**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM**

**KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY**

Ảnh có chứa biểu tượng

Mô tả được tạo tự động

**MÔN HỌC: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

**BÁO CÁO CUỐI KỲ**

**XÂY DỰNG MÔ HÌNH**

**NHẬN DIỆN LOÀI HOA BẰNG THUẬT TOÁN CNN**

**GVHD**: PGS. TS Nguyễn Trường Thịnh

**SVTH:** Bùi Chí Cường

**MSSV:** 20146167

**Mã lớp học**: ARIN337629

**Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 5 năm 2022**

**NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Điểm: ……………………………..

**KÝ TÊN**

# MỤC LỤC

[MỤC LỤC 2](#_wem1zml7cfny)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 4](#_13va3bgn3equ)

[1.1 Giới thiệu đề tài 4](#_f09k6dz2l98e)

[1.2 Các nội dung thực hiện 4](#_u3lwrzm5i7h2)

[CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 6](#_htnoa73ugymc)

[CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT 25](#_ykjghkih6cui)

[3.1 Kết quả 25](#_4ugmurdum69o)

[3.2 Nhận xét 25](#_u9ahltf2rct4)

[3.3 Thông tin liên hệ 26](#_x7e9yyizylne)

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

## 1.1 Giới thiệu đề tài

Trong thời đại mà công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc như hiện nay thì đề tài “tự động nhận diện và phân loại” hoa là một trong những đề tài quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đề tài này nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng nhận diện và phân loại các loại hoa từ hình ảnh sử dụng thuật toán CNN (Convolutional Neural Network).

Mạng CNN (Convolutional Neural Network) là một loại mạng nơ-ron nhân tạo được thiết kế đặc biệt để xử lý và phân loại dữ liệu hình ảnh và video. Nó được khám phá và phát triển dựa trên các cơ sở lý thuyết về thị giác máy tính và mô phỏng cách thức hoạt động của hệ thống nơ-ron thần kinh của con người.

Mạng CNN có cấu trúc chính gồm các lớp convolutional (lớp tích chập), pooling (lớp gộp), và fully connected layers (lớp kết nối đầy đủ). Mạng CNN đã chứng minh khả năng xuất sắc trong việc nhận diện và phân loại hình ảnh. Nó đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như nhận diện khuôn mặt, nhận diện loài hoa, nhận dạng đối tượng, phân loại hình ảnh y học, và nhiều ứng dụng thị giác máy tính khác.

Với sự phát triển của các tập dữ liệu lớn và khả năng tính toán mạnh mẽ, CNN có thể huấn luyện trên hàng triệu hình ảnh để tạo ra một mô hình có độ chính xác cao và khả năng tổng quát hóa tốt. Cùng với khả năng học tập tự động từ dữ liệu và khả năng xử lý thông tin không gian của hình ảnh, mạng CNN đã trở thành công cụ quan trọng trong phân tích hình ảnh và trí tuệ nhân tạo.

Trong bài báo cáo này, em sẽ tiến hành xây dựng một mô hình thuật toán với mục đích là nhận diện và phân loại loài bằng thuật toán Convolutional Neural Network (CNN) và tạo ra một giao diện GUI để có thể nhận diện loài hoa trực tiếp bằng camera hoặc thông qua dữ liệu ảnh.

## 1.2 Các nội dung thực hiện

Chọn loại hoa để thực hiện đối với đề tài này và tìm hiểu ứng dụng của mạng CNN trong việc nhận diện và phân loại loài hoa thông qua phân tích các chỉ số đặc trưng từ một tấm ảnh.

Thu thập dữ liệu: Sau khi chọn được loài hoa mong muốn thì em sẽ đi thu thập dữ liệu về loài hoa đó. Tiếp đến xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định loài hoa như: màu sắc, hình dạng, chiều dài, chiều rộng,...và thu thập một lượng dữ liệu với một dung lượng vừa đủ để có thể ứng dụng một cách linh hoạt những kiến thức đã học từ môn học để xử lý dữ liệu thu thập được.

Tiền xử lý dữ liệu: Tiến hành các bước tiền xử lý dữ liệu cần thiết, bao gồm loại đưa tất cả ảnh về một kích thước chuẩn, chuẩn hóa và mã hóa các biến cần thiết cho việc huấn luyện mô hình Machine Learning. Dán nhãn cho bộ ảnh và chia ra tập nhãn (labels) và tập ảnh (photos) rồi lưu lại. Cuối cùng, chia ra tập huấn luyện (train) và tập kiểm nghiệm (test) để chuẩn bị cho việc huấn luyện mô hình.

Xây dựng mô hình CNN: sau khi chọn được mô hình phù hợp, bắt đầu tiến hành xây dựng mô hình của thuật toán với các thông số thiết lập bắt buộc.

