**NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

*Trà Vinh, ngày [01] tháng [12] năm [2024]*

**Giáo viên hướng dẫn**

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

**NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG**

*Trà Vinh, ngày [01] tháng [12] năm [2024]*

**Thành viên hội đồng**

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

# LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Nguyễn Mộng Hiền, giảng viên hướng dẫn của em. Thầy đã tận tình chỉ dẫn, hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Những kiến thức và kỹ năng thầy truyền đạt không chỉ giúp em hoàn thành tốt đồ án mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của em trong lĩnh vực chuyên môn.

Em xin chân thành cảm ơn Khoa Kỹ thuật và Công Nghệ, Trường Đại học Trà Vinh, đã cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc cùng các tài liệu quý báu, giúp em mở rộng và định hình kiến thức chuyên ngành, tạo tiền đề quan trọng cho quá trình thực hiện đồ án.

Tuy nhiên, em nhận thấy rằng vẫn còn nhiều điểm cần cải thiện và những hạn chế cần phải khắc phục trong quá trình thực hiện đề tài. Do đó em rất mong được nhận ý kiến của thầy cô để em có thể bỏ sung nhưng kiến thức còn thiếu và được thêm nhiều kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng của mình. Em tin rằng, với sự hỗ trợ và chỉ dẫn của quý thầy cô, em sẽ hoàn thành tốt hơn trong những bài báo cáo sắp tới.

Em xin chân thành cảm ơn!

# MỤC LỤC

[LỜI CẢM ƠN 3](#_Toc155675161)

[MỤC LỤC 4](#_Toc155675162)

[DANH MỤC HÌNH 6](#_Toc155675163)

[DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 7](#_Toc155675164)

[MỞ ĐẦU 9](#_Toc155675165)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 11](#_Toc155675166)

[CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT 12](#_Toc155675167)

[CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 26](#_Toc155675191)

[CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32](#_Toc155675197)

[CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 36](#_Toc155675202)

[DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 38](#_Toc155675206)

[PHỤ LỤC 39](#_Toc155675207)

# DANH MỤC HÌNH

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **KÝ HIỆU VIẾT TẮT** | **NỘI DUNG VIẾT TẮT** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**TÓM TẮT ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

Đề tài "Nhận dạng đối tượng dựa trên mô hình DenseNet" tập trung vào việc nghiên cứu và ứng dụng mô hình DenseNet (Densely Connected Convolutional Networks) trong lĩnh vực thị giác máy tính, đặc biệt là trong nhiệm vụ nhận dạng và phân loại đối tượng từ hình ảnh. Mục tiêu chính của đề tài là tìm hiểu sâu về mô hình DenseNet, bao gồm cả lý thuyết nền tảng và cách thức triển khai thực tế, nhằm xây dựng một hệ thống có khả năng nhận dạng đối tượng trong ảnh với độ chính xác cao.

Trong quá trình thực hiện, đề tài sẽ phân tích cấu trúc chi tiết của DenseNet, từ các lớp tích chập (convolutional layers), lớp kết nối dày đặc (dense blocks) cho đến các lớp kết nối đầy đủ (fully connected layers). Điểm đặc biệt của DenseNet là việc sử dụng các kết nối dày đặc giữa các lớp, giúp cải thiện khả năng học đặc trưng và giảm thiểu vấn đề mất mát thông tin trong quá trình huấn luyện.

Hệ thống sẽ nhận đầu vào là các hình ảnh chứa đối tượng cần nhận dạng, sau đó xử lý qua mô hình DenseNet để trích xuất các đặc trưng quan trọng và đưa ra dự đoán về nhãn của đối tượng trong ảnh. Quá trình này bao gồm các bước tiền xử lý dữ liệu như thay đổi kích thước ảnh, chuẩn hóa dữ liệu, và tăng cường dữ liệu (data augmentation) để làm phong phú tập dữ liệu huấn luyện.

