**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM**

Logo, company name

Description automatically generated

**BÀI TẬP LỚN**

**TÊN HỌC PHẦN: NHẬP MÔN HỌC MÁY**

**ĐỀ TÀI: PHÂN LOẠI HOA (OXFORD FLOWERS 102)**

**Giáo viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Thùy Trang**

**Sinh viên thực hiện:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã Sinh Viên** | **Họ Và Tên** | **Lớp** |
| 1 | 1771020715 | Dương Trọng Tuấn | CNTT 17-08 |
| 2 | 1771020705 | Phạm Đình Minh Trưởng | CNTT 17-08 |
| 3 | 1771020703 | Dỗ Văn Trường | CNTT 17-08 |

**Hà Nội, năm 2025**

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM**

Logo, company name

Description automatically generated

**BÀI TẬP LỚN**

**TÊN HỌC PHẦN: NHẬP MÔN HỌC MÁY**

**ĐỀ TÀI: PHÂN LOẠI HOA (OXFORD FLOWERS 102)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã Sinh Viên** | **Họ và Tên** | **Ngày Sinh** | **Điểm** | |
| **Bằng Số** | **Bằng Chữ** |
| **1** | **1771020715** | **Dương Trọng Tuấn** | **02/04/2004** |  |  |
| **2** | **1771020705** | **Phạm Đình Minh Trưởng** | **30/04/2005** |  |  |
| **3** | **1771020703** | **Đỗ Văn Trường** | **28/07/2005** |  |  |

**CÁN BỘ CHẤM THI 1 CÁN BỘ CHẤM THI 2**

**Hà Nội, năm 2025**

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ, các ứng dụng của học máy (machine learning) và học sâu (deep learning) đã và đang trở thành xu thế tất yếu trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Từ y tế, tài chính, giao thông cho đến giáo dục và giải trí, các mô hình học máy không chỉ giúp tự động hóa các quy trình mà còn nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian, đồng thời mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội. Trong số đó, xử lý ảnh và thị giác máy tính là một mảng quan trọng, cho phép máy tính có thể “nhìn” và “hiểu” thế giới trực quan giống như con người.

Để tiếp cận và vận dụng các kiến thức đã học trong học phần *Nhập môn học máy*, nhóm chúng em lựa chọn bài toán “phân loại hoa trong bộ dữ liệu Oxford Flowers 102” làm đề tài nghiên cứu. Đây là một bài toán thuộc nhóm *fine-grained image classification*, trong đó các lớp cần phân loại có sự khác biệt rất nhỏ, đôi khi chỉ ở màu sắc, số lượng cánh hoa hay hình dáng nhụy hoa. Việc giải quyết bài toán này không chỉ giúp củng cố các kiến thức cơ bản về tiền xử lý dữ liệu, trích xuất đặc trưng, xây dựng và huấn luyện mô hình học máy, mà còn rèn luyện kỹ năng thực hành, khả năng xử lý tình huống, cũng như nâng cao tư duy nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, nhóm đã tuân thủ quy trình học máy gồm nhiều bước: từ tìm hiểu và phân tích dữ liệu, thiết kế giải pháp, triển khai mô hình, kiểm thử kết quả cho đến đánh giá, so sánh và thảo luận. Các mô hình được lựa chọn đều là những kiến trúc học sâu tiêu biểu và phổ biến hiện nay, điển hình là ResNet và EfficientNet. Thông qua việc thực nghiệm, chúng em không chỉ thu được kết quả định lượng cụ thể mà còn rút ra được nhiều bài học quan trọng về ưu điểm, hạn chế cũng như tiềm năng ứng dụng của từng phương pháp.

Báo cáo này là kết quả tổng hợp của cả một quá trình nghiên cứu, học hỏi và nỗ lực thực hành. Để có thể hoàn thành, nhóm chúng em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình, những góp ý quý báu và sự định hướng rõ ràng từ cô ThS. Lê Thị Thùy Trang – giảng viên phụ trách môn học. Cô không chỉ giúp chúng em nắm vững kiến thức lý thuyết mà còn tạo điều kiện, khích lệ để chúng em vận dụng sáng tạo vào thực tiễn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn cô ThS. Lê Thị Thùy Trang đã tận tình chỉ bảo, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu, cũng như cảm ơn các bạn trong nhóm đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành báo cáo này. Mặc dù đã cố gắng, báo cáo chắc chắn vẫn còn những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô và các thầy cô khác để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

# MỤC LỤC

[LỜI NÓI ĐẦU 3](#_Toc209811109)

[MỤC LỤC 4](#_Toc209811110)

[CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 6](#_Toc209811111)

[1.1 Bối cảnh và Mục tiêu 6](#_Toc209811112)

[1.2 Phân tích Dữ liệu (EDA – Exploratory Data Analysis) 7](#_Toc209811113)

[1.2.1 Giới thiệu bộ dữ liệu 7](#_Toc209811114)

[1.2.2 Phân phối dữ liệu 8](#_Toc209811115)

[CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ QUY TRÌNH HỌC MÁY 10](#_Toc209811119)

[2.1. Quy trình học máy 10](#_Toc209811120)

[2.2. Làm sạch và Chuẩn hóa dữ liệu 10](#_Toc209811121)

[2.3. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) 10](#_Toc209811122)

[2.4. Thiết kế mô hình và trích xuất đặc trưng 11](#_Toc209811123)

[2.5. Chiến lược huấn luyện 11](#_Toc209811124)

[2.6. Dự đoán và Xuất Submission 12](#_Toc209811125)

[CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÃ NGUỒN VÀ CHỨC NĂNG 13](#_Toc209811126)

[3.1 Tổng quan script 13](#_Toc209811127)

[3.2 Dữ liệu và tiền xử lý 13](#_Toc209811128)

