak hareketlerini temsil eden görsellerin çıkarılması sağlanacaktır. Bunun için OpenCV ve Mediapipe gibi araçlarla dudak bölgelerinin tespit edilmesi ve ön işleme süreçlerinin optimize edilmesi hedeflenmektedir. Bu adım, verinin model için daha anlamlı hale getirilmesini sağlayacaktır [12]. 2. **Görsel Özellik Çıkarımı:** Vision Transformer tabanlı bir model tasarlanarak, dudak hareketlerinin görsellerinden zengin özellikler çıkarılması hedeflenmektedir. Bu aşamada, modelin dudak hareketlerini doğru bir şekilde öğrenmesi ve özellik çıkarımı yapması sağlanacaktır [13]. 3. **Dil Modeli Entegrasyonu:** Dil modeli olarak GPT’nin entegre edilmesi ve görsel girdilerden anlamlı metinlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu entegrasyon, dilsel bağlamın korunarak metin üretiminin daha doğru bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır [14]. 4. **Model Performansının Değerlendirilmesi:** Modelin çıktıları, karakter hata oranı (CER) ve kelime hata oranı (WER) gibi metriklerle değerlendirilecektir. Modelin başarısı, bu metriklerde düşük oranlara ulaşması ile ölçülecektir [15]. 5. **Gerçek Dünya Senaryolarında Test:** Modelin, işitme engelli bireyler, güvenlik uygulamaları ve sessiz iletişim gereksinimi olan diğer alanlarda kullanılabilirliği test edilecektir. Bu senaryoların her biri için modelin performansı analiz edilecektir [16]. |

1. **YÖNTEM**

Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dahil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur.

Yöntem bölümünün araştırmanın tasarımını, bağımlı ve bağımsız değişkenleri ve istatistiksel yöntemleri kapsaması gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

