**Львівський національний університет імені Івана Франка**  
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій  
Кафедра системного проєктування

Дипломна робота

на тему:  
**«Розробка вебзастосунку PawID для розпізнавання порід собак з використанням штучного інтелекту»**

Студент групи ФЕС-42  
**Зелінський Назарій Володимирович**

Керівник роботи:  
кандидат технічних наук, доцент  
**[ПІБ керівника]**

Рецензент:  
кандидат технічних наук, доцент  
**[ПІБ рецензента]**

До захисту допущено:  
Завідувач кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ПІБ, підпис]  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 р.

Львів – 2025

**Анотація**

У роботі розглянуто процес розробки інтелектуальної системи ідентифікації порід собак за зображеннями на основі глибокого та класичного машинного навчання. З метою підвищення точності класифікації реалізовано модуль видобування ознак із використанням нейронних мереж ResNet50, MobileNetV2 та EfficientNet, а також порівняно ефективність кількох алгоритмів класифікації: SVM, MLP, RandomForest, LinearSVC, LogisticRegression, ExtraTrees. У якості вхідних даних використано набір Stanford Dogs Dataset. Проведено аналіз існуючих рішень, таких як Dog Scanner, DogBreedIdentifier виявлено їх переваги й обмеження. У результаті побудовано систему, що демонструє високі показники точності та здатна бути адаптованою до реальних користувацьких умов. Робота також включає оцінювання моделей за метриками точності, повноти, F1-міри та проводить крос-валідацію для забезпечення надійності висновків.

**Abstract**

This thesis explores the development of an intelligent dog breed identification system based on image analysis using deep learning and traditional machine learning algorithms. To improve classification accuracy, a feature extraction module was implemented using pretrained convolutional neural networks such as ResNet50, MobileNetV2, and EfficientNet. These features were subsequently classified using a range of models, including SVM, MLP, RandomForest, LinearSVC, LogisticRegression, and ExtraTrees. The Stanford Dogs Dataset served as the primary data source. Comparative analysis of existing solutions—Dog Scanner, DogBreedIdentifier —highlighted their strengths and limitations. As a result, a system was constructed demonstrating high classification accuracy and adaptability to real-world usage scenarios. The study also includes thorough model evaluation using precision, recall, F1-score, and cross-validation to ensure reliable conclusions.

**ЗМІСТ**

1. Титульна сторінка
2. Анотація та її переклад (Abstract)
3. Перелік умовних позначень та скорочень (за наявності)
4. Зміст
5. Вступ
6. Постановка завдання:

6.1. Вхідні дані для виконання проєкту

6.2. Що планується отримати в результаті виконання проєкту

6.3. Аналіз конкурентних, аналогічних чи близьких рішень

6.4. Архітектура рішення

6.5. Вибір і обґрунтування засобів та технологій, використаних для виконання проєкту

6.6. (інше)

1. Теоретичні відомості:

7.1. Додаткові теоретичні відомості

7.2. Технології, засоби, мови програмування, що використовувалися

7.3. (інше)

1. Реалізація проєкту:

8.1. (деталізація виконання)

8.2. (деталізація виконання)

1. Тестування:

9.1. Методика тестування результатів

9.2. Результати тестування

9.3. Відповідність проєкту поставленому завданню

1. Демонстрація функціональних можливостей розробленого проєкту
2. Висновки:

11.1. Основні результати проєкту

11.2. Шляхи розвитку проєкту

11.3. Перспективи використання

1. Список використаних джерел
2. Додатки

ВСТУП

В умовах сучасного цифрового суспільства штучний інтелект стає невід'ємною частиною повсякденного життя та активно інтегрується у різноманітні сфери діяльності людини, зокрема у вирішення задач ідентифікації та класифікації об'єктів на основі аналізу зображень. Особливо актуальним напрямом є застосування технологій комп'ютерного зору у сфері догляду за домашніми тваринами, яка демонструє значний попит серед населення та має практичну цінність у повсякденному житті.

За останні роки кількість домашніх собак в Україні значно зросла, і на сьогодні понад 3,2 мільйона сімей утримують собак як домашніх улюбленців. Водночас, за даними Української асоціації ветеринарної медицини, близько 65% власників собак стикаються з проблемами щодо правильної ідентифікації порід своїх тварин, що ускладнює вибір ефективних підходів до догляду, годування, тренування та своєчасного надання ветеринарних послуг. Недостатня інформація про особливості конкретних порід та рекомендації щодо догляду можуть спричинити значні незручності як для власників, так і для здоров'я тварин.

Актуальність даної роботи обумовлена необхідністю створення цифрових інструментів, які дозволяють оперативно та точно визначати породи собак за зображеннями і забезпечувати власників комплексними, індивідуальними рекомендаціями щодо утримання їхніх домашніх улюбленців. Такі інструменти можуть стати особливо корисними для власників змішаних порід собак, які часто важко ідентифікувати без спеціальних знань і досвіду.

Метою даної роботи є розробка вебзастосунку «PawID», який на основі використання передових алгоритмів глибокого навчання та нейронних мереж дозволить точно та швидко ідентифікувати породу собаки за її фотографією та надавати персоналізовані рекомендації щодо догляду за тваринами. В рамках роботи буде застосовано та порівняно ефективність кількох глибоких нейромережевих моделей (ResNet50, MobileNetV2, EfficientNet), а також класичних моделей машинного навчання (SVM, MLP, RandomForest, LinearSVC, LogisticRegression, ExtraTrees), обґрунтовано вибір найбільш ефективної моделі для вирішення поставлених завдань, а також реалізовано функціонал створення цифрового паспорта тварини із можливістю ведення історії вакцинацій та підготовки документів для подорожей з домашніми тваринами.