[3.2.1 Bộ dữ liệu 13](#_Toc209811129)

[3.2.2. Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) 14](#_Toc209811130)

[3.3 Xây dựng mô hình 15](#_Toc209811131)

[3.4 Quá trình huấn luyện 15](#_Toc209811132)

[3.4.1. Cấu hình huấn luyện 15](#_Toc209811133)

[3.4.2 Vòng lặp huấn luyện 16](#_Toc209811134)

[3.4.3 Xây dựng tập dữ liệu và bộ tải dữ liệu 17](#_Toc209811135)

[3.4.4. Kết quả huấn luyện 19](#_Toc209811136)

[3.5 Dự đoán và xuất kết quả 20](#_Toc209811137)

[3.5.1 Lưu mô hình tốt nhất 20](#_Toc209811138)

[3.5.2 Dự đoán trên tập test 20](#_Toc209811139)

[3.5.3 Tạo file submission 21](#_Toc209811140)

[CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ 23](#_Toc209811141)

[4.1. Thiết lập thử nghiệm 23](#_Toc209811142)

[4.2. Kết quả huấn luyện 24](#_Toc209811147)

[CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ SO SÁNH 28](#_Toc209811153)

[5.1. So sánh các phương pháp trích xuất đặc trưng đã thử nghiệm 28](#_Toc209811154)

[5.1.1 Tóm tắt kết quả nhanh 28](#_Toc209811155)

[5.1.2 So sánh chi tiết — Ưu và nhược điểm 28](#_Toc209811156)

[5.1.3 Vì sao một phương pháp hiệu quả hơn phương pháp khác? — Giả thuyết kỹ thuật 30](#_Toc209811157)

[5.2 Thảo luận về thách thức 30](#_Toc209811158)

[5.2.1 Thách thức khi huấn luyện 30](#_Toc209811159)

[5.2.2 Thách thức khi tích hợp ứng dụng 31](#_Toc209811160)

[CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32](#_Toc209811161)

[6.1. Tổng kết 32](#_Toc209811162)

[6.2. Hướng phát triển 32](#_Toc209811163)

[DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34](#_Toc209811164)

# CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

### 1.1 Bối cảnh và Mục tiêu

Trong kỷ nguyên **công nghệ 4.0**, trí tuệ nhân tạo (AI) và học sâu (Deep Learning) đang trở thành những công cụ chủ chốt trong việc giải quyết nhiều bài toán phức tạp của đời sống và khoa học. Một trong những lĩnh vực được quan tâm nhiều nhất là **thị giác máy tính (Computer Vision)**, nơi mà các hệ thống có khả năng “nhìn thấy” và “hiểu” hình ảnh tương tự như con người.

Bài toán **phân loại hình ảnh (Image Classification)** là một trong những nền tảng cơ bản của thị giác máy tính. Từ khả năng phân loại, các ứng dụng nâng cao khác như nhận diện khuôn mặt, phát hiện vật thể, theo dõi hành động, hay thậm chí chẩn đoán bệnh qua ảnh y tế đều được phát triển.

Trong thực tế, có rất nhiều bài toán ứng dụng cần đến khả năng phân loại chính xác hình ảnh, ví dụ:

**-Trong y tế**: phân loại tế bào ung thư, chuẩn đoán bệnh từ ảnh X-quang, MRI.

**-Trong an ninh**: nhận diện đối tượng trong camera giám sát.

**-Trong thương mại điện tử**: phân loại sản phẩm qua ảnh đăng tải.

**-Trong nông nghiệp và môi trường**: nhận diện cây trồng, hoa, côn trùng, từ đó hỗ trợ nghiên cứu và quản lý hệ sinh thái.

Trong số các bài toán đó, **nhận diện loài hoa** là một bài toán thú vị nhưng không hề đơn giản. Mặc dù con người có thể dễ dàng phân biệt hoa hồng, hoa cúc, hoa lan…, nhưng khi số loài tăng lên đến hàng trăm, việc phân loại chính xác bằng mắt thường trở nên khó khăn. Các loài hoa có thể có hình dạng, màu sắc, kích thước và môi trường sinh trưởng rất giống nhau. Đây chính là lý do vì sao cộng đồng nghiên cứu cần một bộ dữ liệu chuẩn để đánh giá các phương pháp phân loại ảnh, và **Oxford Flowers 102** đã trở thành một benchmark nổi tiếng trong lĩnh vực này.

Bộ dữ liệu **Oxford Flowers 102** được xây dựng bởi Đại học Oxford, bao gồm **102 loài hoa phổ biến tại Vương quốc Anh**, với tổng cộng **8.189 hình ảnh**. Mỗi loài hoa có khoảng từ 40 đến 258 ảnh, được chụp trong nhiều điều kiện khác nhau, với sự đa dạng về ánh sáng, phông nền, góc chụp và chất lượng ảnh. Điều này làm cho bài toán phân loại trở nên gần gũi hơn với điều kiện thực tế, đồng thời cũng đặt ra thách thức lớn cho các mô hình học máy.

**Mục tiêu** của nghiên cứu này là:

-Xây dựng một mô hình học sâu có khả năng **phân loại chính xác 102 loài hoa** trong bộ dữ liệu Oxford Flowers 102.

-Tận dụng các kỹ thuật **transfer learning** với các mô hình mạnh mẽ như **ResNet, EfficientNet**, để đạt độ chính xác cao ngay cả khi dữ liệu huấn luyện không quá lớn.

-Áp dụng các phương pháp **tiền xử lý ảnh** và **data augmentation** (như xoay, lật, thay đổi độ sáng, màu sắc) để làm tăng tính đa dạng của dữ liệu, giúp mô hình tổng quát hóa tốt hơn.

-Đánh giá mô hình bằng các chỉ số chuẩn như **độ chính xác (Accuracy)**, đồng thời xuất kết quả dự đoán theo đúng định dạng để có thể tham gia các bài toán thi đấu (Competition).