Đào tạo và đánh giá mô hình: Từ mô hình đã xây dựng ở trên, bắt đầu tiến hành huấn luyện mô hình CNN trên tập dữ liệu huấn luyện đã xử lý từ trước và đánh giá hiệu suất của mô hình chạy được từ tập dữ liệu thử nghiệm.


Đánh giá và so sánh kết quả: So sánh kết quả đạt được của các mô hình Machine Learning đã thực hiện và đánh giá tính khả thi và hiệu quả của mô hình đó trong việc phát hiện và nhận diện loài hoa.

Xây dựng giao diện đồ họa người dùng (GUI): Sau quá trình xây dựng thành công mô hình tiếp đến tiến hành xây dựng giao diện đồ họa người dùng (GUI) với việc sử dụng camera để nhận diện trực tiếp hoặc tải ảnh bất kỳ để nhận diện.

# CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Sau đây là quá trình xây dựng mô hình nhận diện loài hoa:

- Gọi ra những thư viện cần thiết cho việc huấn luyện mô hình.



- Tạo đường dẫn tập ảnh dữ liệu cần cho đề tài từ drive vào biến ‘folder’.

- Sau đó, tạo hai danh sách (list) trống có tên lần lượt là photos và labels để lưu trữ các ảnh và nhãn tương ứng với từng ảnh.

- Trong vòng lặp ‘for’, dùng hàm ‘listdir’ để lấy ảnh chứa trong biến ‘folder’ đã khai báo ở trên. Lần lượt đọc tất cả các ảnh chứa trong ‘folder’ từng ảnh và gán nhãn tương ứng cho ảnh đó. Với ảnh bắt đầu lần lượt là 'Catharanthus', 'Crownlmperial', 'Daisy', 'Hibiscus', 'Ixora', 'PeaceLily', 'Poinsettia', 'Rose', 'Sunflower', 'Tulip' thì gán nhãn lần lượt là các giá trị [0.0 ; 1.0 ; 2.0 ; 3.0 ; 4.0 ; 5.0 ; 6.0 ; 7.0 ; 8.0 ; 9.0] và 10.0 là cho các ảnh không có tên như trên. Sau đó, đọc ảnh bằng hàm ‘load\_img()’, rồi thay đổi kích thước ảnh về 40x40 pixels bằng ‘target\_size’ và chuyển thành mảng numpy bằng hàm ‘img\_to\_array()’.


- Thêm ảnh với các biến đã được gán ở trên lần lượt vào biến ‘photos’ và nhãn ‘labels’.

- Chuyển đổi 2 danh sách ‘photos’ và ‘labels’ thành các mãng numpy bằng hàm ‘asarray’.


- Dùng lệnh ‘print’ in ra kích thước của mảng ảnh (‘photos’) và mảng nhãn (‘labels’) bằng hàm ‘shape’.



- Lưu 2 tập ‘photos’ và ‘labels’ vào drive với đường dẫn xác định cụ thể như trên để có thể gọi ra sử dụng bất cứ khi nào cần cho việc huấn luyện model.




- Gọi hai tập dữ liệu ‘photos’ và ‘labels’ đã lưu ở drive và gán vào 2 biến ‘photos’ và ‘labels’.




- Sử dụng hàm ‘train\_test\_split’ để chia tập dữ liệu đã xử lý ở trên thành 2 tập train và test theo tỷ lệ 90:10, hệ số ‘random\_state=10’ có tác dụng tạo lại 2 tập train và test giống nhau sau mỗi lần chạy.

- Dùng hàm ‘shape’ để xem kích thước của tập dữ liệu train và test vừa chia.




- Chuẩn hóa dữ liệu và chuyển đổi dạng nhãn thành dạng one-hot encoding. Với hàm ‘astype()’ dữ liệu được chuyển sang kiểu float32 và chia mỗi giá trị điểm ảnh trong phạm vi từ 0 đến 255 cho 255 để chuẩn hóa giá trị điểm ảnh về khoảng [0, 1]. Điều này giúp cho mô hình huấn luyện tốt hơn và dễ dàng hội tụ hơn. Với hàm ‘to\_categorical()’ được sử dụng để chuyển đổi nhãn dưới dạng số thành one-hot encoding.

- Dùng hàm ‘shape’ để xem kích thước của 2 tập nhãn Y\_train, Y\_test sau khi được chuẩn hóa.



- In ra thử nghiệm một ảnh từ trong tập dữ liệu để kiểm tra xem dữ liệu đã được chuẩn hóa như mong muốn hay chưa. Nếu chưa thì tiến hành sửa lỗi, nếu dữ liệu đã phù hợp như dự định thì tiến hành xây dựng và huấn luyện mô hình.



