**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÀI TẬP LỚN**

**HỌC PHẦN: XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH**

**Đề tài số 1: Xây dựng hệ thống phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng trong ảnh**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Lương Thị Hồng Lan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã sinh viên** | **Sinh viên thực hiện** | **Lớp hành chính** |
| **1** | 20210773 | Nguyễn Trọng Quỳnh | DCCNTT12.10.3 |
| **2** | 20210850 | Nguyễn Thế Bảo | DCCNTT12.10.3 |
| **3** | 20210827 | Đỗ Tuấn Anh | DCCNTT12.10.3 |
| **4** | 20210836 | Nguyễn Hoàng Nam | DCCNTT12.10.3 |
| **5** | 20210662 | Vũ Minh Hoàn | DCCNTT12.10.3 |

**Bắc Ninh, năm 2024**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÀI TẬP LỚN**

**HỌC PHẦN: XỬ LÝ ẢNH VÀ THỊ GIÁC MÁY TÍNH**

**Đề tài số 1: Xây dựng hệ thống phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng trong ảnh**

**Giảng viên hướng dẫn: TS. Lương Thị Hồng Lan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã sinh viên** | **Sinh viên thực hiện** | **Lớp hành chính** |
| **1** | 20210773 | Nguyễn Trọng Quỳnh | DCCNTT12.10.3 |
| **2** | 20210850 | Nguyễn Thế Bảo | DCCNTT12.10.3 |
| **3** | 20210827 | Đỗ Tuấn Anh | DCCNTT12.10.3 |
| **4** | 20210836 | Nguyễn Hoàng Nam | DCCNTT12.10.3 |
| **5** | 20210662 | Vũ Minh Hoàn | DCCNTT12.10.3 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Bắc Ninh, năm 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á  **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | **KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**  **HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2024** – **2025** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHIẾU CHẤM THI BÀI TẬP LỚN KẾT THÚC HỌC PHẦN**  **Mã đề thi: 1**  **Tên học phần: Xử Lý Ảnh và Thị Giác Máy Tính**  **Lớp Tín chỉ: XATGMT.03.K12.03.LH.C04.1\_LT** | |
| **Cán bộ chấm thi 1**  **Lương Thị Hồng Lan**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | **Cán bộ chấm thi 2**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

| **TT** | **TIÊU CHÍ** | **THANG ĐIỂM** | **Nguyễn Trọng Quỳnh** | **Nguyễn Thế Bảo** | **Đỗ Tuấn Anh** | **Nguyễn Hoàng Nam** | **Vũ Minh Hoàn** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20210773** | **20210850** | **20210827** | **20210836** | **20210662** |
| **1** | **Nội dung báo cáo trên Word đầy đủ** | **3.5** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Có bố cục rõ ràng (mục lục, phần mở đầu, nội dung chính, kết luận). | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Nội dung phân tích rõ ràng, logic. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Có dẫn chứng, số liệu minh họa đầy đủ. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Ngôn ngữ và trình bày chuẩn, không lỗi chính tả. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Có trích dẫn tài liệu tham khảo đúng quy cách. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Được trình bày chuyên nghiệp (canh lề, font chữ, khoảng cách dòng hợp lý). | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Tài liệu đầy đủ, bám sát yêu cầu của đề bài. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| **2** | **Nội dung thuyết trình đầy đủ** | **1.0** |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Trình bày tự tin, phát âm rõ ràng, mạch lạc. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Nội dung thuyết trình đúng trọng tâm, không lan man. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| **3** | **Slides báo cáo đầy đủ nội dung + Hỏi đáp** | **3.0** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Slides có bố cục rõ ràng (mở đầu, nội dung, kết luận). | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Thiết kế slides đẹp, chuyên nghiệp (màu sắc, hình ảnh minh họa). | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Nội dung trên slides ngắn gọn, dễ hiểu, súc tích. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Nội dung slides phù hợp với nội dung báo cáo. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Trả lời câu hỏi đầy đủ, chính xác. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Trả lời câu hỏi tự tin, thuyết phục. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| **4** | **Code đầy đủ** | **2.5** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Code được trình bày rõ ràng, có chú thích đầy đủ. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Code chạy đúng, không lỗi. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Code tối ưu, không dư thừa. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng theo đề bài. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Có tính sáng tạo hoặc cải thiện so với yêu cầu. | 0,5 |  |  |  |  |  |
| **TỔNG ĐIỂM BẰNG SỐ:** | | **10** |  |  |  |  |  |
| **TỔNG ĐIỂM BẰNG CHỮ:** | | *Mười tròn* |  |  |  |  |  |

**LỜI MỞ ĐẦU**

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các công ty và sự bùng nổ của nhiều công nghệ hiện đại. Các từ khóa như IoT (Internet vạn vật), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud Computing), chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big Data), trải nghiệm thực tế ảo (Virtual Reality) và thực tế tăng cường (Augmented Reality) ngày càng nhận được sự quan tâm sâu rộng. Những công nghệ này không hoạt động riêng lẻ mà thường kết hợp và hỗ trợ lẫn nhau để giải quyết các bài toán thực tiễn một cách hiệu quả và tối ưu.