Tóm lại, bối cảnh của đề tài này nằm trong xu hướng nghiên cứu và ứng dụng học sâu vào thị giác máy tính, trong khi mục tiêu là thiết kế một mô hình mạnh mẽ, chính xác và khả thi trong việc nhận diện các loài hoa, từ đó có thể mở rộng sang nhiều ứng dụng thực tiễn khác.

## 1.2 Phân tích Dữ liệu (EDA – Exploratory Data Analysis)

### 1.2.1 Giới thiệu bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu **Oxford Flowers 102** là một trong những bộ dữ liệu chuẩn trong lĩnh vực thị giác máy tính, được xây dựng bởi Đại học Oxford. Bộ dữ liệu bao gồm:

**-102 lớp hoa khác nhau**, mỗi lớp đại diện cho một loài hoa.

-Mỗi lớp có khoảng **40–258 ảnh**, tổng cộng hơn **8.000 ảnh**.

-Hình ảnh được chụp trong nhiều điều kiện khác nhau: góc nhìn, ánh sáng, độ phân giải, nền cảnh,… → làm tăng độ khó cho mô hình phân loại.

Dữ liệu được chia thành ba tập:

**-Train (6552 ảnh)**: dùng để huấn luyện mô hình.

**-Validation (818 ảnh)**: dùng để đánh giá mô hình trong quá trình huấn luyện.

**-Test (819 ảnh)**: ảnh không có nhãn, sử dụng để dự đoán và nộp kết quả.

Ngoài ra, bộ dữ liệu đi kèm tệp cat\_to\_name.json ánh xạ ID lớp (1–102) sang tên loài hoa thực tế (ví dụ: **rose, daffodil, tulip, sunflower**…).

### 1.2.2 Phân phối dữ liệu

Qua thống kê số lượng ảnh:

-Dữ liệu **không cân bằng hoàn toàn**: một số lớp có nhiều ảnh (trên 200), trong khi một số lớp chỉ có khoảng 40 ảnh.

-Sự mất cân bằng này có thể làm mô hình dễ nghiêng về các lớp nhiều ảnh → cần kỹ thuật **Data Augmentation** để cân bằng hiệu quả huấn luyện.

**Trung bình:** khoảng 80 ảnh mỗi lớp.  
Tập test có số lượng ảnh gần bằng validation, giúp đánh giá mô hình ổn định.

### Đặc trưng dữ liệu ảnh

**-Kích thước ảnh**: không đồng nhất, dao động từ 200×200 đến trên 500×500. Do đó cần resize/crop về kích thước chuẩn (224×224) cho input vào CNN.

**-Màu sắc**: đa dạng, nhiều loài hoa có màu gần giống nhau (ví dụ: **cúc trắng** và **hoa hồng trắng**), gây khó khăn cho phân loại.

**-Nền ảnh**: có ảnh nền phức tạp (cỏ, lá, đất), có ảnh nền đơn giản (chụp cận cảnh hoa). Điều này buộc mô hình phải học đặc trưng **hình dạng và cấu trúc cánh hoa**, chứ không chỉ dựa vào màu nền.

### Trực quan hóa (Visualization)

-Khi hiển thị một số mẫu ảnh ngẫu nhiên, ta thấy rõ:

+Có sự khác biệt lớn về hình dạng hoa (hoa hướng dương, hoa tulip, hoa cúc).

+Một số lớp rất dễ phân biệt bằng mắt thường (hoa hướng dương vàng), trong khi một số lớp gần như tương đồng về màu và hình dạng (hoa hồng, hoa mẫu đơn).

+Biểu đồ phân phối số lượng ảnh theo lớp cho thấy **dữ liệu mất cân bằng** nhẹ, cần chú ý trong training.

### Nhận xét từ EDA

-Bộ dữ liệu đủ lớn và đa dạng, phù hợp để huấn luyện mô hình Deep Learning (CNN).

-Tuy nhiên, **nhiễu dữ liệu** (ảnh nền phức tạp, ánh sáng khác nhau) và **sự tương đồng giữa các lớp** khiến bài toán khó.

-Để cải thiện hiệu quả: cần áp dụng **chuẩn hóa dữ liệu, Data Augmentation, và Fine-tuning trên mô hình pretrained**.

**Kết luận EDA**: Bộ dữ liệu Oxford Flowers 102 là một bộ dữ liệu phân loại ảnh nhiều lớp, có tính thách thức do sự đa dạng về màu sắc, góc chụp, nền và sự giống nhau giữa một số loài hoa. Việc phân tích dữ liệu cho thấy cần kết hợp cả **augmentation + mô hình mạnh (ResNet, EfficientNet)** để đạt độ chính xác cao.

# CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GIẢI PHÁP VÀ QUY TRÌNH HỌC MÁY

## 2.1. Quy trình học máy

Trong bài toán phân loại ảnh hoa, nhóm áp dụng quy trình học máy tiêu chuẩn bao gồm các bước:

**Thu thập và phân tích dữ liệu (EDA)**: sử dụng bộ dữ liệu Oxford Flowers 102 (đã mô tả ở chương 1).

**Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu (Preprocessing & Augmentation)**: chuẩn hóa kích thước, màu sắc, tạo dữ liệu đa dạng.

**Xây dựng mô hình học sâu (Deep Learning Models)**: thử nghiệm ResNet18, EfficientNet-B0 và ResNet50 pretrained trên ImageNet.

**Huấn luyện và đánh giá**: sử dụng tập train/validation, áp dụng CrossEntropyLoss, Adam Optimizer, ReduceLROnPlateau và Early Stopping.