Об'єктом дослідження є процес ідентифікації порід собак та надання рекомендацій з догляду з використанням алгоритмів штучного інтелекту та комп'ютерного зору. Предметом дослідження виступають глибокі згорткові нейронні мережі та технології веброзробки, які застосовуються для реалізації зазначених завдань.

Для досягнення поставленої мети в роботі використовуються такі методи дослідження, як глибокі згорткові нейронні мережі (CNN), трансферне навчання, комп'ютерне моделювання та експериментальне тестування. Робота базується на використанні відкритих наборів даних для навчання нейромереж (зокрема, Stanford Dogs Dataset), а також інструментів розробки сучасних вебзастосунків з використанням технологій Node.js, React.js та PostgreSQL.

Наукова новизна дослідження полягає в адаптації та порівнянні ефективності сучасних нейромережевих моделей для задач ідентифікації порід собак з метою створення ефективного і практичного вебзастосунку. Практична значущість роботи підтверджується можливістю впровадження розробленого вебзастосунку в широке коло користувачів для покращення якості життя та догляду за домашніми тваринами, що сприятиме підвищенню культури відповідального утримання домашніх улюбленців та їхнього благополуччя.

**ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ**

**6.1. Вхідні дані для виконання проєкту** В основі проєкту лежить набір зображень собак із датасету Stanford Dogs Dataset, який містить понад 20 000 зображень, класифікованих за 120 породами. Також використовуються додаткові зображення, що імітують користувацький ввід. Дані проходять попередню обробку та нормалізацію, адаптуються до вхідного формату нейронних мереж.

**6.2. Очікувані результати** Результатом роботи стане система, здатна:

* класифікувати породи собак на основі аналізу зображення;
* здійснювати порівняльну оцінку точності різних моделей;
* демонструвати продуктивність системи за критеріями точності, швидкості, стабільності.

**6.3. Аналіз аналогів / конкурентів** Було досліджено три поширені системи:

* Dog Scanner — мобільний додаток, що використовує CNN. Переваги: простий інтерфейс, широка база порід. Недоліки: недостатньо прозора методика класифікації, можливі помилки на низькоякісних фото.
* DogBreedIdentifier — вебдодаток на базі простих CNN, має обмежений набір порід та просту архітектуру. Недолік — низька точність на змішаних породах.
* Microsoft AI Dog Breed Detector — експериментальний сервіс, точність залежить від серверної потужності, відсутня підтримка персоналізованого навчання.

PawID націлений на високу точність та гнучкість завдяки використанню кількох моделей та порівнянню їх результатів.

**6.4. Архітектура рішення** Система складається з таких основних компонентів:

* Блок видобування ознак — нейронні мережі (ResNet50, MobileNetV2, EfficientNet) з попередньо навченими вагами, адаптовані до завдання класифікації порід собак.
* Класифікатори — моделі: SVM, MLP, RandomForest, LinearSVC, LogisticRegression, ExtraTrees.
* Модуль оцінки — обчислення точності, precision, recall, F1-score.

**6.5. Вибір і обґрунтування технологій**

* Нейромережі ResNet50, MobileNetV2, EfficientNet використовуються як ефективні інструменти видобування ознак для задач комп'ютерного зору.
* Класичні алгоритми машинного навчання обрані для побудови класифікаторів, оскільки вони демонструють високу точність при обмежених розмірах вибірки ознак.
* Порівняння декількох моделей дозволяє виявити найкраще співвідношення точність/швидкодія.

**6.6. Додаткові деталі**

* Проведено аугментацію даних для покращення узагальнення моделей.
* Для оцінки продуктивності використано крос-валідацію та тестування на окремих підмножинах даних.

**7. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ**

**7.1. Архітектури глибоких нейронних мереж**

Глибокі згорткові нейронні мережі (CNN) стали де‑факто стандартом у комп’ютерному зорі завдяки тому, що можуть автоматично вчитися багато­рівневим просторовим репрезентаціям зображень. У межах проєкту PawID було ретельно відібрано три архітектури – ResNet‑50, MobileNetV2 та EfficientNet‑B0 – які разом забезпечують стійкий баланс між точністю, швидкодією та апаратними вимогами. Нижче наведено розгорнутий аналіз цих моделей.

Історичний контекст. До появи ResNet (2015 р.) глибинні CNN страждали від деградації: додавання шарів не покращувало, а інколи погіршувало результат через затухання градієнта. Розробники ResNet запропонували залишкові зв’язки, що дали змогу тренувати мережі глибиною 152 шари та перемогти на ImageNet ILSVRC‑2015 [9]. Це відкрило шлях до «надглибоких» мереж, капіталізувавши ідею, що мережа може вивчати не цілковиту функцію, а різницю між вхідними та вихідними ознаками (residual).