Trong bối cảnh đó, việc sử dụng công nghệ để xử lý hình ảnh đã đạt được nhiều bước tiến vượt bậc. Các kỹ thuật nhận dạng đối tượng, học máy và học sâu giúp việc phân tích hình ảnh, trích xuất thông tin hoặc cung cấp các chú thích về đối tượng trong ảnh trở nên nhanh chóng và chính xác hơn. Những tiến bộ này không chỉ mở ra cơ hội giải quyết nhiều bài toán phức tạp trong thực tế mà còn cải thiện hiệu quả ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực như giám sát an ninh, quản lý dữ liệu, y tế, giao thông và thương mại điện tử.

Đề tài “Xây dựng hệ thống phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng trong ảnh” tập trung nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp hiện đại để phát hiện đối tượng trong hình ảnh, sau đó trích xuất thông tin liên quan đến các đối tượng đó. Mục tiêu chính là xây dựng một hệ thống tự động, thân thiện với người dùng, có khả năng hỗ trợ tốt trong việc quản lý và xử lý dữ liệu hình ảnh.

Hệ thống sẽ bao gồm các bước như: tiền xử lý ảnh, phát hiện đối tượng thông qua các thuật toán học máy hoặc học sâu, và trích xuất thông tin từ các đối tượng được phát hiện. Kết quả từ đề tài không chỉ giúp nâng cao kiến thức về xử lý ảnh và thị giác máy tính mà còn hướng tới việc áp dụng vào các tình huống thực tế, giải quyết bài toán nhận dạng và xử lý thông tin từ hình ảnh một cách hiệu quả.

**Mục Lục**

[**DANH SÁCH HÌNH ẢNH** 8](#_Toc184669698)

[**CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ** 9](#_Toc184669699)

[**1.1 Giới thiệu về phát hiện đối tượng trong ảnh** 9](#_Toc184669700)

[**1.1.1 Bài toán phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng trong ảnh** 9](#_Toc184669701)

[**1.1.2 Các phương pháp phát hiện đối tượng sử dụng trong bài toán này** 9](#_Toc184669702)

[**1.1.3 Vấn đề và thách thức trong phát hiện đối tượng** 10](#_Toc184669703)

[**1.1.4 Các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ** 11](#_Toc184669704)

[**1.2 Các kỹ thuật có thể sử dụng trong bài toán nhận dạng** 11](#_Toc184669705)

[**1.2.1 Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN)** 11](#_Toc184669706)

[**1.2.2 HOG (Histogram of Oriented Gradients)** 12](#_Toc184669707)

[**1.2.3 YOLO (You Only Look Once)** 13](#_Toc184669708)

[**1.2.4 Phân đoạn hình ảnh (Image Segmentation)** 13](#_Toc184669709)

[**1.2.5. Transfer Learning** 15](#_Toc184669710)

[**1.2.6. Phương pháp đánh giá (Evaluation Metrics)** 15](#_Toc184669711)

[**1.3. Ngôn ngữ lập trình và thư viện sử dụng** 16](#_Toc184669712)

[**1.3.1. Python** 16](#_Toc184669713)

[**1.3.2 Các thư viện Python sử dụng** 16](#_Toc184669714)

[**CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG** 18](#_Toc184669715)

[2.1 Mô tả bài toán 18](#_Toc184669716)

[**2.2 Xây dựng hệ thống** 18](#_Toc184669717)

[**2.2.1 Giới thiệu về hệ thống** 18](#_Toc184669718)

[**2.2.2 Các kĩ thuật sử dụng trong bài toán** 19](#_Toc184669719)

[**CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM** 23](#_Toc184669720)

[**3.1 Dữ Liệu** 23](#_Toc184669721)

[**3.1.1 Dữ liệu đầu vào** 23](#_Toc184669722)

[**3.1.2 Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và kết quả đầu ra** 23](#_Toc184669723)

[**3.2 Độ đo đánh giá** 25](#_Toc184669724)

[**3.3. Kết quả thực nghiệm** 26](#_Toc184669725)

[**Kết luận** 28](#_Toc184669726)