Về công nghệ, đề tài sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với các thư viện học sâu mạnh mẽ như TensorFlow và Keras để xây dựng và huấn luyện mô hình DenseNet. Để tối ưu quá trình triển khai, môi trường Google Colab được lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ tính toán trên GPU miễn phí, giúp tăng tốc đáng kể cho việc huấn luyện mô hình với các tập dữ liệu lớn.

# MỞ ĐẦU

**1. Lý do chọn đề tài**

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến nhận dạng và phân tích hình ảnh, các hệ thống tự động hóa dựa trên AI đang đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình, tăng độ chính xác và hiệu quả xử lý dữ liệu. Nhận dạng đối tượng từ hình ảnh là một trong những ứng dụng quan trọng của AI, giúp đáp ứng nhanh chóng nhu cầu xử lý dữ liệu và có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như an ninh, y tế, và tự động hóa.

Mạng Nơ-ron Tích chập Dày đặc (Dense Convolutional Network - DenseNet) là một trong những kiến trúc CNN tiên tiến, có khả năng cải thiện độ chính xác nhờ việc tái sử dụng các đặc trưng và tối ưu hóa số lượng tham số. DenseNet cho phép các lớp kết nối với nhau dày đặc hơn, giúp tận dụng tối đa thông tin từ các lớp trước đó và tăng cường khả năng nhận dạng đối tượng trong các bài toán hình ảnh phức tạp.

Với độ chính xác cao và khả năng tối ưu hóa quy trình, DenseNet không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn mang lại hiệu quả cao trong nhận dạng hình ảnh, tạo tiền đề cho các ứng dụng AI tiên tiến. Đề tài "Nhận dạng đối tượng dựa trên mô hình DenseNet" được lựa chọn nhằm đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, cung cấp các giải pháp thiết thực cho thời đại số, và nâng cao trải nghiệm người dùng trong các ứng dụng thực tiễn.

**2. Mục tiêu nghiên cứu**

* Tìm hiểu kiến trúc và cơ chế hoạt động của mô hình DenseNet, bao gồm các lớp tích chập, các khối Dense, lớp kết nối đầy đủ và các thành phần khác trong mạng nơ-ron tích chập (CNN) được thiết kế để cải thiện hiệu suất trong nhiệm vụ nhận dạng và phân loại hình ảnh.
* Tìm hiểu và triển khai quá trình tiền xử lý dữ liệu cho tập dữ liệu CIFAR-10, bao gồm các bước chuẩn hóa và chuyển đổi định dạng ảnh để phù hợp với yêu cầu đầu vào của mô hình DenseNet.
* Nghiên cứu cách triển khai và huấn luyện mô hình DenseNet trên nền tảng Google Colab, sử dụng các thư viện như TensorFlow hoặc PyTorch, để xây dựng mô hình có khả năng phân loại ảnh hiệu quả.
* Đánh giá hiệu quả của mô hình DenseNet dựa trên các chỉ số đánh giá, đặc biệt là độ chính xác, để phân tích khả năng nhận dạng các đối tượng trên tập dữ liệu CIFAR-10 và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của mô hình.xác cao.

**3. Phương pháp nghiên cứu**

**Tìm hiểu kiến trúc mô hình DenseNet:** Nghiên cứu các tài liệu liên quan về DenseNet, hiểu cách các lớp tích chập và các khối Dense kết nối với nhau để cải thiện hiệu suất nhận dạng hình ảnh. Phân tích cơ chế lan truyền thông tin trong mạng để tối ưu hóa khả năng phân loại.

**Tiền xử lý dữ liệu CIFAR-10:** Tiến hành tiền xử lý dữ liệu bằng cách chuẩn hóa ảnh, thay đổi kích thước và chuyển đổi định dạng sao cho phù hợp với mô hình DenseNet. Sử dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để cải thiện sự đa dạng và giảm overfitting.