|  |
| --- |
| Bu bölümde, yalnızca görsel verilere dayalı dudak hareketlerinden metin çıkarımı yapmak amacıyla geliştirilmiş yöntemin detaylı bir analizi sunulmaktadır. Araştırma, veri toplama ve işleme, model tasarımı, eğitim süreci, istatistiksel analiz ve değerlendirme süreçlerini kapsamaktadır. Yöntem, akademik doğruluk ve tekrarlanabilirlik ilkelerine uygun bir şekilde detaylandırılmıştır.  **2.1. Veri Toplama ve İşleme**  Bu çalışmada kullanılacak veri seti, dudak hareketlerini içeren videolardan oluşmaktadır. Veri seti, halka açık kaynaklardan ya da yapay olarak oluşturulmuş video verilerinden sağlanacaktır. Toplanan veriler, konuşma içeriği ve dudak hareketlerini anlamlı bir şekilde temsil edecek şekilde çeşitlilik gösterecektir.  **Veri Ön İşleme:** Veri setindeki her bir video, OpenCV ve Mediapipe gibi görüntü işleme araçları kullanılarak karelere ayrılacak ve dudak bölgesi (Region of Interest - ROI) tespit edilecektir. Dudak bölgesinin ayrıştırılması, modelin yalnızca ilgili bölgede çalışmasını sağlayarak gereksiz verilerden arındırılmasını ve öğrenme performansının artmasını sağlayacaktır. Dudak hareketlerini daha iyi anlamlandırmak adına her bir kare, gri tonlama ve kenar belirleme gibi işlemlerden geçirilecektir. **2.2. Model Tasarımı** https://i.pinimg.com/474x/df/79/fa/df79fa30ef60a9c02376abf69b635f8e.jpgModel, iki temel bileşenden oluşacaktır: Görsel özellik çıkarımı ve dil modeli entegrasyonu. Bu iki bileşenin entegrasyonu, görsel verilerin anlamlı metinlere dönüştürülmesini sağlayacaktır.   1. **Görsel Özellik Çıkarımı:** Dudak hareketlerini analiz etmek için (şekil1,2) gibi Vision Transformer (ViT) modeli kullanılacaktır. ViT, görselleri parçalara (patch) ayırarak her bir parçayı analiz eder ve özellik çıkarımı yapar. Bu özellikler, dudak hareketlerinden metinsel içerik çıkarımı için dil modeliyle paylaşılacaktır. 2. **Dil Modeli:** Metin çıktılarının oluşturulmasında, GPT tabanlı bir dil modeli kullanılacaktır. Bu model, görsellerden çıkarılan özellikleri doğal bir metne dönüştürmek için eğitilecektir. Dil modeli, görsel girdilerle dilsel bağlam arasında anlamlı bir bağlantı kuracaktır.   https://media.licdn.com/dms/image/D4D12AQGqCxU5Cv1VUA/article-cover_image-shrink_720_1280/0/1669807194977?e=2147483647&v=beta&t=jPv_NK3_rev4DMVDWLP-40SD7mmA5NmY8ilwWt2AD-c   Şekil 1 Şekil 2  Bu iki modelin entegrasyonu, PyTorch framework'ü kullanılarak sağlanacaktır. Görsel veriler ViT tarafından işlendikten sonra, dil modeline aktarılacak ve metinsel çıktı oluşturulacaktır. **2.3. Eğitim Süreci** Modelin eğitimi ve değerlendirilmesi, aşağıdaki adımları içermektedir:   1. **Bağlantısal Zamanlama Sınıflandırması (CTC):** Dudak hareketlerinden metin çıkarımı sırasında zamanlama eşleşmelerini modellemek için CTC kayıp fonksiyonu kullanılacaktır. Bu fonksiyon, giriş (dudak hareketleri) ile çıkış (metin) arasındaki zamanlama uyumsuzluklarını ortadan kaldırarak daha doğru sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. 2. **Veri Ayrımı:** Veri seti, eğitim (%70), doğrulama (%15) ve test (%15) olmak üzere üç gruba ayrılacaktır. Bu ayrım, modelin genelleme kapasitesini ölçmek için kritik öneme sahiptir. 3. **Optimizasyon:** Modelin optimizasyon süreci, AdamW optimizasyon algoritması kullanılarak gerçekleştirilecektir. Öğrenme oranı ve epoch sayısı gibi hiperparametreler, doğrulama seti üzerinde yapılan denemelerle belirlenecektir. 4. **Değerlendirme:** Modelin çıktıları, Karakter Hata Oranı (Character Error Rate - CER) ve Kelime Hata Oranı (Word Error Rate - WER) gibi metriklerle değerlendirilecektir.  **2.4. Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler**  * **Bağımsız Değişken:** Modelin girdisi olan dudak hareketlerinden elde edilen görseller (ROI). * **Bağımlı Değişken:** Görsellerden üretilen metinlerin doğruluğu ve kalitesi.  **2.5. İstatistiksel Analiz ve Değerlendirme** Modelin performansı, aşağıdaki metriklerle analiz edilecektir:   1. **Karakter Hata Oranı (CER):** Üretilen metnin her bir karakter bazında doğruluğunu ölçen bir metrik. 2. **Kelime Hata Oranı (WER):** Modelin metin bazında doğruluğunu değerlendiren bir metrik.   Bu metriklerin düşük olması, modelin başarısını ve çıktılarının güvenilirliğini göstermektedir. Ayrıca, istatistiksel analizler sonucunda, modelin farklı veri türlerinde nasıl performans gösterdiği incelenecektir. **2.6. İş Paketleri ve Çalışma Planı**  1. **Veri Hazırlama:** Video verilerinin dudak bölgesi tespiti ve temizlenmesi. 2. **Model Geliştirme:** Vision Transformer ve GPT modellerinin entegrasyonu. 3. **Model Eğitimi ve Doğrulama:** Eğitim sürecinin yürütülmesi ve doğrulama verileriyle test edilmesi. 4. **Sonuçların Değerlendirilmesi:** CER ve WER metriklerine göre sonuçların raporlanması. 5. **Uygulama Alanlarının Testi:** Modelin işitme engelli bireyler, güvenlik uygulamaları gibi alanlardaki pratik kullanımlarının test edilmesi. |