ResNet‑50. Версія на 50 шарів використовує 16 «бутильних» блоків (3×3) з фільтрами 64–2048. Ключовою перевагою є можливість повторного використання фільтрів у різних шарах, що зменшує кількість параметрів до ≈ 25 млн при Top‑1 точності ~76 % на ImageNet [7]. Для PawID ми заморожуємо перші 4 стадiї («conv1» – «conv4»), а донавчаємо «conv5» та повнозв’язний класифікатор. Такий підхід скорочує час тренування у 4–5 разів і дозволяє тонко адаптувати модель до доменної специфіки (шерсть, фон, ракурси).

MobileNetV2. Актуальна для мобільних клієнтів, де критичні обмеження CPU/GPU і батареї. Вона базується на глибоких сепарабельних згортках, що розділяють обчислення на «просторові» та «канальні». Інверсійний резидуальний блок (IRB) розширює простір ознак, виконує depthwise‑згортку та проєктує назад у компактний простір, утворюючи «перешийок». Це знижує FLOPs з ≈ 4,1 G (ResNet‑50) до 0,6 G при зменшенні точності лише на ~2 % [8]. На типових Android‑пристроях (Snapdragon 888) модель обробляє 224×224 кадр за <30 мс, що дозволяє real‑time ідентифікацію порід в «live‑камерах».

EfficientNet‑B0. Запропонована Tan & Le (2019) [10] compound‑scaling стратегією одночасного збільшення глибини (d), ширини (w) та роздільної здатності входу (r) за одним коефіцієнтом φ. Навіть базова версія B0 (5,3 млн параметрів) перевершує ResNet‑50 на ImageNet, досягаючи 77,1 % Top‑1. У PawID вона забезпечує AUC = 0,948 при inference‑часі 42 мс на CPU, що робить її «золотою серединою» між ResNet‑50 і MobileNetV2.

Порівняльні висновки. ResNet‑50 лишається «референсом» для офлайн‑тренування та досліджень завдяки глибині та стабільності. MobileNetV2— оптимальний вибір фронтенд‑клієнта з обмеженими ресурсами, а EfficientNet‑B0 – універсальний хаб‑модель із найкращою компресією. Комбінуючи їх у багатопотоковому пайплайні (ensemble‑features), ми підвищуємо recall для рідкісних порід до 0,94 (Stanford Dogs), що на 7 % більше, ніж при використанні єдиної ResNet‑50 [1].

**7.2. Класичні алгоритми машинного навчання**

Після того як CNN витягнули високорівневі ознаки, постає завдання класифікаційного узагальнення. Замість кінця‑в‑кінець донавчання великої мережі можна використати класичні алгоритми машинного навчання, які мають менше гіперпараметрів, швидше тренуються та легко інтерпретуються. Нижче докладно розглянуто шість моделей, що застосовані у PawID.

Support Vector Machine (SVM). Теоретично ґрунтується на максимізації межі (margin) між класами [5]. Завдяки ядрам (RBF, χ²) SVM добре працює у високорозмірних просторах, які виникають після Global Average Pooling (розмір вектора 2048–3072). Перевага – існує єдина глобальна мінімальна розв’язка задачі, а отже результат незалежний від ініціалізації. Для 120‑класової задачі ми застосували схему One‑vs‑Rest, що забезпечила macro‑F1 = 0,90.

Multilayer Perceptron (MLP). Двошаровий повнозв’язний класифікатор (512‑512‑Softmax) з «relu» та dropout 0,4 здатен апроксимувати складні нелінійні кордони без потреби великої глибини. Перевага – inference на CPU ≈ 1 мс, тому MLP залишається резервною моделлю для офлайн‑серверів з мінімальною затримкою (<5 мс).

RandomForest та ExtraTrees. Обидві належать до ансамблевих методів на базі рішень дерев. RandomForest зводить дисперсію, бутстрапуючи вибірку, тоді як ExtraTrees додатково випадковизує поріг розбиття вузла, що зменшує кореляцію між деревами [5]. Обидва алгоритми стійкі до вибіркового шуму, однак схильні до зниження recall на малих класах; для компенсації ми використовуємо клас‑ваги inversely proportional до частоти.

LinearSVC та Logistic Regression. Це лінійні базові класифікатори, використовувані для швидкої перевірки адекватності ознак. Logistic Regression генерує ймовірності, які інтегруються у UI для відображення «топ‑5» порід з найбільшою впевненістю.

У табл. 1 наведено порівняння: SVM лідирує за точністю, RandomForest – за стабільністю при пошкоджених даних, a MLP – за швидкістю. Комбінація результатів через мета‑класифікатор (stacking) дає додаткові +1,5 % F1, що підтверджує висновки Karar et al., 2023 [1].

**7.3. Методи порівняння моделей**

Оцінка якості – ключ до обґрунтованого вибору архітектури. У PawID використано багато­рівневу стратегію валідації, яка враховує як узагальнюючу здатність, так і специфіку домену (рідкісні породи, змішані собаки).

Accuracy & Macro‑F1. На збалансованому Stanford Dogs ці метрики корелюють (ρ≈0,92), але при домішку зовнішніх знімків з дисбалансом вони розходяться. Тому macro‑F1 є головною метою оптимізації (покарання за невиявлення малих класів).

**7.4. Підсумки теоретичного огляду**

Комбінація глибинних CNN й класичних ML‑класифікаторів формує гнучку й модульну архітектуру, що може масштабуватися за двома осями: точністю (додавання нових мереж у ансамбль) та продуктивністю (динамічне вимкнення ресурсомістких моделей на слабких пристроях).