**Triển khai và huấn luyện mô hình DenseNet:** Xây dựng và huấn luyện mô hình DenseNet trên Google Colab bằng TensorFlow hoặc PyTorch. Cấu hình các tham số huấn luyện như epoch, batch size, learning rate và tối ưu hóa mô hình để đạt được hiệu quả phân loại tối ưu.

**Đánh giá hiệu quả mô hình:** Đánh giá mô hình bằng các chỉ số như độ chính xác (accuracy), precision, recall, F1-score, và loss trên tập kiểm tra. Phân tích kết quả để so sánh hiệu suất và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nhận dạng của mô hình.

**4.Đối tượng nghiên cứu**

* Mô hình DenseNet 121.
* Tâp dữ liệu CIFAR-10.
* Ngôn ngữ lập trình Python.
* Google Colab.

**5. Phạm vi nghiên cứu**

Việc ngiên cứu sẽ tập trung vào xây dựng mô hình nhận dạng dối tượng sử dụng mô hình DenseNet 121.

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (Machine Learning), việc nhận dạng đối tượng từ hình ảnh đã trở thành một ứng dụng quan trọng và mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, an ninh, giải trí, và công nghiệp. Công nghệ nhận dạng đối tượng cho phép hệ thống tự động phân tích và hiểu nội dung của hình ảnh, từ đó đưa ra các quyết định chính xác và nhanh chóng, góp phần nâng cao tính tự động hóa và giảm thiểu sự can thiệp của con người trong các quy trình phức tạp.

DenseNet (Densely Connected Convolutional Networks) là một trong những kiến trúc mạng nơ-ron tích chập tiên tiến, đã cho thấy hiệu suất vượt trội so với nhiều mô hình truyền thống như ResNet, VGG. Đặc trưng của DenseNet là sử dụng các kết nối dày đặc giữa các lớp, cho phép thông tin và đặc trưng được chia sẻ một cách hiệu quả xuyên suốt mô hình, giúp cải thiện khả năng học đặc trưng và giảm thiểu vấn đề mất mát thông tin trong quá trình huấn luyện. Với những ưu điểm này, DenseNet đang được ứng dụng rộng rãi trong các bài toán nhận dạng và phân loại đối tượng từ hình ảnh với độ chính xác cao.

# CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

## 2.1. Giới thiệu về DenseNet

### 2.1.1. Khái niệm về DenseNet

DenseNet (“Densely Connected Convolutional Networks”) là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập tiên tiến, được giới thiệu bởi Gao Huang và các cộng sự vào năm 2017. DenseNet được thiết kế nhằm khắc phục nhược điểm của các kiến trúc mạng truyền thống, đó là việc mất mát thông tin trong quá trình huấn luyện và khó khăn trong việc tái sử dụng các đặc trưng. DenseNet sử dụng các kết nối dày đặc giữa các lớp, cho phép tất cả các lớp trong một Dense Block được kết nối trực tiếp với nhau, tạo nên sự chia sẻ thông tin hiệu quả và nâng cao khả năng học tập của mô hình.

DenseNet có nhiều ưu điểm vượt trội so với ResNet hay VGG, đặc biệt trong việc tạo ra các mạng nhỏ và khả năng tái sử dụng đặc trưng đã học. DenseNet đã cho thấy sự tiến bộ về độ chính xác và tính hiệu quả trong các nhiệm vụ như nhận dạng hình ảnh, phân loại đối tượng, và phân khúc hình ảnh.

### 2.1.2. Kiến trúc của DenseNet

#### 2.1.2.1. Dense Block

Dense Block là thành phần cốt lỗi của DenseNet. Trong mỗi Dense Block, các lớp (layers) được kết nối dày đặc với nhau. Mỗi lớp sẽ nhận tất cả đầu vào của các lớp trước đó như là đầu vào của mình. Điều này giúp tạo sự lan truyền thông tin tốt hơn, đảm bảo rằng thông tin đặc trưng không bị mất đi trong quá trình huấn luyện.