- Khởi tạo xây dựng thuật toán CNN.

- Thêm một lớp Conv2D với input\_shape=(40, 40, 3) để xử lý hình ảnh đầu vào. Lớp này có 128 bộ lọc (filters) có kích thước (3,3), strides=(1, 1) và padding='same'. Hàm kích hoạt (activation) được sử dụng là 'relu'.

- Tiếp theo, thêm lớp Conv2D với 128 bộ lọc, strides=1, padding='same' và activation='relu'.

- Thêm một lớp MaxPooling2D với pool\_size=(2, 2) và strides=(2, 2) để giảm kích thước các đặc trưng đầu ra.

- Thêm một khối với hai lớp Conv2D với 256 bộ lọc, strides=1, padding='same' và activation='relu' và một lớp MaxPooling2D với pool\_size=(2, 2) để giảm kích thước các đặc trưng đầu ra.


- Tiếp tục thêm hai khối với mỗi khối chứa ba lớp Conv2D với 512 bộ lọc, strides=1, padding='same' và activation='relu' và một lớp MaxPooling2D với pool\_size=(2, 2) để giảm kích thước các đặc trưng đầu ra..


- Sau các lớp tích chập, sử dụng một lớp Flatten để chuyển đổi đặc trưng thành một vector 1 chiều.

- Tiếp theo, có các lớp Dense với 512, 256, và 11 đơn vị, tương ứng. Các lớp này sử dụng hàm kích hoạt 'relu' và cuối cùng là lớp Dense với hàm kích hoạt 'softmax' để đưa ra dự đoán phân loại cho 11 lớp (11 loại hoa)

- Dùng hàm ‘summary()’ để sẽ hiển thị tổng quan kiến trúc của mô hình mạng nơ-ron. Cụ thể, nó sẽ hiển thị các tầng (layers) của mô hình, kích thước đầu vào và đầu ra của từng tầng, số lượng tham số trong mỗi tầng, số lượng tham số cần được huấn luyện trong mô hình, tổng số tham số và kích thước đầu vào và đầu ra của toàn bộ mô hình.

- Hàm ‘compile()’ để tiến hành biên dịch chương trình với các thông số hàm mất mát loss='categorical\_crossentropy', thuật toán tự thích ứng ‘Adam’ và tỉ lệ học tập 0.0001 optimizer=Adam(learning\_rate=0.0001), chỉ số đánh giá hiệu suất mô hình huấn luyện metrics=['accuracy'].





- Tiếp theo đến bước làm giàu hóa dữ liệu, sử dụng ImageDataGenerator để tạo ra các phiên bản biến đổi của dữ liệu huấn luyện. Các biến đổi bao gồm:

rotation\_range=10: Quay ảnh trong khoảng -10 đến +10 độ.

width\_shift\_range=0.05: Dịch chuyển ảnh theo chiều ngang trong khoảng -5% đến +5% của chiều rộng.


height\_shift\_range=0.05: Dịch chuyển ảnh theo chiều dọc trong khoảng -5% đến +5% của chiều cao.

shear\_range=0.05: Xoắn ảnh trong khoảng -5% đến +5%.

zoom\_range=0.05: Phóng to hoặc thu nhỏ ảnh trong khoảng -5% đến +5%.

horizontal\_flip=True: Lật ngang ảnh.

fill\_mode='nearest': Điền giá trị gần nhất cho các pixel sau khi thực hiện biến đổi.




- Tiến hành quá trình huấn luyện mô hình. Sử dụng phương thức fit\_generator để huấn luyện từng batch dữ liệu. Các tham số được sử dụng bao gồm:


aug.flow(X\_train, Y\_train, batch\_size=100): Dữ liệu huấn luyện được truyền vào dưới dạng generator từ phương thức flow của đối tượng aug (ImageDataGenerator). Batch size là 100, tức là mỗi lần huấn luyện sẽ sử dụng 100 mẫu dữ liệu.

epochs=35: Số lượng epoch, tức là số lần huấn luyện trên toàn bộ dữ liệu huấn luyện.


validation\_data=aug.flow(X\_test,Y\_test, batch\_size=100): Dữ liệu kiểm tra được truyền vào dưới dạng generator từ phương thức flow của đối tượng aug. Batch size là 100.



- Cuối cùng, độ chính xác trên tập train là 0.939, còn trên tập test là 0.836.





- Mô hình được lưu vào drive dưới dạng file .h5 với đường dẫn ‘/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Final\_Course\_Homeworks/Predict\_flower\_model\_f2.h5’




- Đoạn chương trình này, để đánh độ chính xác của mô hình vừa được huấn luyện bằng hàm ‘evaluate’.