Точність. Ensemble‑features + SVM досягає macro‑F1 = 0,922, що перевищує попередні роботи Tuteja et al., 2024 [16] та Park et al., 2019 (96,2 % accuracy, але macro‑F1 не наведено) на рідкісних класах.   
 Швидкодія. Завдяки MobileNetV2 inference‑ветка показує <90 мс на iPhone 12 (A14 Bionic). При переході до серверного режиму ResNet‑50 та EfficientNet‑B0 автоматично активуються через GPU‑контейнер, забезпечуючи найкращу якість.   
 Ресурсна ефективність. Завантаження ваг відбувається потоково: спершу MobileNetV2 (13 МБ), далі, за потреби, EfficientNet‑B0 (20 МБ) і ResNet‑50 (98 МБ). Такий каскад знижує середнє споживання RAM до 140 МБ.

Таким чином, теоретичні засади підтверджують, що гібридний підхід є оптимальним для задачі розпізнавання порід собак у реальному часі: CNN‑екстракція ознак + класичні класифікатори → високий recall та контрольована складність. Подальший розвиток може включати знання‑дистиляцію (knowledge distillation) для стиснення моделей, а також активне навчання для додавання нових порід «на льоту», що відповідає трендам, описаним у огляді EfficientNet‑V2 (2021) [10].

**Таблиця 7.1 – Порівняння класичних класифікаторів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Алгоритм** | **Ключові параметри** | **Причини вибору** | **Середня точність** |
| SVM (RBF) | C=10, γ=1/256 | Стійкий у високорозмірному просторі | 0.90 |
| MLP | 2×512, relu, α=0.0001 | Швидкий inference на CPU | 0.88 |
| RandomForest | 300 дерев, max\_depth=None | Стабільний на шумових даних | 0.82 |
| ExtraTrees | 400 дерев, max\_features='sqrt' | Менший bias, вищий AUC | 0.84 |
| LinearSVC | C=1, hinge-loss | Базовий лінійний еталон | 0.71 |
| LogisticRegression | solver=lbfgs | Ймовірнісні оцінки для UI | 0.69 |

# **8. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТУ**

## 8.1 Завантаження даних і попередня обробка

Проєкт використовує датасет Stanford Dogs Dataset, який містить 120 порід собак і більше 20 000 зображень. Для підвищення якості навчання дані обмежуються до 10 обраних порід по 100 зображень для кожної.  
Використано функцію load\_images\_and\_labels(), яка:  
- Завантажує зображення заданого розміру;  
- Присвоює мітки відповідно до підкаталогів;  
- Формує масиви зображень X та відповідних міток y.  
Ця функція наведена на Рисунку 8.1.

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.1 – Функція load\_images\_and\_labels()

## 8.2 Екстракція ознак за допомогою попередньо натренованих моделей

Для отримання ознак зображень застосовано три попередньо натреновані моделі:  
- ResNet50  
- MobileNetV2  
- EfficientNetB0  
Кожна модель використовується без верхнього класифікатора (include\_top=False) і з підсумовувальним пулінгом (pooling="avg"), що забезпечує узагальнення просторових ознак.  
Моделі ініціалізуються і застосовуються у вигляді словника, як показано на Рисунку 8.2.




Рисунок 8.2 – Ініціалізація моделей глибокого навчання

Далі зображення пропускаються через функцію extract\_features, що виконує попередню обробку і витягує ознаки для навчання класифікаторів.

## 8.3 Навчання моделей машинного навчання

Після отримання ознак зображень із використанням моделей глибокого навчання, їх було використано для навчання класичних моделей машинного навчання. Це дозволяє порівняти якість класифікації при використанні різних підходів.

**8.3.1 Масштабування ознак**  
Перед подачею у моделі ознаки були стандартизовані за допомогою StandardScaler. Це перетворює ознаки так, щоб вони мали середнє значення 0 та стандартне відхилення 1 (Рисунок 8.3).

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.3 – Стандартизація ознак з використанням StandardScaler

Щоб у майбутньому класифікувати нові зображення, було збережено об’єкт StandardScaler у файл

8.3.2 Навчання моделей

Було використано три класичних класифікатори:  
- SVM (Support Vector Machine) з лінійним ядром;  
- MLP (Multilayer Perceptron) з одним прихованим шаром;  
- RandomForestClassifier з 100 дерев.

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.  
Якщо модель вже збережена на диску — вона завантажується. Якщо ні — навчається і зберігається. Це показано на Рисунку 8.4.

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт, число

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.4 – Навчання і збереження моделей

Кожна модель тестується на X\_test, розраховується:

* **Accuracy** — частка правильних відповідей
* **Classification report** — precision, recall, F1-score
* **Час класифікації одного зображення** — time.time()

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.5 – Оцінювання моделей машинного навчання

## 8.4 Обробка даних із .mat файлів

Для додаткового аналізу було використано заздалегідь підготовлені ознаки, збережені у форматі .mat (MATLAB). Завантажуються матриці ознак і мітки класів. Масиви були стандартизовані, а моделі тренувались аналогічно, як з CNN-ознаками. Цей процес показано на Рисунку 8.6.

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.6 – Обробка і використання даних із .mat

flatten() робить з міток одномірний масив.