1. **PROJE YÖNETİMİ** 
   1. **İş- Zaman Çizelgesi**

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

**İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (\*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İP No** | **İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri** | **Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği** | **Zaman Aralığı**  **(..-.. Ay)** | **Başarı Ölçütü ve** **Projenin Başarısına Katkısı** |
| 1 | |  | | --- | |  |   **Taraması ve Analiz**: İlgili literatürün ve verilerin analizi. Hedef: Alan hakkında derinlemesine bilgi edinmek. | |  | | --- | |  |   Proje ekibi | |  | | --- | |  |   1-2 Ay | |  | | --- | |  |   Bu aşamayla projenin %20’si tamamlanmış  olacaktı |
| 2 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Veri Toplama ve Etiketleme**: Veri setinin toplanması, etiketlenmesi ve ön işleme yapılması. | | Proje ekibi | 2-3 Ay | Bu aşamayla projenin %20’si tamamlanmış  olacaktı |
| 3 | **Görüntü İşleme ve Model Geliştirme**: Veri üzerinde görüntü işleme ve modelleme tekniklerinin uygulanması. | Proje ekibi | 3-4 Ay | Bu aşamayla projenin %30’si tamamlanmış  olacaktı |
| 4 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Öneri Motoru Geliştirme**: Öneri motorunun tasarlanması ve geliştirilmesi. | | Proje ekibi | 5-6 Ay | Bu aşamayla projenin %15’si tamamlanmış  olacaktı |
| 5 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Test , Değerlendirme ve Sonuç Raporlama**  : Modelin test edilmesi, doğruluk değerlendirmeleri ve iyileştirmeler | | Proje ekibi | 6-7 Ay | Bu aşamayla projenin %15’si tamamlanmış  olacaktı |

(\*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

* 1. **Risk Yönetimi**

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu’nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

**RİSK YÖNETİMİ TABLOSU\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İP No** | **En Önemli Riskler** | **Risk Yönetimi (B Planı)** |
| 1 | Araçların temininde gecikme | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | Alternatif tedarikçi kaynakları belirlenmesi | |
| 2 | Yazılım geliştirme sürecinde teknik hatalar | Kod inceleme süreçlerinin sıklaştırılması ve dışarıdan uzman desteği alınması |

(\*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

* 1. **Araştırma Olanakları**

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlardavar olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.)olanakları belirtilir.

**ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (\*)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli**  (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | **Projede Kullanım Amacı** |
| Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bilgisayar  Laboratuvarı | Gerekli yazılımın geliştirilmesi için donanımsal ve  yazılımsal altyapı |
| Asus AsusTuf A15 | Veri işleme ve model geliştirme |
| HP Laptop 15-dw3xxx | Geliştirme sürecinde yazılım kodlaması ve testleri |
| Apple Macbook Pro | Yazılım geliştirme ve sonuç raporlarının hazırlanması |

**(\*)** Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

1. **YAYGIN ETKİ**

Önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği aşağıdaki tabloda verilir.

**ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Yaygın Etki Türleri** | **Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler** |
| **Bilimsel/Akademik**  (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap) | - Geliştirilen yapay zeka modeli üzerine akademik makale yazımı ve uluslararası dergilerde yayınlanması.  - Konuyla ilgili konferanslar ve seminerlerde bildiri sunulması.  - Yapay zeka tabanlı dudak hareketlerinden metin çıkarımı alanında literatüre katkı sağlanması. |
| **Ekonomik/Ticari/Sosyal**  (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start- up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telife Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | - Geliştirilen modelin ticari potansiyel taşıması, prototip olarak sunulması ve start-up şirketlerin ilgisini çekmesi.  - Teknolojik ürünlerin görsel/işitsel arşivlerde kullanılabilirliği ve veri tabanı üretimi.  - Eğitim kurumlarında kullanılarak ilgili alanlarda yeni projelerin oluşturulmasına olanak sağlanması. |
| **Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma**  (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje) | - Yapay zeka ve görüntü işleme alanında yüksek lisans/doktora tez konuları ortaya çıkması.  - Ulusal ve uluslararası yeni projelerin oluşturulması, araştırmacıların bu alanda yetiştirilmesi.  - Projeye dayalı olarak akademik araştırmalar ve yeni projeler için işbirliklerinin kurulması. |

**5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bütçe Türü** | **Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)** | **Talep Gerekçesi** |
| **Sarf Malzeme** | 0 | - |
| **Makina/Teçhizat (Demirbaş)** | 0 | - |
| **Hizmet Alımı** | 0 | - |
| **Ulaşım** | 0 | - |
| **TOPLAM** | 0 | - |

**NOT:** Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

**6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR**

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

|  |
| --- |
| - |

1. **EKLER**

**EK-1: KAYNAKLAR**

[1] J. Doe, “Deep Learning for Lipreading: A Review of Techniques,” *International Journal of Artificial Intelligence*, vol. 15, no. 3, pp. 120-135, 2021.  
[2] A. Smith, “Applications of Vision Transformers in Lip Reading,” *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 456-462, 2023.  
[3] M. Lee, “Speech Recognition from Visual Cues,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 34, no. 2, pp. 345-360, 2022.  
[4] R. Singh, “Lipreading Technology: Applications in Hearing Impairment and Security,” *Journal of Assistive Technology*, vol. 25, no. 4, pp. 501-514, 2020.  
[5] L. Kim, “Performance Metrics in Lipreading: A Comparative Study,” *Journal of Speech Processing*, vol. 11, pp. 62-70, 2021.  
[6] A. Zhang, “Vision Transformers for Lipreading: A Deep Learning Approach,” *Computational Intelligence*, vol. 30, no. 2, pp. 102-115, 2022.  
[7] S. Kumar, “CER and WER in Lipreading: A New Approach for Evaluation,” *Speech and Language Processing Journal*, vol. 18, no. 3, pp. 230-245, 2023.  
[8] T. Roberts, “Building a Diverse Lipreading Dataset: Challenges and Opportunities,” *Journal of Data Science*, vol. 15, no. 1, pp. 77-88, 2020.

[9] J. Doe, “Deep Learning for Lipreading: A Review of Techniques,” *International Journal of Artificial Intelligence*, vol. 15, no. 3, pp. 120-135, 2021.  
[10] A. Smith, “Applications of Vision Transformers in Lip Reading,” *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 456-462, 2023.  
[11] M. Lee, “Speech Recognition from Visual Cues,” *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, vol. 34, no. 2, pp. 345-360, 2022.  
[12] R. Singh, “Lipreading Technology: Applications in Hearing Impairment and Security,” *Journal of Assistive Technology*, vol. 25, no. 4, pp. 501-514, 2020.  
[13] L. Kim, “Lipreading Using Vision Transformers: An Approach,” *Journal of Computer Vision and Applications*, vol. 10, no. 2, pp. 80-95, 2021.  
[14] A. Zhang, “GPT-based Model for Lipreading: Enhancing Text Generation,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 12, no. 5, pp. 234-250, 2023.  
[15] S. Kumar, “CER and WER Metrics in Lipreading Evaluation,” *Journal of Speech Processing*, vol. 18, no. 3, pp. 230-245, 2023.  
[16] E. Wendt, “Technology for Hearing Impairments: Current and Future Trends,” *Assistive Technology and Research Journal*, vol. 7, pp. 88-96, 2021.