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 1: Ví dụ về Dense Block

#### 2.1.2.2. Transition Layer

Giữa các Dense Block, một lớp chuyển tiếp (Transition Layer) được sử dụng để giảm kích thước của bản đồ đặc trưng, đồng thời duy trì sự hiệu quả của mô hình. Transition Layer bao gồm lớp tích chập (Convolutional Layer) và lớp pooling, nhằm giảm số lượng tham số cũng như chi phí tính toán trong quá trình huấn luyện.


Transition Layer A close-up of a logo

Description automatically generated

Hình 2: Ví dụ về Transition Layer

#### 2.1.2.3. Kết nối dày đặc (Dense Connections)

DenseNet sử dụng kết nối dày đặc giữa các lớp, đảm bảo rằng mỗi lớp được kết nối trực tiếp với tất cả các lớp trước đó. Việc kết nối dày đặc giúp giảm thiểu vấn đề biến mất đạo hàm (vanishing gradient), tạo điều kiện cho việc huấn luyện các mạng sâu mà không gẫp phải tình trạng mất mát thông tin.



Hình 3: Ví dụ về Dense Connections


### 2.1.3. Đặc điểm và lợi ích của DenseNet

DenseNet mang đến nhiều đặc điểm và lợi ích độc đáo, như khả năng tái sử dụng đặc trưng hiệu quả, giảm số lượng tham số, và cải thiện hiệu quả của quá trình huấn luyện. Một trong những ưu điểm nổi bật của DenseNet là khả năng tái sử dụng đặc trưng từ các lớp trước đó, giúp tối ưu hóa việc học tập và duy trì thông tin xuyên suốt mạng. Việc sử dụng kết nối dày đặc giữa các lớp còn giúp tăng cường khả năng lan truyền thông tin, làm giảm thiểu tình trạng biến mất đạo hàm (vanishing gradient), và cải thiện đáng kể khả năng huấn luyện các mạng sâu phức tạp. Nhờ đó, DenseNet có thể đạt được hiệu suất cao hơn trong các bài toán nhận dạng và phân loại đối tượng.

### 2.1.4. Quá trình huấn luyện và tối ưu hóa mô hình DenseNet

#### 2.1.4.1. Kỹ thuật huấn luyện

Quá trình huấn luyện mô hình DenseNet bao gồm việc xây dựng bản đồ mạng nền tảng, chọn hàm mất mát phù hợp, và tối ưu các siêu tham số như tốc độ học (learning rate), số vòng lặp (epochs), và kích thước batch. Để giảm thiểu tình trạng overfitting, các kỹ thuật như regularization và dropout cũng được sử dụng.



Hình 4: Biểu đồ thể hiện hiệu suất của mô hình ở dữ liệu huấn luyện và kiểm tra.

#### 2.1.4.2. Tối ưu hóa và tăng cường dữ liệu

Tăng cường dữ liệu (data augmentation) là một kỹ thuật quan trọng trong quá trình huấn luyện mô hình học sâu, giúp mở rộng và phong phú hóa tập dữ liệu, từ đó giảm thiểu tình trạng overfitting. Các phương pháp phổ biến bao gồm: xoay ảnh, lật ảnh, thay đổi độ sáng, độ tương phản, dịch chuyển, phóng to/thu nhỏ, và cắt xén ngẫu nhiên. Sử dụng thư viện TensorFlow, các kỹ thuật này có thể dễ dàng được thực hiện thông qua các hàm tích hợp, giúp cải thiện khả năng tổng quát hóa và tăng hiệu suất của mô hình.

### 2.1.5. Ứng dụng của DenseNet

DenseNet được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong y tế, DenseNet giúp chẩn đoán hình ảnh y khoa, đặc biệt là trong việc phân tích hình ảnh X-quang và MRI. Trong giao thông, mô hình này được sử dụng để nhận dạng biển báo giao thông và giám sát an ninh. Ngoài ra, DenseNet còn được ứng dụng trong các bài toán phân loại sản phẩm trong công nghiệp.