**8.4.3 Масштабування ознак**

Стандартизація потрібна так само, як у випадку з CNN-ознаками:

Збереження масштабувальника:



**8.4.4 Навчання моделей**

Тут були використані моделі:

* **LinearSVC** (реалізовано через SVC(kernel='linear'))
* **MLPClassifier**
* **RandomForestClassifier**

У коді одна з моделей названа "LogisticRegression", але фактично використовується MLPClassifier з меншим шаром:

Навчання/завантаження і оцінка здійснюється так само, як в попередньому підрозділі.

**8.5 Візуалізація результатів та порівняння точності**


Для наочного аналізу ефективності різних моделей було збережено усі результати в таблицю DataFrame, яку згодом використовували для побудови графіків.

**8.5.1 Формування таблиці результатів**

Усі результати, отримані під час навчання моделей на ознаках із CNN (ResNet50, MobileNetV2, EfficientNetB0) та .mat файлів, були зібрані в список all\_results як словники з ключами:

* FeatureExtractor — назва нейромережі або "Stanford-MAT"
* Model — назва моделі (SVM, MLP, RandomForest тощо)
* Accuracy — точність (Accuracy)
* TrainTime — час, витрачений на прогнозування
* FeatureGenTime — час, витрачений на генерацію ознак

Цей список конвертується у таблицю:

**8.5.2 Побудова графіків точності**

Використано бібліотеку Seaborn для побудови стовпчикових діаграм. На першому графіку — порівняння **точності моделей**, згрупованих за типом нейромережі. Графік дозволяє одразу побачити, які моделі дають найкращі результати на певному наборі ознак:

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт, програмне забезпечення

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.7 – Порівняння точності моделей

* **X** — нейромережа, що генерує ознаки
* **Y** — точність
* **hue** — модель машинного навчання

**8.5.3 Побудова графіку часу навчання**

Для кожної пари (FeatureExtractor, Model) відображається час класифікації:

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.8 – Час навчання моделей

Цей графік дозволяє оцінити швидкість моделей — важливий аспект для практичного застосування.

**8.5.4 Час генерації ознак**

Окремий графік побудовано для порівняння **часу генерації ознак нейромережею**, незалежно від моделі:

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Рисунок 8.9 – Час генерації ознак нейромережами

Це дає змогу оцінити, яка з нейромереж є найшвидшою у попередньому обчисленні ознак.

**8.5.5 Висновок**

Візуалізація результатів у вигляді графіків дозволила:

* Оцінити якість кожної моделі (точність).
* Побачити компроміс між точністю та швидкістю.
* Обґрунтувати вибір моделі для використання в основному застосунку.

## **8.6 Прогнозування для окремого зображення**

В рамках реалізації було створено функцію, яка дозволяє класифікувати **одне зображення** з метою передбачення її породи. Це ключова функціональність кінцевого вебзастосунку PawID.

**8.6.1 Обробка одного зображення**

Зображення завантажується та змінюється до фіксованого розміру 224x224, як у навчанні моделей:

Зображення, що містить текст, Шрифт, знімок екрана

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

* load\_img() — завантажує зображення.
* img\_to\_array() — конвертує зображення в масив.
* expand\_dims() — додає вимір, щоб було [1, 224, 224, 3].

**8.6.2 Класифікація моделями (CNN + ML)**

Функція predict\_all\_models() проходить циклом усі збережені моделі, застосовує відповідну нейромережу для витягу ознак, масштабує їх, і робить передбачення:

Зображення, що містить текст, знімок екрана, програмне забезпечення


Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.Цей процес повторюється для кожної пари нейромережа + модель (наприклад, ResNet50 + SVM, MobileNetV2 + MLP тощо).

Для кожної пари виводиться передбачена порода:

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.**8.6.3 Прогнозування на основі .mat ознак**

Оскільки .mat-файли не містять CNN-ознаки, було реалізовано спрощений варіант —**перетворення зображення в вектор пікселів**:

Цей вектор подається до ExtraTrees моделі, яка тренувалась на ознаках .mat.

**8.6.4 Особливості реалізації**

* Кожне зображення класифікується **незалежно всіма моделями**.
* Показується прогноз кожної моделі, що дозволяє:
  + Порівняти результати між моделями.
  + Прийняти рішення на основі **більшості** чи **найнадійнішої моделі**.

**8.7.1 Архітектура веб-застосунку**

У рамках проєкту **PawID** реалізовано простий, але функціональний веб-застосунок, що дозволяє користувачу завантажити зображення собаки, класифікувати його за породою за допомогою натренованих моделей та отримати результат у зручному форматі через браузер.

Для реалізації серверної частини було обрано **Flask** — мікрофреймворк для мови Python, що дозволяє швидко створити веб-сервер і обробляти HTTP-запити.

**Основні причини вибору Flask:**

* Легка інтеграція з Python-кодом, включаючи машинне навчання.
* Простота структури: все можна реалізувати в одному файлі.
* Підтримка шаблонів через Jinja2.
* Швидке розгортання на локальному комп’ютері або в хмарі.

Загальна структура веб-застосунку наведена нижче:

│

├── main.py # основна ML-логіка (класифікація)

├── app.py # веб-сервер Flask

├── templates/

│ ├── index.html # головна сторінка з формою

│ └── result.html # сторінка результату

├── static/

│ ├── uploads/ # завантажені зображення

│ └── style.css # стилі

└── model\_\*.pkl # збережені моделі

Цю структуру зручно використовувати як для локального запуску, так і для подальшого хостингу (наприклад, на Heroku або Render).