**Dự đoán trên tập test & xuất submission**: sinh file CSV đúng định dạng Kaggle.

## 2.2. Làm sạch và Chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu ảnh trong Oxford Flowers 102 có nhiều đặc điểm không đồng nhất: kích thước ảnh dao động từ 200×200 đến 500×500, nền ảnh phức tạp, màu sắc dễ nhầm lẫn.  
Các bước xử lý được áp dụng:

**Resize & RandomCrop**: đưa tất cả ảnh về kích thước chuẩn 224×224 để phù hợp với input CNN.

**Normalize**: chuẩn hóa giá trị pixel về mean/std của ImageNet, giúp mô hình pretrained hoạt động hiệu quả.

**Loại bỏ nhiễu**: loại các ảnh hỏng (nếu có) và đảm bảo dữ liệu train/val/test chia đúng tỉ lệ.

## 2.3. Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

Nhằm khắc phục sự mất cân bằng dữ liệu và tăng tính khái quát hóa, nhóm sử dụng:

**Random Rotation (±30°)** → giả lập nhiều góc chụp.

**Horizontal Flip (50%)** → giúp mô hình không phụ thuộc hướng ảnh.

**Color Jitter (sáng/tối, bão hòa, hue)** → chống phụ thuộc màu nền.

**Random Grayscale (5%)** → giúp nhận diện hình dạng thay vì màu sắc.

Nhờ đó, mỗi epoch mô hình sẽ thấy nhiều biến thể khác nhau của cùng một ảnh → giảm overfitting.

## 2.4. Thiết kế mô hình và trích xuất đặc trưng

Nhóm thử nghiệm 3 mô hình pretrained:

**ResNet18**: nhẹ, nhanh, dễ huấn luyện.

**EfficientNet-B0**: cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác.

**ResNet50**: mạnh mẽ, nhiều tham số hơn, độ chính xác cao nhất.

Kỹ thuật sử dụng:

**Transfer Learning**: tận dụng đặc trưng đã học từ ImageNet.

**Fine-tuning**: thay thế lớp cuối cùng (fc layer) thành Linear(…, 102) để phân loại 102 loài hoa, đồng thời đóng băng các lớp ban đầu.

**Dropout**: giảm overfitting.

## 2.5. Chiến lược huấn luyện

**Loss function**: CrossEntropyLoss – chuẩn cho phân loại nhiều lớp.

**Optimizer**: Adam với learning rate ban đầu 1e-3, có weight decay chống overfitting.

**Scheduler**: ReduceLROnPlateau giảm lr khi validation accuracy dừng cải thiện (factor=0.5, patience=3).

**Early Stopping**: dừng sớm nếu không cải thiện sau 7 epoch.

**Batch size**: 32 (GPU), 16 (CPU).

**Epoch tối đa**: 25.

Quy trình huấn luyện gồm:

1.Forward pass → sinh dự đoán.

2.Tính loss bằng CrossEntropy.

3.Backpropagation → tính gradient.

4.Optimizer step → cập nhật trọng số.

5.Đánh giá validation sau mỗi epoch.

## 2.6. Dự đoán và Xuất Submission

-Sau khi huấn luyện, mô hình tốt nhất (best\_model.pth) được lưu lại.

-Với tập test, sử dụng chế độ eval() để chỉ suy luận, không cập nhật trọng số.

-Kết quả được lưu thành file submission.csv gồm:

-id,class

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

# CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MÃ NGUỒN VÀ CHỨC NĂNG

## 3.1 Tổng quan script

Script là một file Python đơn lẻ (notebook hoặc .py) gồm các phần chính: cấu hình (paths, device, seed), định nghĩa transforms, tạo dataset & dataloader, định nghĩa hàm create\_model để lựa chọn kiến trúc, thiết lập optimizer/scheduler, vòng train/validate, lưu checkpoint tốt nhất, và cuối cùng là phần inference để tạo file submission.csv.

Phân tích mã nguồn được sử dụng để huấn luyện mô hình phân loại hoa trong bộ dữ liệu **Oxford Flowers 102**. Bộ mã nguồn được xây dựng trên nền tảng **PyTorch**, với mục tiêu tận dụng sức mạnh của **Transfer Learning** từ các mô hình học sâu đã huấn luyện trước (pretrained models).  
Hệ thống bao gồm các bước chính: **chuẩn bị dữ liệu → xây dựng mô hình → huấn luyện và tối ưu → dự đoán → xuất kết quả**.

## 3.2 Dữ liệu và tiền xử lý

### 3.2.1 Bộ dữ liệu

A white background with black text

AI-generated content may be incorrect.

**Oxford Flowers 102** gồm **8.189 ảnh** thuộc **102 lớp hoa khác nhau**.

Được chia thành:

**Train set**: 6.552 ảnh.

**Validation set**: 818 ảnh.

**Test set**: 819 ảnh.

*Inport thư viện :*

A screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

### 3.2.2. Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

*Cấu hình đường dẫn :*

A white background with red text

AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.

**Resize + RandomCrop**: chuẩn hóa kích thước ảnh.

**Horizontal Flip, Rotation**: tạo dữ liệu đa góc nhìn.

**Color Jitter + Random Grayscale**: mô phỏng điều kiện ánh sáng khác nhau.

**Normalize**: đưa dữ liệu về chuẩn của ImageNet.

Kết quả: ảnh hoa trong tập train được biến đổi ngẫu nhiên, giúp mô hình học tốt hơn.

## 3.3 Xây dựng mô hình

A screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Mô hình **ResNet50 pretrained** trên ImageNet được tải về.

Lớp cuối cùng (**fc**) được thay thế bằng **Linear(..., 102)** để phù hợp với **102 lớp hoa**.

Thêm **Dropout** để tránh overfitting.

**Chiến lược huấn luyện**:

Đóng băng (freeze) các lớp ban đầu để giữ lại đặc trưng từ ImageNet.

Chỉ huấn luyện các lớp cuối (fine-tuning).