- Sau đó, em lấy giá trị độ chính xác và độ tổn thất của quá trình huấn luyện trên từng epoch bằng cách lấy thông tin lưu trữ trong hàm ‘train.history’. Rồi vẽ đồ thị biểu diễn độ chính xác và độ tổn thất của quá trình huấn luyện theo epoch để dễ dàng theo dõi và đánh giá hiệu suất của mô hình. Với đường màu đỏ nét chấm biểu diễn độ chính xác, và nét liền biểu diễn độ mất mát trên tập thử nghiệm. Với đường màu xanh dương nét chấm biểu diễn độ chính xác, và nét liền biểu diễn độ mất mát trên tập thử nghiệm






- Để kiểm nghiệm độ chính xác của mô hình,ở đoạn chương trình dưới em tải ảnh từ tập test và nhãn tương ứng để chuẩn bị dữ liệu đánh giá mô hình. Với ảnh là hoa ‘tulip’ được gán vào output là ‘9.0’.





Tiếp theo, dưới đây là quá trình xây dựng giao diện đồ họa người dùng (GUI):


- Import những thư viện cần thiết cho việc xây dựng giao diện.




- Gọi mô hình đã huấn luyện và đã được lưu lại.


- Tạo kích thước cố định cho ảnh đầu vào.


- Tạo danh sách các nhãn cho việc dự đoán.




- Tiếp đến, tạo hàm “recognize\_flower()” để xử lý ảnh đầu vào, dùng mô hình dự đoán và tạo ra nhãn kết quả.

- Tạo hàm “detect\_from\_camera()” để nhận diện hoa trực tiếp từ camera.








- Tạo hàm “detect\_from\_image()” nhận diện hoa thông qua ảnh được tải lên.



- Tạo giao diện GUI với các nút chức năng (Button) và nhãn (Label) để thực hiện chức năng nhận diện hoa từ camera hoặc qua ảnh được tải trực tiếp.







# CHƯƠNG 3: TỔNG KẾT

## 3.1 Kết quả

Sau khi huấn luyện, mô hình đã đạt được độ chính xác trên tập kiểm tra là 83,6%. Điều này cho thấy rằng mô hình có khả năng dự đoán chính xác các loại hoa đã được huấn luyện. Và đã thiết kế được giao diện người dùng (GUI) để có thể sử dụng trực tiếp thuật toán đã huấn luyện để nhận diện hoa thì giao diện có thể nhận diện ảnh được tải lên hoàn toàn đúng và nhận diện trực tiếp thông qua camera thì kết quả vẫn tương đối khả qua vì do điều kiện môi trường xung quanh luôn thay đổi và không giống như điều kiện lúc huấn luyện mô hình.

Tổng quan về kết quả cho thấy rằng mô hình dự đoán giới tính sử dụng Convolutional Neural Network (CNN) có khả năng dự đoán chính xác và có thể được sử dụng trong các ứng dụng thực tế.

## 3.2 Nhận xét

Trong báo cáo này, em đã áp dụng thuật toán Convolutional Neural Network (CNN) để xây dựng mô hình thuật toán để nhận diện 10 loại hoa và xây dựng giao diện đồ họa người dùng (GUI). Em đã sử dụng bộ dữ liệu mình thu thập được từ các nguồn ảnh google và ảnh tự chụp tuy nhiên số lượng dữ liệu mà em thu thập được còn một số điểm hạn chế như độ đa dạng về loài, màu sắc, góc chụp, các điều kiện ánh sáng và số lượng chưa thực sự lớn để huấn luyện, kiểm tra và nâng cao chất lượng mô hình.

Kết quả cho thấy rằng mô hình nhận diện giới tính được huấn luyện trên đã đạt được độ chính xác khá cao trong việc nhận diện giới tính. Mô hình đã đạt được độ chính xác khoảng 83.5% trong quá trình kiểm tra trên bộ dữ liệu kiểm nghiệm. Điều này cho thấy rằng thuật toán Convolutional Neural Network (CNN) có thể được sử dụng để nhận diện loài hoa với độ chính xác cao và có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bảo mật, an ninh, định danh cá nhân, và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, cần phải tiếp tục cải thiện mô hình với lượng dữ liệu cũng như xoáy sâu hơn vào các thông số của mô hình để mô hình được cải thiện thêm trước khi muốn đưa muốn đưa vào ứng dụng thực tế.

## 3.3 Thông tin liên hệ

Link Github báo cáo:

https://github.com/BuiChiCuongs/Detecting-Flower\_AI\_CNN

Link Drive báo cáo:

https://drive.google.com/drive/folders/1Wit5WBIVUId2NbUbxADys\_tT8xYQKx8E?usp=sharing