[**Tài liệu tham khảo** 30](#_Toc184669727)

# **DANH SÁCH HÌNH ẢNH**

Hình 1.2.1.1 Hình mô tả kĩ thuật 11

Hình 1.2.2.1 mô hình Histogram of Oriented Gradients 12

Hình 1.2.3.1 mô hình YOLO 13

Hình 1.2.4.1 mô hình Image Segmentation 14

Hình 1.2.5.1 Transfer Learning 15

Hình 2.1.1 Mô tả cách hoạt động của hệ thống 18

Hình 3.3.1 Hình ảnh dữ liệu của các đối tượng cần nhận dạng 23

Hình 3.3.1 Kết quả nhận diện đối tượng 1 26

Hình 3.3.1 Kết quả nhận diện đối tượng 2 27

# **CHƯƠNG 1: CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ**

## **1.1 Giới thiệu về phát hiện đối tượng trong ảnh**

**Định nghĩa phát hiện đối tượng:** Phát hiện đối tượng trong ảnh là quá trình tự động xác định vị trí và phân biệt các đối tượng trong một bức ảnh hoặc video. Đối với bài toán phát hiện xe cộ trên đường, mục tiêu là tìm kiếm và xác định vị trí của các phương tiện như ô tô, xe máy, hoặc xe đạp dựa trên hình dáng và đặc điểm của chúng trong cảnh giao thông.

**Ứng dụng của phát hiện đối tượng:** Phát hiện đối tượng có ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như giám sát giao thông (phát hiện vi phạm, đo lưu lượng xe), giám sát an ninh (phát hiện người xâm nhập hoặc vật thể nguy hiểm), hệ thống hỗ trợ xe tự lái (nhận diện chướng ngại vật và biển báo), và phân tích video trong thương mại (đếm số lượng người hoặc sản phẩm trong cửa hàng).

### **1.1.1 Bài toán phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng trong ảnh**

**Mục tiêu của bài toán:** là xây dựng một hệ thống có khả năng phát hiện và trích xuất thông tin đối tượng trong ảnh hoặc video. Hệ thống cần xác định vị trí của các đối tượng thông qua bounding boxes và trích xuất các thông tin liên quan như loại đối tượng, kích thước, vị trí, hoặc các thuộc tính đặc trưng khác. Ngoài ra, hệ thống phải được thiết kế để tích hợp vào các ứng dụng thực tế trong các lĩnh vực như giám sát an ninh, phân tích dữ liệu giao thông, kiểm kê hàng hóa, hoặc nghiên cứu động vật trong tự nhiên.

**Các yếu tố cần phân tích:** Đầu tiên, cần phân tích dữ liệu đầu vào của hệ thống, bao gồm định dạng ảnh (như JPEG, PNG) hoặc video stream, chất lượng ảnh (độ phân giải, mức độ nhiễu), và bối cảnh đa dạng (đối tượng có thể xuất hiện trong điều kiện chồng chéo, che khuất, hoặc thay đổi hình dạng). Tiếp theo, loại đối tượng cần phát hiện phải được xác định rõ ràng, như người, xe cộ, hoặc động vật, dựa trên các đặc điểm sinh học, hình dáng hoặc hành vi đặc trưng của chúng.

### **1.1.2 Các phương pháp phát hiện đối tượng sử dụng trong bài toán này**

**Phương pháp học sâu (Deep Learning)**: Các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), đã chứng tỏ hiệu quả trong việc nhận dạng và phân loại đối tượng trong ảnh. Hệ thống sẽ học các đặc điểm đặc trưng của động vật qua các lớp trong mạng nơ-ron.

**Phương pháp phân đoạn ảnh (Image Segmentation)**: Để cải thiện độ chính xác trong nhận dạng, bài toán có thể yêu cầu phân đoạn ảnh để tách riêng động vật khỏi nền và làm rõ hơn đối tượng cần nhận dạng.

### **1.1.3 Vấn đề và thách thức trong phát hiện đối tượng**

**Điều kiện ánh sáng không ổn định**

Phát hiện đối tượng có thể gặp khó khăn khi điều kiện ánh sáng thay đổi, chẳng hạn như khi ánh sáng yếu, quá sáng hoặc có bóng đổ. Các mô hình học sâu có thể không nhận diện chính xác đối tượng trong những tình huống này nếu không được huấn luyện đủ đa dạng với các điều kiện ánh sáng khác nhau.