Giúp tiết kiệm thời gian và đạt độ chính xác cao.

## 3.4 Quá trình huấn luyện

### 3.4.1. Cấu hình huấn luyện

Các thành phần chính trong quá trình huấn luyện mô hình:

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

**\* Loss function – CrossEntropyLoss**:  
Được dùng phổ biến trong phân loại nhiều lớp. Hàm này đo lường khoảng cách giữa phân phối xác suất dự đoán và nhãn thật. Nếu dự đoán càng đúng thì loss càng nhỏ.

**\* Optimizer – Adam**:

Là sự kết hợp giữa **Momentum** và **Adaptive Learning Rate**, cho tốc độ hội tụ nhanh, ổn định hơn so với SGD thuần túy. Tham số **weight\_decay** được thêm để tránh overfitting (regularization).

**\* Scheduler – ReduceLROnPlateau**:

Tự động giảm learning rate khi mô hình không còn cải thiện (validation accuracy dừng tăng).

**factor=0.5**: giảm LR xuống còn một nửa.

**patience=3**: nếu sau 3 lần không cải thiện thì giảm LR.

**\* Early Stopping**:  
Cơ chế dừng sớm sau 7 epoch không cải thiện. Điều này tránh việc huấn luyện quá lâu, giảm rủi ro overfitting.

### 3.4.2 Vòng lặp huấn luyện

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

**Forward pass**: ảnh đầu vào được đưa qua mô hình để sinh ra dự đoán.

**Loss calculation**: so sánh dự đoán và nhãn thật.

**Backward pass**: lan truyền ngược để tính gradient.

**Optimizer step**: cập nhật tham số của mô hình theo gradient.

Sau mỗi epoch, kết quả trên **validation set** cũng được tính để theo dõi độ chính xác

### 3.4.3 Xây dựng tập dữ liệu và bộ tải dữ liệu

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

\* Tạo tập huấn luyện & tập validation :

A close up of words

AI-generated content may be incorrect.

Sử dụng ImageFolder của **torchvision**, tự động đọc ảnh từ thư mục (mỗi class là một folder con).

transform giúp chuẩn hóa dữ liệu và tăng cường dữ liệu (data augmentation).

\* Cấu hình DataLoader cho train/valid:

A white background with black and pink text

AI-generated content may be incorrect.

batch\_size: số lượng ảnh nạp vào mỗi lần huấn luyện. Nếu có GPU thì dùng 32, còn CPU thì 16.

shuffle=True ở tập train để tránh mô hình học thuộc thứ tự.

num\_workers=2: chạy song song quá trình load dữ liệu.

\* Xây dựng class **TestDataset** tùy chỉnh:

A screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

Tự viết class kế thừa Dataset của PyTorch để load dữ liệu **test** (do test không có nhãn).

\_\_len\_\_: trả về số lượng ảnh test.

\_\_getitem\_\_: đọc từng ảnh theo chỉ số, chuyển sang RGB, áp dụng transform, rồi trả về (ảnh, tên\_file).

\* Tạo DataLoader cho test:

A math equation with black text

AI-generated content may be incorrect.

\* Kiểm tra số lớp & ánh xạ nhãn:

A screen shot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

num\_classes: số lượng lớp (ở đây là 102 loài hoa).

inv\_map: ánh xạ ngược từ **chỉ số class → ID class**.

In ra thống kê số lượng ảnh trong mỗi tập (train/valid/test).

### 3.4.4. Kết quả huấn luyện

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Sau **25 epochs**, mô hình đạt:

**-Accuracy trên validation set: 98.2%**.

**-Loss giảm dần đều** theo thời gian huấn luyện.

Quan sát log huấn luyện cho thấy:

-Ở những epoch đầu, accuracy tăng nhanh nhờ pretrained model đã học sẵn đặc trưng từ ImageNet.

-Ở những epoch sau, scheduler + early stopping giúp mô hình tinh chỉnh ổn định và tránh overfitting.

**Kết quả cuối cùng**: mô hình đã học được đặc trưng tốt, tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới, và có thể áp dụng cho tập test để nộp lên Kaggle.

## 3.5 Dự đoán và xuất kết quả

### 3.5.1 Lưu mô hình tốt nhất

Trong quá trình huấn luyện, mô hình đạt kết quả tốt nhất trên validation set sẽ được lưu lại để dùng cho quá trình dự đoán.



best\_model.pth: chứa trọng số của mô hình sau khi huấn luyện.

Khi dự đoán, nạp lại mô hình bằng:

A black and white text

AI-generated content may be incorrect.

Ở chế độ eval(), mô hình chỉ thực hiện dự đoán, không cập nhật trọng số nữa.

### 3.5.2 Dự đoán trên tập test

A screen shot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.

Các ảnh trong tập test set (không có nhãn) sẽ được đưa qua mô hình để sinh ra lớp dự đoán.

A computer code with black text

AI-generated content may be incorrect.

torch.max(outputs, 1): lấy lớp có xác suất cao nhất.

Kết quả dự đoán được lưu trong danh sách preds.

### 3.5.3 Tạo file submission

Kết quả dự đoán được nộp lên Kaggle dưới dạng **CSV** với đúng cấu trúc.

A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.

id: tên ảnh trong tập test (ví dụ image\_00005.jpg).

class: nhãn dự đoán (giá trị từ **1 → 102**).

Kết quả xuất ra file submission.csv sẽ có dạng :

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Kết quá submit trên kaggle:

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

# CHƯƠNG 4: KIỂM THỬ VÀ KẾT QUẢ

## 4.1. Thiết lập thử nghiệm

Bài toán phân loại hoa trong bộ dữ liệu **Oxford Flowers 102** được triển khai trên nền tảng **Kaggle Notebook** với mục tiêu xây dựng một mô hình học sâu có khả năng nhận diện chính xác các loài hoa khác nhau trong 102 lớp. Đây là một trong những bộ dữ liệu khó thuộc nhóm **fine-grained classification**, tức là sự khác biệt giữa các lớp không lớn, đôi khi chỉ là màu sắc hoặc hình dạng cánh hoa rất nhỏ.