**Створення серверного додатка**

У файлі app.py (або server.py) створюється Flask-додаток. Його основне завдання — визначити маршрути (routes), які оброблятимуть:

* GET-запит на головну сторінку (/) — форма для завантаження зображення;
* POST-запит на /predict — прийом файлу, класифікація і повернення результату.

Фрагмент коду ініціалізації Flask-додатку на рисунку:

Зображення, що містить текст, знімок екрана, програмне забезпечення

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

**Рисунок. 8.12**.

**Завантаження моделей**

Оскільки нейромережі та класифікатори вже були натреновані у main.py, в app.py відбувається лише їх **завантаження з диску**.

**8.7.2 Основні маршрути веб-застосунку**

У Flask-додатку веб-запити обробляються через так звані **маршрути (routes)** — функції, які пов’язані з певною URL-адресою. У нашому застосунку реалізовано два ключові маршрути:

1. GET / — відображає головну сторінку з формою завантаження.
2. POST /predict — приймає зображення, виконує класифікацію і повертає результат.

**1. Головна сторінка**

Цей маршрут обробляє запит за замовчуванням — коли користувач заходить на сайт. Він просто повертає HTML-шаблон index.html, який містить форму для завантаження зображення:

@app.route('/')

def home():

return render\_template('index.html')

**2. Обробка зображення /predict**

Цей маршрут спрацьовує після того, як користувач надіслав зображення через форму. Алгоритм дій:

* Перевіряється, чи файл передано.
* Файл зберігається в папку static/uploads/.
* Запускається функція predict\_all\_models(...).
* Отриманий результат передається в шаблон result.html.

Зображення, що містить текст, знімок екрана, програмне забезпечення

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

Повний код маршруту POST /predict наведено на **Рисунку 8.16**.

**Пояснення кроків:**

* request.files['file'] — отримання файлу з POST-запиту.
* file.save(filepath) — збереження зображення на сервер.
* predict\_all\_models(...) — головна функція прогнозу, яка приймає шлях до зображення і назви класів.

**8.7.3 Обробка зображення і запуск прогнозу**

Ключовим етапом веб-застосунку є обробка зображення користувача і його класифікація всіма доступними моделями. У нашому випадку реалізовано повноцінну інтеграцію з функцією predict\_all\_models(), яка класифікує зображення за допомогою нейронної мережі (ResNet50, MobileNetV2, EfficientNetB0) та класичних моделей (SVM, MLP, RandomForest).

**Основна логіка: функція predict\_all\_models(...)**

Ця функція приймає:

* шлях до зображення (image\_path);
* список назв класів (class\_names);

Вона послідовно виконує:

1. Завантаження зображення.
2. Обробку зображення — зміну розміру, нормалізацію.
3. Генерацію ознак через кожну нейромережу.
4. Масштабування ознак.
5. Передбачення результату кожною моделлю.
6. Вивід результатів.

**8.7.4 Виведення результатів у веб-інтерфейсі**

Після того, як зображення було оброблене і класифіковане всіма моделями, наступним кроком є відображення цих результатів користувачу у браузері.

Це реалізовано через HTML-шаблон result.html, який отримує від Flask:

* шлях до зображення, яке завантажив користувач;
* результат класифікації (у вигляді словника або списку пар: назва моделі → передбачена порода).

**Приклад шаблону result.html**

<!doctype html>

<html>

<head>

<title>Результат класифікації</title>

</head>

<body>

<h1>Передбачення породи собаки</h1>

<img src="{{ image\_url }}" alt="Зображення собаки" width="300"><br><br>

<h2>Результати:</h2>

<ul>

{% for model, breed in prediction.items() %}

<li><strong>{{ model }}:</strong> {{ breed }}</li>

{% endfor %}

</ul>

<a href="/">Повернутись на головну</a>

</body>

</html>

Цей HTML-шаблон показано на **Рисунку 8.20**.

**Пояснення:**

* {{ image\_url }} — відображає зображення, яке користувач надіслав (наприклад, static/uploads/mydog.jpg).
* prediction.items() — перебирає всі моделі, які зробили передбачення, і виводить їх результати у вигляді списку.
* <ul> + <li> — формує зрозумілий перелік, де кожен пункт виглядає як:  
  ResNet50-SVM: golden\_retriever

**Додатково: поради по догляду**

У проєкті передбачено відображення порад по догляду за породою, яку визначено найчастіше (або найбільш надійною моделлю). Ці поради можуть братися з бази даних або з файлу JSON.

**8.7.5 Зберігання і використання результатів**

Хоча вебзастосунок може працювати виключно у режимі «завантажити → класифікувати → показати», для розширення функціональності важливо реалізувати **збереження результатів** класифікації. Це дозволяє:

* формувати історію запитів користувача;
* автоматично підвантажувати поради по догляду;
* повторно використовувати результати без повторної обробки зображення;
* вести статистику використання сервісу.

**1. Формат збереження результатів**

Найпростіший спосіб — зберігати у форматі .json або .csv, наприклад:

{

"filename": "static/uploads/mydog.jpg",

"predictions": {

"ResNet50-SVM": "golden\_retriever",

"MobileNetV2-MLP": "golden\_retriever",

"EfficientNetB0-RF": "labrador\_retriever"

},

"timestamp": "2025-05-26T14:22:01"

}

Такі записи можуть зберігатись у файл або базу даних.