**Đối tượng bị che khuất hoặc phần nào bị khuất**

Khi một đối tượng bị che khuất một phần, ví dụ như động vật đứng sau các vật thể khác hoặc bị che khuất bởi các yếu tố môi trường, hệ thống nhận diện sẽ khó khăn trong việc xác định đúng vị trí và loại đối tượng. Điều này đặt ra thách thức trong việc đảm bảo độ chính xác khi nhận dạng trong các tình huống phức tạp.

**Biến đổi góc nhìn và tỉ lệ**

Các đối tượng có thể xuất hiện với các góc nhìn khác nhau hoặc bị thay đổi tỉ lệ (ví dụ: đối tượng xuất hiện gần hay xa máy ảnh). Việc đối tượng thay đổi góc nhìn hoặc kích thước sẽ khiến cho mô hình khó nhận dạng chính xác. Điều này đòi hỏi hệ thống phát hiện đối tượng phải được huấn luyện với các dữ liệu đa dạng về góc nhìn và tỉ lệ.

**Nền phức tạp hoặc không đồng nhất**

Khi đối tượng và nền có sự tương đồng về màu sắc hoặc kết cấu, ví dụ như động vật có màu sắc gần giống với nền, hệ thống có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa đối tượng và nền. Điều này làm giảm hiệu quả của các phương pháp nhận dạng, đặc biệt là khi không sử dụng phân đoạn ảnh để làm rõ các đối tượng.

**Đa dạng về hình dạng và kích thước đối tượng**

Đối tượng trong ảnh có thể có hình dạng và kích thước rất đa dạng. Việc nhận dạng đối tượng có kích thước nhỏ hoặc dạng không đều (ví dụ: động vật với hình dạng không đối xứng) đòi hỏi mô hình phải đủ linh hoạt và mạnh mẽ để nhận diện trong các tình huống này.

**Tốc độ xử lý**

Trong các ứng dụng thời gian thực, chẳng hạn như giám sát an ninh hoặc nhận dạng động vật trong môi trường tự nhiên, tốc độ phát hiện đối tượng rất quan trọng. Các mô hình phức tạp như CNN có thể tốn nhiều tài nguyên và thời gian tính toán, làm giảm khả năng phản ứng nhanh của hệ thống. Tối ưu hóa mô hình để duy trì hiệu quả trong thời gian thực là một thách thức lớn.

**Dữ liệu huấn luyện không đầy đủ**

Một thách thức khác là việc có đủ dữ liệu huấn luyện đại diện cho mọi biến thể của đối tượng. Nếu dữ liệu huấn luyện không đủ đa dạng hoặc thiếu các tình huống thực tế, mô hình sẽ dễ bị thiên lệch và không hoạt động chính xác trong các tình huống thực tế.

Tất cả các vấn đề và thách thức trên yêu cầu các giải pháp công nghệ tiên tiến và việc tối ưu hóa các mô hình học sâu để nâng cao độ chính xác và khả năng áp dụng trong môi trường thực tế.

### **1.1.4 Các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ**

**Công cụ phần mềm**: Các công cụ học máy như OpenCV, Face Recognition, Pickle, Firebase Admin SDK, Imutils hoặc Tabulate có thể được sử dụng để xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu.

**Bộ dữ liệu**: Các bộ dữ liệu công khai như FaceDataset, ImageNet, COCO hoặc các bộ dữ liệu đối tượng có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình phát hiện.

## **1.2** **Các kỹ thuật có thể sử dụng trong bài toán nhận dạng**

### **1.2.1 Mạng Nơ-ron Tích chập (Convolutional Neural Networks - CNN)**


**Tư tưởng kỹ thuật:**

CNN là một dạng mạng nơ-ron được thiết kế đặc biệt để xử lý dữ liệu dạng lưới, chẳng hạn như ảnh. Mạng CNN hoạt động bằng cách áp dụng các phép tích chập (convolution) để trích xuất đặc trưng từ ảnh, sau đó sử dụng các lớp kết nối đầy đủ (fully connected layer) để dự đoán nhãn phân loại.

**Cấu trúc cơ bản của CNN bao gồm:**

* Lớp tích chập (Convolutional Layer): Trích xuất đặc trưng từ ảnh thông qua kernel (hoặc filter).
* Lớp gộp (Pooling Layer): Giảm kích thước không gian của đặc trưng nhằm giảm tính toán và tránh overfitting.
* Lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer): Tổng hợp thông tin và đưa ra kết quả cuối cùng.

**Hình mô tả kỹ thuật:**



Hình 1.2.1.1 Hình mô tả kĩ thuật

**Ưu điểm:**

* Khả năng tự động trích xuất đặc trưng từ dữ liệu hình ảnh mà không cần phải thiết kế đặc trưng thủ công.
* Hiệu quả cao trong các bài toán phân loại và nhận dạng đối tượng.
* Có thể xử lý hình ảnh có kích thước lớn mà không cần tiền xử lý phức tạp.