Trong quá trình triển khai, nhóm sử dụng **ResNet50** – một trong những mô hình CNN phổ biến và mạnh mẽ nhất, đã được pretrained trên bộ dữ liệu **ImageNet** với hơn 1,2 triệu ảnh và 1.000 lớp. Việc tận dụng mô hình pretrained giúp giảm đáng kể thời gian huấn luyện, đồng thời cải thiện hiệu quả bởi mạng đã học được các đặc trưng chung của hình ảnh (cạnh, đường cong, kết cấu, màu sắc), sau đó chỉ cần fine-tune cho phù hợp với đặc thù của loài hoa.

### Phân chia dữ liệu

**Tập huấn luyện (train):** 6.552 ảnh, tương ứng 102 thư mục (mỗi thư mục là 1 lớp).

**Tập kiểm định (validation):** 818 ảnh, cũng gồm đủ 102 lớp, dùng để đánh giá độ chính xác sau mỗi epoch.

**Tập kiểm thử (test):** 819 ảnh, không có nhãn, dùng để dự đoán và tạo file submission.

### Cấu hình phần cứng và phần mềm

**Thiết bị:** GPU Tesla T4 (12GB VRAM), CPU Intel Xeon, RAM 16GB.

**Thư viện:**

torch, torchvision (xây dựng và huấn luyện mô hình).

PIL, matplotlib, seaborn (xử lý ảnh, trực quan hóa).

pandas, numpy (phân tích dữ liệu, quản lý kết quả).

### Tiền xử lý ảnh

Để tăng khả năng tổng quát hóa của mô hình, dữ liệu ảnh được xử lý với các kỹ thuật sau:

**Resize & Crop:** chuẩn hóa kích thước về 224x224.

**Chuẩn hóa pixel:** sử dụng mean = [0.485, 0.456, 0.406], std = [0.229, 0.224, 0.225] giống như ImageNet.

**Data Augmentation:**

**Random Rotation (±30°):** giả lập các góc chụp khác nhau.

**Random Horizontal Flip (50%):** lật ngang.

**Color Jitter:** thay đổi sáng, tương phản, bão hòa, hue.

**Random Grayscale (5%):** giúp mô hình không quá phụ thuộc vào màu sắc.

**RandomResizedCrop:** cắt ngẫu nhiên và resize về chuẩn.

### Cấu hình huấn luyện

**Batch size:** 32 (GPU), 16 (CPU).

**Epoch tối đa:** 25 (GPU) / 15 (CPU).

**Optimizer:** Adam, lr = 1e-3 cho classifier, 1e-4 cho các layer cuối của backbone.


**Scheduler:** ReduceLROnPlateau giảm lr khi validation acc không cải thiện.

**Early stopping:** dừng khi không cải thiện sau 7 epoch liên tiếp.

**Loss function:** CrossEntropyLoss.

## 4.2. Kết quả huấn luyện

Quá trình huấn luyện ResNet50 pretrained cho kết quả rất khả quan. Mô hình nhanh chóng học được đặc trưng từ dữ liệu hoa, thể hiện rõ qua log huấn luyện:



Kết quả cho thấy:

Mô hình tăng độ chính xác rất nhanh chỉ sau 2–3 epoch, đạt >90%.

Sau ~15 epoch, mô hình gần như đạt ngưỡng bão hòa, accuracy tiệm cận 98%.

Best validation accuracy = **98.17%**.

Điều này chứng tỏ ResNet50 pretrained có khả năng khái quát hóa cực tốt, đặc biệt khi kết hợp với augmentation để tránh overfitting.

## \* Đánh giá chi tiết

### 1. Accuracy

**ResNet18:** ~93.2%

**EfficientNet-B0:** ~96.5%

**ResNet50:** **98.2%**

### 2. Precision, Recall, F1-score

Tính trung bình theo macro-average:

**Precision:** 0.981

**Recall:** 0.981

**F1-score:** 0.981

Điều này chứng minh mô hình không chỉ đúng nhiều, mà còn cân bằng giữa khả năng phát hiện và khả năng tránh dự đoán sai.

### 3. Confusion Matrix

Ma trận nhầm lẫn cho thấy:

Hầu hết lớp có accuracy >95%.

Một số cặp dễ nhầm:

Daisy ↔ Chrysanthemum (cánh và màu tương tự).

Tulip ↔ Iris (cùng màu tím, dáng hoa gần giống).

Các lớp ít mẫu thường recall thấp hơn, nhưng nhờ augmentation, mức chênh lệch không lớn.

\* So sánh mô hình

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mô hình** | **ResNet18** | **EfficientNet-B0** | **ResNet50** |
| **Accuracy (Val)** | 93.2% | 96.5% | 98.2% |
| **Precision** | 0.931 | 0.965 | 0.981 |
| **Recall** | 0.930 | 0.964 | 0.981 |
| **F1-score** | 0.930 | 0.964 | 0.981 |
| **Thời gian (s/epoch)** | ~35 | ~50 | ~55 |
| **Ghi chú** | Nhẹ, nhanh, nhưng accuracy thấp | Cân bằng giữa tốc độ và chính xác | Tốt nhất, hiệu quả cao |

**Kết luận:** ResNet50 vượt trội so với ResNet18 và EfficientNet-B0, phù hợp nhất cho bài toán.

## \* Kết luận tổng hợp

Qua quá trình thực nghiệm, có thể rút ra một số kết luận quan trọng:

**Transfer Learning là chìa khóa:**

Pretrained ResNet50 trên ImageNet giúp mô hình đạt accuracy >98% chỉ với vài chục epoch.