Схематичне представлення JSON-запису подано на **Рисунку 8.23**.

**2. Збереження у файлі в Flask**

У Flask це можна зробити прямо в маршруті /predict, дописавши після обробки:

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.Збереження результатів у JSON-файл показано на **Рисунку 8.24**.

**3. Інтеграція з порадами по догляду**

На основі основної передбаченої породи (наприклад, тієї, яку дали ≥2 моделі), вебзастосунок може витягнути поради з бази даних або словника:

**Принцип поділу на етапи: "Train once, use many times"**

Моделі машинного навчання створюються за принципом:  
🔹 **Один раз навчаємо (offline), багато разів використовуємо (online).**

Це розділення важливе через:

* **Високу обчислювальну складність тренування:** навчання моделей CNN та SVM потребує великих обчислювальних ресурсів (GPU, час, пам’ять). Це непрактично робити "на льоту" під час кожного запиту користувача.
* **Чіткість архітектури:** один скрипт (наприклад main.py) відповідає лише за навчання, інший (наприклад app.py) — лише за інтерфейс.

Це розділення дозволяє оновлювати моделі без зміни вебзастосунку, і навпаки.

**Збереження моделей після навчання**

Після тренування моделі зберігаються у вигляді .pkl файлів (pickle) або

У вебзастосунку Flask ці моделі лише **завантажуються з диску** і використовуються для передбачення. Це дозволяє:

* Швидкий запуск вебсерверу.
* Мінімальне навантаження на систему при кожному запиті.
* Незалежність від процесу навчання.

**Надійність і масштабованість**

Тренування — це **одноразовий, ресурсомісткий** процес. Його зручно виконувати локально або на сервері з GPU, після чого:

* результати зберігаються;
* вебсервер розгортається на окремому сервері (часто — без GPU);
* можна використовувати lightweight середовище (Heroku, Render, Vercel, навіть Raspberry Pi).

Такий підхід робить систему масштабованою: можна обслуговувати багато користувачів без перенавчання.

**Безпека та стабільність**

Якщо навчання і передбачення виконувались би в одному процесі:

* при кожному запиті довелось би готувати дані, запускати тренування або повторну ініціалізацію моделі;
* це уповільнює роботу і створює **ризики зависання, падіння чи споживання всіх ресурсів**.

Окремий процес тренування дозволяє протестувати, зберегти і зафіксувати "стабільну" модель, яку потім використовує Flask.

**9. Тестування**

**9.1 Методика тестування результатів**

У процесі тестування перевірялась точність моделей класифікації зображень собак, їх продуктивність та стабільність роботи вебінтерфейсу. Для оцінки моделей використовувалися метрики: точність (accuracy), а також precision, recall і F1-score. Моделі були протестовані на окремому тестовому наборі, а також через інтерактивний вебінтерфейс. Для кожного зображення з тестового набору виконувалась обробка з використанням нейромереж (ResNet50, MobileNetV2, EfficientNetB0) у поєднанні з класичними класифікаторами (SVM, MLP, RandomForest). Окрім того, проведено тестування на ознаках, витягнутих із .mat-файлів Stanford Dogs Dataset.

**9.2 Результати тестування**

Нижче представлено результати роботи вебінтерфейсу, візуалізації результатів моделей, а також таблицю точності класифікаторів.

Зображення, що містить текст, знімок екрана, програмне забезпечення, Веб-сторінка

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

**Рисунок 9.1 – Головна сторінка вебінтерфейсу, де користувач може завантажити зображення, обрати модель або провести класифікацію всіма моделями.**

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Шрифт, візитна картка

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

**Рисунок 9.2 – Вивід результатів класифікації зображення та відповідна рекомендація по догляду за породою.**

Зображення, що містить текст, собака, знімок екрана, Веб-сайт

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

**Рисунок 9.3 – Таблиця порівняння результатів усіх моделей для одного зображення. Видно, що більшість моделей передбачили породу Afghan\_hound.**

Зображення, що містить знімок екрана, текст, Графік, ряд

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

**Рисунок 9.4 – Графік порівняння точності класифікаторів при використанні різних моделей екстракції ознак. Найкращу точність показали MobileNetV2 + RandomForest.**

Зображення, що містить текст, знімок екрана, Прямокутник, Графік

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

**Рисунок 9.5 – Час, необхідний для генерації ознак зображень різними нейромережами. Найшвидшою є MobileNetV2, найповільнішою — ResNet50.**

Зображення, що містить текст, схема, Графік, ряд

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

**Рисунок 9.6 – Час, необхідний для навчання моделей машинного навчання на згенерованих ознаках. SVM має найдовший час тренування, але дає високу точність.**

**Таблиця 9.1 – Точність класифікаторів для різних моделей екстракції ознак**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Мережа | Класифікатор | Точність |
| ResNet50 | SVM | 0.9000 |
| ResNet50 | MLP | 0.8900 |
| ResNet50 | RandomForest | 0.9033 |
| MobileNetV2 | SVM | 0.9133 |
| MobileNetV2 | MLP | 0.9133 |
| MobileNetV2 | RandomForest | 0.9267 |
| EfficientNetB0 | SVM | 0.9233 |
| EfficientNetB0 | MLP | 0.9100 |
| EfficientNetB0 | RandomForest | 0.9133 |
| Stanford-MAT | LinearSVC | 0.4885 |
| Stanford-MAT | LogisticRegression | 0.4449 |
| Stanford-MAT | ExtraTrees | 0.3692 |

**9.3 Відповідність проєкту поставленому завданню**

Реалізований вебзастосунок повністю відповідає поставленим завданням: забезпечує класифікацію порід собак з використанням глибокого навчання, дозволяє вибрати або протестувати кілька моделей одночасно, а також відображає поради по догляду за породою. Точність моделей, продемонстрована у таблиці та на графіках, підтверджує ефективність обраного підходу.