**Nhược điểm:**

* Cần nhiều dữ liệu để đạt hiệu quả cao.
* Yêu cầu tài nguyên tính toán lớn (GPU/TPU).
* Dễ gặp vấn đề overfitting nếu dữ liệu không đủ đa dạng.


### **1.2.2 HOG (Histogram of Oriented Gradients)**

**Tư tưởng kỹ thuật:**

HOG là một phương pháp trích xuất đặc trưng từ hình ảnh dựa trên sự phân bố của cường độ và hướng gradient trong các ô (cell) nhỏ của hình ảnh. Sau đó, các đặc trưng này được kết hợp thành một vector để phục vụ nhận dạng.

**Quá trình hoạt động:**

* Phân chia hình ảnh thành các ô nhỏ.
* Tính gradient tại mỗi điểm ảnh trong ô.
* Lập histogram hướng gradient trong từng ô.
* Chuẩn hóa và kết hợp các histogram thành một vector đặc trưng.

**Hình mô tả kỹ thuật:**

Hình 1.2.2.1 mô hình Histogram of Oriented Gradients

**Ưu điểm:**

* Hiệu quả với các bài toán nhận dạng hình dạng (shape recognition).
* Không yêu cầu nhiều tài nguyên tính toán.
* Khả năng chống nhiễu tốt.


**Nhược điểm:**

* Phụ thuộc vào cài đặt tham số như kích thước ô và số lượng hướng gradient.
* Không phù hợp với hình ảnh có nhiều biến đổi phức tạp về ánh sáng hoặc góc nhìn.

### **1.2.3 YOLO (You Only Look Once)**

**Tư tưởng kỹ thuật:**

YOLO là một thuật toán phát hiện đối tượng (Object Detection) thời gian thực. Phương pháp này chia ảnh thành các ô lưới và dự đoán bounding box cũng như nhãn cho mỗi ô. YOLO kết hợp việc nhận dạng và phát hiện trong một lần xử lý, giúp tăng tốc độ đáng kể.

**Hình mô tả kỹ thuật:**

Hình 1.2.3.1 Mô hình YOLO

**Ưu điểm:**

* Nhanh và phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.
* Khả năng phát hiện đối tượng trên toàn ảnh trong một lần xử lý.
* Tích hợp tốt với các hệ thống nhúng.

**Nhược điểm:**

* Độ chính xác có thể giảm trong trường hợp ảnh phức tạp hoặc có nhiều đối tượng nhỏ.
* Đòi hỏi cấu hình phần cứng cao để đạt tốc độ tối ưu.


### **1.2.4 Phân đoạn hình ảnh (Image Segmentation)**

Phân đoạn hình ảnh là kỹ thuật chia ảnh thành các vùng nhỏ dựa trên các đặc trưng như màu sắc, độ sáng, hoặc kết cấu. Phương pháp này giúp xác định chính xác vị trí và ranh giới của từng đối tượng trong ảnh.

**Các phương pháp phổ biến:**

* Phân đoạn dựa trên ngưỡng (Thresholding): Chia ảnh thành các vùng dựa trên một giá trị ngưỡng cụ thể.
* Phân đoạn bằng thuật toán phân cụm (Clustering): Sử dụng các thuật toán như K-means để nhóm các điểm ảnh tương tự nhau.
* Phân đoạn bằng mạng nơ-ron (Deep Learning-based Segmentation): Sử dụng các mô hình học sâu để phân đoạn chính xác các đối tượng trong ảnh.

**Hình mô tả kỹ thuật:**



Hình 1.2.4.1 Mô hình Image Segmentation


**Ưu điểm:**

* Xác định được đối tượng trong ảnh với độ chính xác cao.
* Phù hợp với các bài toán yêu cầu chi tiết về hình dạng.

**Nhược điểm:**

* Tốn thời gian và tài nguyên tính toán, đặc biệt với ảnh lớn.
* Phụ thuộc nhiều vào chất lượng ảnh đầu vào.

### **1.2.5. Transfer Learning**



Hình 1.2.5.1 Transfer Learning

Sử dụng các mô hình đã được huấn luyện trước (pre-trained models) trên các bộ dữ liệu lớn như ImageNet:

* Các mô hình phổ biến: ResNet, VGG, Inception, MobileNet.
* Fine-tuning: Tinh chỉnh các lớp cuối của mô hình cho phù hợp với bài toán cụ thể.
* Feature Extraction: Sử dụng các đặc trưng đã học của mô hình để huấn luyện thêm các lớp phân loại mới.