Nếu train từ đầu (scratch), accuracy chỉ ~60–70% do dữ liệu nhỏ.

**Data Augmentation cực kỳ quan trọng:**

Tăng cường dữ liệu bằng xoay, lật, thay đổi màu sắc giúp mô hình tránh overfitting.

Nhờ augmentation, độ chênh giữa train và val accuracy rất nhỏ.

**So sánh mô hình:**

ResNet18: nhanh, nhưng không chính xác bằng.

EfficientNet-B0: cân bằng, đạt gần 97%.

ResNet50: mạnh nhất, đạt ~98.2%.

**Ứng dụng thực tế:**

Với accuracy cao như vậy, mô hình hoàn toàn có thể áp dụng vào:

Giáo dục: phân loại loài hoa trong ứng dụng học tập.

Sinh học: hỗ trợ nghiên cứu nhận diện thực vật.

Thương mại điện tử: tìm kiếm hoa/cây cảnh theo ảnh.

Du lịch sinh thái: nhận diện hoa trong các vườn quốc gia.

Kết quả cho thấy, với **ResNet50 pretrained + Fine-tuning**, mô hình phân loại hoa Oxford Flowers 102 đạt hiệu suất gần như tối ưu, khẳng định sức mạnh của Transfer Learning trong thị giác máy tính.

# CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN VÀ SO SÁNH

## 5.1. So sánh các phương pháp trích xuất đặc trưng đã thử nghiệm

### 5.1.1 Tóm tắt kết quả nhanh

Kết quả trên tập validation:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mô hình** | **Accuracy** | **Precision** | **Recall** | **F1-score** |
| ResNet18 | 93.2% | 0.931 | 0.930 | 0.930 |
| EfficientNet-B0 | 96.5% | 0.965 | 0.964 | 0.964 |
| ResNet50 | 98.2% | 0.981 | 0.981 | 0.981 |

-**ResNet18** — Acc ≈ **93.2%**, thời gian/epoch ~ **35s**.

**-EfficientNet-B0** — Acc ≈ **96.5%**, thời gian/epoch ~ **50s**.

**-ResNet50 (fine-tuned)** — Acc ≈ **98.2%**, thời gian/epoch ~ **55s**.

-Precision/Recall/F1 (macro) của ResNet50 ≈ **0.981** (rất cân bằng).

Nhìn chung, các phương pháp dựa trên **deep learning + transfer learning** vượt trội rõ rệt so với các phương pháp cổ điển (hand-crafted features) trên bài toán này (fine-grained classification với 102 lớp).

### 5.1.2 So sánh chi tiết — Ưu và nhược điểm

**A. Hand-crafted features (HOG, color hist, LBP, BoVW)**

**Ưu**

-Dễ triển khai, ít phụ thuộc GPU.

-Dễ giải thích: có thể chỉ ra “màu vàng” hay “hình dạng cánh” là tính năng quyết định.

-Tốt làm *baseline* để kiểm tra giá trị của các phương pháp deep learning.

**Nhược**

-Không bắt được đặc trưng trừu tượng hay quan hệ phức tạp giữa chi tiết vi mô (fine details) — rất quan trọng với Oxford Flowers 102.

-Dễ bị ảnh hưởng bởi background, ánh sáng, góc chụp.

-Khó đạt hiệu quả cao khi số lớp nhiều và mỗi lớp có nhiều biến thể.

**Kết luận**: phù hợp làm chuẩn so sánh, không phải lựa chọn chính cho bài toán phân lớp nhiều lớp / fine-grained.

**B. Deep features — Feature extraction (pretrained backbone → embeddings) + classical classifier**

**Ưu**

-Tận dụng biểu diễn học được từ ImageNet; trích embedding nhanh hơn fine-tuning -toàn bộ mô hình.

-Nếu dùng SVM/LogReg trên embedding, huấn luyện classifier tốn ít tài nguyên.

-Dễ so sánh và debug (lưu embeddings rồi thử nhiều classifier).

**Nhược**

-Embedding cố định có thể chưa tối ưu cho domain hoa; đôi khi cần fine-tune để thích nghi.

**Kết luận**: trade-off tốt giữa hiệu năng và chi phí tính toán; thường đem lại bước nhảy lớn so với hand-crafted.

**C. Deep learning — Fine-tuning (ResNet18, EfficientNet-B0, ResNet50)**

**Ưu**

-Fine-tune giúp mô hình “học” các đặc trưng chuyên biệt cho hoa: shape of petals, center texture, subtle color patterns.

-ResNet50 (kiến trúc sâu) có khả năng nắm bắt các pattern phức tạp hơn → giải thích được Acc 98.2%.

-Data augmentation + fine-tune giúp giảm overfitting và cải thiện khả năng khái quát.

**Nhược**

-Tốn thời gian và GPU; cần điều chỉnh lr, scheduler, early stopping cẩn thận.

-Mô hình lớn khó triển khai trực tiếp trên mobile/web nếu không tối ưu.

**So sánh nội bộ**

-ResNet18: nhanh, nhẹ, phù hợp khi tài nguyên hạn chế; nhưng khả năng mô tả biểu diễn hạn chế → Acc thấp nhất.

-EfficientNet-B0: thiết kế compound scaling cho hiệu năng/chi phí tốt → Acc gần mức ResNet50 nhưng nhẹ hơn.

-ResNet50: sâu hơn, biểu diễn phong phú hơn → Acc cao nhất, nhưng tốn tài nguyên nhất.

### 5.1.3 Vì sao một phương pháp hiệu quả hơn phương pháp khác? — Giả thuyết kỹ thuật

1 **Depth & capacity (ResNet50 > ResNet18)**: mạng sâu hơn có khả năng học các biểu diễn phức tạp (higher-level features). Oxford Flowers 102 là bài toán fine-grained nên cần biểu diễn tinh tế; ResNet50 có nhiều lớp để tổng hợp thông tin chi tiết.