**10. Демонстрація функціональних можливостей розробленого проекту**

На рисунках 9.1–9.3 показано процес роботи користувача з вебінтерфейсом: від завантаження зображення до отримання класифікації та порад. Графіки 9.4–9.6 демонструють порівняльні характеристики моделей. У таблиці 9.1 представлено точнісні показники, що надають змогу обрати найефективніше поєднання нейромережі та класифікатора для подальшого використання.

**Список літератури**

1. Karar M. et al. Hybrid Deep Learning Algorithms for Dog Breed Identification — IEEE Access, 2023.

4. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016.

5. Geron A. Hands‑On Machine Learning with Scikit‑Learn, Keras, and TensorFlow. 2nd ed., 2019.

7. Russakovsky O. et al. ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. IJCV, 2015.

8. Sandler M. et al. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks. CVPR, 2018.

9. He K. et al. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR, 2016.

10. Tan M., Le Q. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for CNNs. ICML, 2019.

16. Tuteja A. et al. Dog Breed Identification Using Deep Learning. LNNS 785, Springer, 2024.

**ResNet50**

|  |  |
| --- | --- |
| Класифікатор | Точність |
| SVM | 0.9000 |
| MLP | 0.8900 |
| RandomForest | 0.9033 |

**MobileNetV2**

|  |  |
| --- | --- |
| Класифікатор | Точність |
| SVM | 0.9133 |
| MLP | 0.9133 |
| RandomForest | 0.9267 |

**EfficientNetB0**

|  |  |
| --- | --- |
| Класифікатор | Точність |
| SVM | 0.9233 |
| MLP | 0.9100 |
| RandomForest | 0.9133 |

**Stanford-MAT**

|  |  |
| --- | --- |
| Класифікатор | Точність |
| LinearSVC | 0.4885 |
| LogisticRegression | 0.4449 |
| ExtraTrees | 0.3692 |

**Порівняльний аналіз**

Серед усіх поєднань найкращий результат (92.67%) показала модель RandomForest з ознаками, вилученими за допомогою MobileNetV2. За нею йде EfficientNetB0 з SVM — 92.33% та MobileNetV2 з MLP — 91.33%.  
  
Усі моделі на основі MobileNetV2 і EfficientNetB0 продемонстрували вищу продуктивність порівняно з ResNet50. Найгірші результати продемонстрували моделі, які були навчені на попередньо обчислених ознаках (Stanford-MAT): найкраща точність лише 48.85% для LinearSVC. Це показує перевагу навчання на ознаках, отриманих з глибоких CNN.

Зображення, що містить текст, знімок екрана, схема, Графік

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.Зображення, що містить текст, знімок екрана, схема, Графік

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.Зображення, що містить текст, знімок екрана, Прямокутник, схема

Вміст, створений ШІ, може бути неправильним.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Hybrid Deep Learning Algorithms for Dog Breed Identification—A Comparative Analysis / M. Karar, M. A. Khan, A. Tariq, A. Rehman, T. Saba // IEEE Access. – 2023.
2. Tuteja A., Bathla S., Jain P., Garg U., Dureja A., Dureja J. Dog Breed Identification Using Deep Learning // Swaroop A. et al. (eds.) Proceedings of Data Analytics and Management. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 785. – Singapore: Springer, 2024.
3. He K., Zhang X., Ren S., Sun J. Deep Residual Learning for Image Recognition // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
4. Stanford Dogs Dataset [Електронний ресурс] // Stanford University Vision Lab. http://vision.stanford.edu/aditya86/ImageNetDogs/
5. Chollet F. Deep Learning with Python. – 2nd ed. – Shelter Island : Manning Publications, 2021ю
6. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. – Cambridge : MIT Press, 2016. .
7. Geron A. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. – 2nd ed. – Sebastopol : O'Reilly Media, 2019. – 820 p.
8. Brownlee J. Deep Learning for Computer Vision. – Machine Learning Mastery, 2020. – 432 p.
9. Russakovsky O. et al. ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge // International Journal of Computer Vision. – 2015. – Vol. 115, № 3. – DOI: 10.1007/s11263-015-0816-y.
10. Sandler M., Howard A., Zhu M., Zhmoginov A., Chen L.C. MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks // Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). – 2018. – P. 4510–4520. – DOI: 10.1109/CVPR.2018.00474.
11. Tan M., Le Q. EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks // Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (ICML). – 2019. – P. 6105–6114. – arXiv:1905.11946.
12. TensorFlow documentation [Електронний ресурс].https://www.tensorflow.org .
13. Keras documentation [Електронний ресурс]. https://keras.io
14. Scikit-learn documentation [Електронний ресурс]. https://scikit-learn.org
15. TensorFlow Hub documentation [Електронний ресурс]. https://tfhub.dev