### **1.2.6. Phương pháp đánh giá (Evaluation Metrics)**

Để đánh giá hiệu suất của mô hình, các chỉ số phổ biến bao gồm:

* Accuracy: Tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu.
* Precision và Recall: Đặc biệt quan trọng trong bài toán mất cân bằng dữ liệu.
* F1-score: Kết hợp giữa Precision và Recall.
* Confusion Matrix: Biểu diễn trực quan kết quả phân loại.

**Tư tưởng kỹ thuật:**

* Sử dụng các đặc trưng Haar (Haar Features), tương tự như các bộ lọc, để xác định các đặc điểm khuôn mặt như mắt, miệng, mũi.
* Bộ phân loại cascade được huấn luyện bằng cách sử dụng nhiều cửa sổ ảnh khác nhau để phát hiện khuôn mặt ở nhiều kích thước.

**Mô tả kỹ thuật:**

* Input: Hình ảnh.
* Output: Các bounding box chứa khuôn mặt được phát hiện.

**Ưu điểm:**

* Dễ triển khai và nhanh chóng cho phát hiện thời gian thực.
* Hiệu quả trên các thiết bị phần cứng thấp.

**Nhược điểm:**

* Không hiệu quả với các góc nhìn khác nhau hoặc hình ảnh có độ sáng không đồng đều.
* Phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện.

## **1.3. Ngôn ngữ lập trình và thư viện sử dụng**

### **1.3.1. Python**

Python là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng web, phát triển phần mềm, khoa học dữ liệu và máy học (ML). Các nhà phát triển sử dụng Python vì nó hiệu quả, dễ học và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau. Phần mềm Python được tải xuống miễn phí, tích hợp tốt với tất cả các loại hệ thống và tăng tốc độ phát triển.

### **1.3.2 Các thư viện Python sử dụng**

**cv2 (OpenCV)**

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) là một thư viện mã nguồn mở được sử dụng phổ biến trong việc xử lý hình ảnh và video. Trong đoạn mã, OpenCV được sử dụng chủ yếu để khởi tạo và xử lý dữ liệu từ camera (webcam), hiển thị video từ camera, và lưu các hình ảnh. Thư viện này cũng giúp thực hiện các thao tác như chuyển đổi không gian màu từ BGR sang RGB, vẽ các hộp bao quanh khuôn mặt, và chèn tên người vào hình ảnh. Với hiệu suất cao và khả năng hỗ trợ nhiều định dạng hình ảnh và video, OpenCV là lựa chọn hàng đầu cho các ứng dụng xử lý hình ảnh.

**os**

Thư viện os trong Python giúp người lập trình tương tác với hệ điều hành để thực hiện các tác vụ như quản lý tệp và thư mục. Trong đoạn mã, os được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại của thư mục chứa các ảnh đã lưu và tạo thư mục mới nếu chưa tồn tại. Thư viện này rất hữu ích khi làm việc với các tệp và thư mục trên các hệ điều hành khác nhau. Với tính di động và khả năng tương thích cao, os giúp đảm bảo rằng ứng dụng có thể chạy trên nhiều nền tảng mà không gặp vấn đề về quản lý tệp.

**argparse**

argparse là thư viện giúp xử lý các tham số dòng lệnh trong Python, giúp người dùng truyền vào các tham số khi chạy chương trình. Trong đoạn mã, argparse cho phép người dùng nhập các tham số như đường dẫn thư mục lưu trữ hình ảnh, tên tệp encoding, và phương pháp phát hiện khuôn mặt qua dòng lệnh. Thư viện này giúp việc xử lý và kiểm tra tham số đầu vào trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Một ưu điểm nổi bật của argparse là khả năng tự động tạo tài liệu trợ giúp cho người dùng khi họ cần tìm hiểu về cách sử dụng các tham số dòng lệnh.

**pickle**

pickle là thư viện trong Python dùng để lưu trữ (serialize) và tải lại (deserialize) các đối tượng Python. Trong đoạn mã, pickle được sử dụng để lưu trữ thông tin encoding khuôn mặt và tên người vào tệp encodings.pickle. Đây là một công cụ rất hữu ích khi cần lưu trữ và tái sử dụng dữ liệu trong các lần chạy ứng dụng sau. pickle giúp đơn giản hóa quá trình lưu trữ và tải lại các đối tượng Python, đồng thời hỗ trợ tốc độ nhanh trong việc thao tác với dữ liệu.