### 2.1.6. So sánh DenseNet với các mô hình khác

#### 2.1.6.1. So sánh với ResNet

DenseNet và ResNet đều sử dụng các kết nối đặc biệt để cải thiện khả năng huấn luyện các mạng sâu. Tuy nhiên, trong khi ResNet sử dụng kết nối tắt (skip connection) giữa các lớp thì DenseNet sử dụng kết nối dày đặc. DenseNet tận dụng tối đa các đặc trưng đã học, giúp giảm số lượng tham số và tăng tính hiệu quả.

#### 2.1.6.2. So sánh với VGG

So với VGG, DenseNet có độ sâu lớn hơn nhưng số lượng tham số ít hơn do việc tái sử dụng đặc trưng. VGG sử dụng các lớp tích chập và lớp kết nối đầy đủ, trong khi DenseNet sử dụng các kết nối giữa các lớp để giảm thiểu vấn đề mất mát thông tin và từ đó nâng cao khả năng nhận dạng.

## 2.2. Giới thiệu về Google Colab

### 2.2.1. Giới thiệu về Google Colab

So với Google Colab (Colaboratory) là một nền tảng do Google phát triển nhằm cung cấp môi trường lập trình Python miễn phí, đặc biệt hữu ích cho các bài toán liên quan đến học máy (Machine Learning) và học sâu (Deep Learning). Google Colab cho phép người dùng viết và chạy các notebook Python trên máy chủa có cài đặt môi trường Python cụ thể, nhờ đó rất tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Google Colab cung cấp khả năng kết nối với GPU và TPU miễn phí, giúp tăng tốc đáng kể cho quá trình huấn luyện mô hình học máy. Google Colab còn tích hợp với Google Drive, giúp người dùng lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách dễ dàng. Tất cả những tính năng này khiến Google Colab trở thành một công cụ hữu hiệu cho các nhà nghiên cứu, kỹ sư, và sinh viên trong việc thực hành và phát triển các mô hình AI.

A logo with yellow letters and a white background

Description automatically generated

Hình 5: Google Colab

### 2.2.2. Tính năng chính của Google Colab

#### 2.2.2.1. Kết nối với GPU và TPU

Một trong những điểm nổi bật của Google Colab là khả năng kết nối với GPU và TPU miễn phí. Việc sử dụng GPU giúp tăng tốc huấn luyện các mô hình học sâu, đặc biệt là các mô hình có số lượng tham số lớn. GPU giúp xử lý các tác vụ tính toán song song, tăng cường hiệu suất của quá trình huấn luyện. TPU (Tensor Processing Unit) cũng là một tuỳ chọn khác giúp tăng tốc huấn luyện, được thiết kế để tối ưu hóa các tác vụ liên quan đến TensorFlow.

#### 2.2.2.2. Hỗ trợ Python và thư viện học máy

Google Colab cung cấp môi trường Python đã được cài sẵn các thư viện phổ biến cho học máy và học sâu như TensorFlow, Keras, PyTorch, NumPy, Pandas,.… Nhờ đó, người dùng có thể nhanh chóng bắt đầu viết và chạy các mô hình mà không cần phải tự tay cài đặt các thư viện, điều này giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

#### 2.2.2.3 Tích hợp Google Drive

Google Colab có khả năng tích hợp Google Drive, giúp người dùng dễ dàng truy cập và lưu trữ dữ liệu. Tính năng này giúp người dùng không cần lo lắng về việc mất dữ liệu hay giới hạn bộ nhớ. Dữ liệu và các mô hình huấn luyện có thể được tải lên Google Drive để lưu trữ và chia sẻ một cách tiện lợi.