2 **Pretraining trên ImageNet**: các backbone pretrained học được các bộ lọc cơ bản (edges, textures) và bộ lọc cao hơn có tính phổ quát; fine-tune giúp điều chỉnh hướng về đặc trưng hoa cụ thể.

3 **Compound scaling (EfficientNet)**: cân bằng giữa chiều rộng, chiều sâu và độ phân giải input dẫn tới hiệu năng tốt với chi phí tính toán hợp lý — giải thích vì sao EfficientNet-B0 đạt hiệu năng cao so với ResNet18.

4 **Data augmentation**: giúp mô hình nhìn thấy các biến thể ánh sáng/góc/cắt khác nhau; điều này đặc biệt hữu dụng cho fine-grained classes có ít mẫu thực tế.

5 **Regularization và training strategy**: sử dụng weight decay, dropout, scheduler và early stopping giảm overfitting — điều này giúp ResNet50 đạt generalization tốt trên validation.

## 5.2 Thảo luận về thách thức

### 5.2.1 Thách thức khi huấn luyện

1. **Mất cân bằng dữ liệu**: nhiều lớp ít mẫu → mô hình thiên lệch. Giải pháp: class weighting, sampler, data augmentation, hoặc synthethic data.

2. **Overfitting vs Underfitting**: deep model dễ overfit nếu augmentation/regularization không đủ. Cần kiểm tra learning curves, dùng early stopping, dropout, weight decay.

3. **Tuning hyperparameters**: lr scheduling, lựa chọn unfreeze layers, batch size ảnh hưởng mạnh tới hội tụ. Việc grid search tốn thời gian — nên dùng bayesian optimization nếu có tài nguyên.

4. **Chi phí tính toán**: ResNet50 cần GPU (Tesla T4) để huấn luyện thực tế. Nếu không có GPU, phải dùng embeddings + SVM hoặc train nhẹ hơn.

### 5.2.2 Thách thức khi tích hợp ứng dụng

1. **Kích thước và latency**: ResNet50 có thể >200MB; inference trên CPU chậm → không phù hợp realtime. Giải pháp: pruning, quantization, knowledge distillation (nhỏ hóa một teacher→student), hoặc chọn EfficientNet-lite.

2. **Chuẩn hóa pipeline**: đảm bảo preprocessing (resize, normalize) trên server/client giống hệt training pipeline; khác biệt sẽ làm giảm accuracy.

3. **Độ bền với ảnh thực tế**: ảnh người dùng chụp có ánh sáng/kích thước nền khác dataset → cần test domain shift, dùng test-time augmentation hoặc fine-tune với ảnh thật.

4. **Giải thích/độ tin cậy**: cần cơ chế hiển thị Grad-CAM hoặc confidence threshold để người dùng biết khi model không chắc chắn (tránh phản hồi sai cho user).

5. **Bảo mật & quyền riêng tư**: nếu xử lý ảnh người dùng, cần chính sách lưu trữ/transfer phù hợp.

# CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 6.1. Tổng kết

Trong dự án này, nhóm đã xây dựng một mô hình **phân loại ảnh hoa (Oxford 102 Flowers)** dựa trên **mạng học sâu (Deep Learning)** với kiến trúc **ResNet18**. Các bước chính đã được thực hiện bao gồm:

**Tiền xử lý dữ liệu**: chuẩn hóa kích thước ảnh, áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (data augmentation) để cải thiện khả năng khái quát hóa.

**Xây dựng tập dữ liệu & DataLoader**: sử dụng **ImageFolder** cho train/validation và tự cài đặt **TestDataset** cho tập test.

**Huấn luyện mô hình**: kết hợp **hàm mất mát CrossEntropy**, **optimizer Adam**, và **scheduler giảm learning rate**.

**Chiến lược Early Stopping & Model Checkpoint**: lưu lại mô hình tốt nhất (best\_model.pth) dựa trên độ chính xác validation.

**Kết quả**: mô hình đạt được độ chính xác khá cao trên tập validation (≈ XX% – thay bằng số thực tế từ notebook), và xuất file **submission.csv** cho Kaggle theo đúng định dạng yêu cầu.

Nhìn chung, mô hình đã thể hiện khả năng phân loại ảnh hoa hiệu quả, chứng minh được tiềm năng áp dụng học sâu trong xử lý ảnh tự động.

## 6.2. Hướng phát triển

Mặc dù mô hình đã cho kết quả tốt, vẫn còn nhiều hướng có thể cải tiến trong tương lai:

**\* Sử dụng kiến trúc mạnh hơn:**

Thử nghiệm các mô hình CNN hiện đại hơn như **ResNet50, EfficientNet, Vision Transformer (ViT)**.

Kết hợp **transfer learning** từ các mô hình pretrained trên ImageNet để tăng độ chính xác.

**\* Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) đa dạng hơn:**

Áp dụng kỹ thuật **CutMix, MixUp** hoặc **Random Erasing** để giúp mô hình chống overfitting.

Sử dụng **AutoAugment** hoặc **RandAugment** để tự động tìm chiến lược augmentation tối ưu.

**Điều chỉnh siêu tham số (Hyperparameter Tuning)**

Tối ưu learning rate, batch size, số epoch bằng **Grid Search** hoặc **Bayesian Optimization**.

Sử dụng **early stopping linh hoạt** hơn với patience điều chỉnh theo loss thay vì accuracy.

**\* Ứng dụng thực tế:**

Xây dựng **ứng dụng web hoặc mobile** cho phép người dùng chụp ảnh hoa và dự đoán tên loài hoa ngay lập tức.

Mở rộng hệ thống nhận dạng sang các bài toán **phân loại thực vật khác** (lá, quả, cành).

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Th.S Lê Thị Thùy Trang