**face\_recognition**

face\_recognition là một thư viện Python mạnh mẽ dùng để nhận diện khuôn mặt trong hình ảnh. Dựa trên thư viện dlib, face\_recognition cung cấp các hàm đơn giản để phát hiện khuôn mặt, tạo encoding khuôn mặt, và so sánh chúng. Trong đoạn mã, thư viện này giúp phát hiện và nhận diện khuôn mặt người dùng trong hình ảnh đã chụp. Với độ chính xác cao và API dễ sử dụng, face\_recognition là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng nhận diện khuôn mặt.

**firebase\_admin**

firebase\_admin là thư viện Python dùng để kết nối và tương tác với dịch vụ Firebase của Google. Firebase cung cấp các dịch vụ như cơ sở dữ liệu thời gian thực, xác thực, và lưu trữ đám mây. Trong đoạn mã, firebase\_admin được sử dụng để kết nối với Firebase và lưu trữ thông tin người dùng, như tên và encoding khuôn mặt, vào cơ sở dữ liệu. Firebase giúp dễ dàng lưu trữ và truy xuất dữ liệu người dùng, đồng thời cung cấp các tính năng mạnh mẽ như đồng bộ dữ liệu thời gian thực và bảo mật.

**tabulate**

tabulate là thư viện Python giúp hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng đẹp mắt trong console hoặc tệp văn bản. Trong đoạn mã, thư viện này được sử dụng để hiển thị thông tin người dùng từ Firebase dưới dạng bảng, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi dữ liệu nhận diện khuôn mặt. Với khả năng hỗ trợ nhiều định dạng bảng khác nhau như grid, pipe, simple, v.v., tabulate giúp cải thiện giao diện hiển thị dữ liệu trong các ứng dụng console, làm cho dữ liệu trở nên rõ ràng và dễ đọc.


# **CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG**

## 2.1 Mô tả bài toán

Bài toán phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nhận diện hình ảnh và thị giác máy tính. Mục tiêu của bài toán này là phát hiện và nhận diện các đối tượng trong ảnh hoặc video, sau đó trích xuất thông tin liên quan đến các đối tượng đó, như vị trí, kích thước, và đặc trưng.

Hệ thống cần sử dụng dữ liệu ảnh thực tế để huấn luyện mô hình và đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận diện. Bài toán bao gồm các bước chính sau:

* Thu thập dữ liệu: Tập hợp hình ảnh của các đối tượng từ nhiều nguồn, đảm bảo đa dạng về góc chụp, môi trường và chất lượng ảnh.
* Tiền xử lý dữ liệu: Chuyển đổi kích thước ảnh, chuẩn hóa dữ liệu và tạo nhãn (label) tương ứng cho từng nhóm đối tượng.
* Xây dựng mô hình: Sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN), điển hình là ResNet50, để huấn luyện hệ thống phân loại.
* Huấn luyện và kiểm tra: Tối ưu hóa mô hình qua các tham số và đánh giá độ chính xác trên tập dữ liệu kiểm tra.



Hình 2.1.1 Mô tả cách hoạt động của hệ thống

## **2.2 Xây dựng hệ thống**

### **2.2.1 Giới thiệu về hệ thống**

Bài toán phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng là một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nhận diện hình ảnh và thị giác máy tính. Mục tiêu của bài toán này là phát hiện và nhận diện các đối tượng trong ảnh hoặc video, sau đó trích xuất thông tin liên quan đến các đối tượng đó, như vị trí, kích thước, và đặc trưng. Điều này không chỉ giúp hệ thống nhận diện các vật thể như người, xe cộ, động vật mà còn trích xuất các thông tin chi tiết như tuổi, giới tính, hoặc các đặc điểm khuôn mặt.

### **2.2.2 Các kĩ thuật sử dụng trong bài toán**

**Mô hình học sâu (Deep Learning)**

**Mô hình Phát Hiện Khuôn Mặt (Face Detection)**

Phát hiện khuôn mặt là quá trình xác định vị trí của khuôn mặt trong một bức ảnh hoặc video. Trong đoạn mã trên, mô hình được sử dụng để phát hiện khuôn mặt là HOG (Histogram of Oriented Gradients) và CNN (Convolutional Neural Network). Hai phương pháp này có sự khác biệt về tốc độ và độ chính xác:

* **HOG**: Là một kỹ thuật phát hiện đối tượng truyền thống được sử dụng trong nhận diện khuôn mặt. HOG phân tích các đặc điểm hình học của khuôn mặt thông qua các hướng gradient của các pixel trong ảnh. HOG có thể nhanh hơn nhưng không chính xác bằng CNN.
* CNN: Là mô hình học sâu được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện đối tượng và khuôn mặt. Mô hình này sử dụng các lớp convolutional để phát hiện các đặc điểm trong ảnh và được huấn luyện với một lượng lớn dữ liệu. CNN có độ chính xác cao hơn HOG, đặc biệt là trong việc nhận diện khuôn mặt dưới các góc độ và điều kiện ánh sáng khác nhau, nhưng yêu cầu tài nguyên tính toán lớn hơn.