### 2.2.3. Lợi ích và hạn chế của Google Colab

#### 2.2.3.1. Lợi ích

Google Colab cung cấp nhiều lợi ích đối với người dùng. Trước tiên, Google Colab là một công cụ miễn phí, giúp tiết kiệm chi phí cho các nhà nghiên cứu và sinh viên. Thứ hai, Google Colab dễ dàng sử dụng, và không cần cài đặt phần mềm hay cài đặt các môi trường phức tạp. Ngoài ra, Colab cho phép người dùng chia sẻ notebook với người khác một cách dễ dàng, giúp hỗ trợ làm việc nhóm và cùng nhau phát triển.

#### 2.2.3.2. Hạn chế

Tuy nhiên, Google Colab cũng có một số hạn chế. Thời gian chạy notebook trên Google Colab bị giới hạn, và thường sau một khoảng thời gian nhất định, kết nối có thể bị ngắt. Ngoài ra, tài nguyên như RAM và GPU cũng bị giới hạn và chia sẻ giữa nhiều người dùng, dẫn đến tình trạng hiệu suất không ổn định hoặc không đủ tài nguyên để xử lý các tác vụ phức tạp.

### 2.2.4. So sánh Google Colab với các công cụ khác

#### 2.2.4.1. So sánh với Jupyter Notebook

Google Colab và Jupyter Notebook có nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng có một số khác biệt quan trọng. Trong khi Jupyter Notebook yêu cầu người dùng cài đặt môi trường Python trên máy cá nhân, Google Colab hoạt động trên nền tảng đám mây, giúp dễ dàng truy cập và chia sẻ mà không cần cài đặt phức tạp. Ngoài ra, Google Colab cung cấp GPU và TPU miễn phí, trong khi Jupyter Notebook đòi hỏi người dùng phải tự cài đặt và cấu hình GPU, điều này có thể phức tạp và tốn thời gian.

#### 2.2.4.2. So sánh với các nền tảng điện toán đám mây khác

Google Colab có thể so sánh với các nền tảng như AWS SageMaker và Microsoft Azure Machine Learning. Trong khi Google Colab miễn phí và phù hợp cho các bài toán học máy nhỏ, các nền tảng như AWS và Azure cung cấp nhiều tính năng mạnh mẻ hơn, có khả năng xử lý các bài toán quy mô lớn, nhưng có chi phí tính theo giờ sử dụng.

### 2.2.5. Ứng dụng của Google Colab trong học sâu

Google Colab được sử dụng rộng rãi trong các bài toán học sâu như triển khai mô hình phân loại ảnh, huấn luyện mạng nơ-ron sâu với TensorFlow và Keras, v.v. Nhờ có GPU và TPU miễn phí, Google Colab giúp tăng tốc đáng kể quá trình huấn luyện, giúp người dùng nhanh chóng đạt được kết quả mong muốn.

### 2.2.6. Các kỹ thuật sử dụng hiệu quả Google Colab

Để tối ưu hóa việc sử dụng Google Colab, người dùng nên quản lý tài nguyên một cách hiệu quả. Việc tận dụng các tiện ích như lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ Google Drive, tạo ra các checkpoint để giữ lại quá trình huấn luyện, và tái sử dụng các phiên làm việc cũ giúp giảm thời gian để chạy lại từ đầu.

Ngoài ra, người dùng có thể tận dụng các thư viện tối ưu như TensorBoard để theo dõi quá trình huấn luyện và chỉnh sửa các siêu tham số để đạt được hiệu suất tối ưu cho mô hình.

## 2.3. Giới thiệu về Python

### 2.3.1. Khái niệm về Python

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dụng, dễ học và linh hoạt, được phát triển bởi Guido van Rossum và ra mắt lần đầu tiên vào năm 1991. Python đã trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển web, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, và nhiều ứng dụng khác. Python có cú pháp đơn giản, rõ ràng, dễ đọc, giúp người lập trình nhanh chóng xây dựng và duy trì mã nguồn.



Hình 6: Ảnh minh họa cú pháp đơn giản của Python

### 2.3.2. Lịch sử phát triển của Python

Ngôn ngữ lập trình Python được hình thành vào cuối thập kỷ 1980 và việc triển khai đã bắt đầu vào tháng 12 năm 1989 bởi Guido van Rossum tại CWI ở Hà Lan, như một người kế nhiệm của ngôn ngữ ABC với khả năng xử lý ngoại lệ và giao tiếp với hệ điều hành Amoeba. Python đã trải qua nhiều phiên bản và cải tiến đáng kể:

**Python 1.0 (1994):** Phiên bản đầu tiên của Python được phát hành với nhiều tính năng như hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, module, và xử lý ngoại lệ, giúp Python trở nên mạnh mẽ và dễ sử dụng.

**Python 2.0 (2000):** Phiên bản này mang lại nhiều cải tiến như hệ thống thu gom rác (garbage collection), hỗ trợ Unicode, và các tính năng như list comprehensions, làm cho ngôn ngữ thân thiện hơn với lập trình viên.

**Python 3.0 (2008):** Đây là bước tiến lớn trong việc cải thiện tính đồng nhất và rõ ràng của ngôn ngữ, với nhiều thay đổi trong cú pháp và kiến trúc. Tuy nhiên, Python 3 không tương thích ngược với các phiên bản trước đó, tạo ra sự chia rẽ trong cộng đồng Python nhưng cũng là bước tiến quan trọng để phát triển ngôn ngữ.

### 2.3.3. Ứng dụng tiêu biểu của Python

Python là một ngôn ngữ lập trình linh hoạt và có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

**Phát triển Web:** Python được sử dụng rộng rãi trong phát triển web nhờ tính đơn giản và linh hoạt của nó. Các framework như Django và Flask giúp nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web hiệu quả, có mã nguồn đẹp và dễ bảo trì.

**Trí tuệ nhân tạo và Học máy:** Python là ngôn ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (ML). Các thư viện như NumPy, Pandas, Matplotlib, scikit-learn, và TensorFlow cung cấp công cụ mạnh mẽ cho việc xây dựng, huấn luyện, và triển khai các mô hình học máy. Sự đa dạng của các thư viện và cộng đồng mạnh mẽ giúp Python trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà nghiên cứu AI và học máy.

**Phát triển Game:** Python cũng được ứng dụng trong việc xây dựng trò chơi. Thư viện như Pygame giúp các nhà phát triển game có thể tập trung vào logic trò chơi mà không phải lo lắng về các chi tiết kỹ thuật phức tạp.

**Phát triển ứng dụng GUI Desktop:** Python là lựa chọn tốt cho việc phát triển ứng dụng với giao diện đồ họa người dùng (GUI). Các thư viện như Tkinter và PyQt giúp xây dựng các ứng dụng desktop với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.

**Ứng dụng Doanh nghiệp/Kinh doanh:** Python còn được sử dụng để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp với mục tiêu làm cho hệ thống dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển. Các framework như Django cung cấp giải pháp toàn diện cho việc xây dựng ứng dụng doanh nghiệp mạnh mẽ.

**Phát triển ứng dụng:** Python không chỉ là một ngôn ngữ lập trình mà còn là một hệ sinh thái phong phú với nhiều thư viện và gói mở rộng, giúp việc phát triển và duy trì ứng dụng trở nên dễ dàng và hiệu quả.

**Mục đích giáo dục:** Python là một công cụ giáo dục tuyệt vời, thường được lựa chọn làm ngôn ngữ lập trình đầu tiên cho người mới bắt đầu vì cú pháp đơn giản và khả năng tiếp cận dễ dàng với các khái niệm lập trình cơ bản. Python giúp học sinh, sinh viên nhanh chóng nắm bắt các khái niệm lập trình một cách trực quan và dễ hiểu.

# CHƯƠNG 3: HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

## 3.1. [Tên]

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

# CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

## 4.1. [Tên]

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

# CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 5.1. Kết luận

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

## 5.2. Hạn chế

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

## 5.3. Phương hướng phát triển

sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

# PHỤ LỤC

[Tên]