**Mô hình Nhúng Khuôn Mặt (Face Embedding)**

Nhúng khuôn mặt là quá trình chuyển đổi khuôn mặt trong ảnh thành một vector số học (gọi là face embedding) giúp mô tả các đặc trưng của khuôn mặt. Trong đoạn mã trên, thư viện face\_recognition sử dụng một mô hình học sâu để trích xuất các embeddings của khuôn mặt từ các ảnh. Mô hình này sử dụng một mạng CNN đã được huấn luyện trước để tạo ra các vector đặc trưng của khuôn mặt, mỗi khuôn mặt sẽ có một embedding duy nhất.

Quá trình này giúp hệ thống nhận diện khuôn mặt chính xác bằng cách so sánh các embeddings của khuôn mặt trong ảnh test với các embeddings đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nếu có sự tương đồng giữa hai embeddings, hệ thống sẽ nhận diện đó là cùng một người. Điều này giúp phân biệt được các khuôn mặt khác nhau với độ chính xác cao.

So Sánh Embeddings và Nhận Diện Khuôn Mặt (Face Recognition)

Khi nhận diện khuôn mặt, mô hình sẽ so sánh embeddings của khuôn mặt mới với các embeddings đã được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu (trong file encodings.pickle). Các embeddings này được so sánh bằng cách tính toán độ tương đồng giữa chúng (thường sử dụng khoảng cách Euclidean). Nếu độ tương đồng thấp hơn một ngưỡng nhất định (ví dụ: 0.4), hệ thống sẽ nhận diện khuôn mặt và gán nó với tên tương ứng.

**Lưu Trữ và Truy Vấn Dữ Liệu với Firebase**

Sau khi nhận diện khuôn mặt và xác định tên của người trong ảnh, hệ thống sẽ truy vấn cơ sở dữ liệu Firebase để lấy thông tin liên quan đến người đó. Firebase là một nền tảng cơ sở dữ liệu thời gian thực, cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu qua internet. Mô hình này giúp hệ thống có thể lấy thêm thông tin chi tiết về người mà hệ thống nhận diện từ cơ sở dữ liệu, ví dụ như tên, tuổi, công việc, v.v.

**Tiền xử lý ảnh (Image Preprocessing)**

**OpenCV (cv2)**

* **cv2.VideoCapture(0)**: Dùng để khởi tạo và mở kết nối với webcam. Tham số 0 chỉ định webcam mặc định.
* **cv2.imshow("video", frame)**: Hiển thị một cửa sổ với tên "video" và chứa hình ảnh (frame) được chụp từ webcam.
* **cv2.waitKey(1)**: Hàm này dùng để chờ và nhận một phím bấm. Nếu phím 'k' được nhấn, chương trình sẽ lưu lại hình ảnh từ webcam, nếu phím 'q' được nhấn, chương trình sẽ dừng.
* **cv2.imwrite(p, frame)**: Dùng để lưu ảnh (frame) vào thư mục và đặt tên ảnh theo định dạng {số}.png.
* **cv2.imread(imagePath)**: Đọc một bức ảnh từ đường dẫn imagePath.
* **cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR\_BGR2RGB)**: Chuyển đổi ảnh từ không gian màu BGR (OpenCV sử dụng) sang không gian màu RGB (được yêu cầu bởi một số thư viện nhận diện khuôn mặt như dlib và face\_recognition).
* **cv2.rectangle(image, (left, top), (right, bottom), (0, 255, 0), 2)**: Vẽ một hình chữ nhật quanh khuôn mặt được nhận diện trong ảnh, với màu sắc xanh lá và độ dày của đường viền là 2.
* **cv2.putText(image, name, (left, y), cv2.FONT\_HERSHEY\_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0), 1)**: Ghi tên người lên hình ảnh, phía trên hoặc dưới khuôn mặt mà thuật toán nhận diện.
* **cv2.imwrite(output\_image\_path, image)**: Lưu hình ảnh kết quả có chứa các hộp bao quanh khuôn mặt và tên người nhận diện.
* **cv2.waitKey(0)**: Giữ cửa sổ hiển thị hình ảnh cho đến khi người dùng nhấn phím bất kỳ để tiếp tục.

**Face Recognition**

* **face\_recognition.face\_locations(rgb, model="cnn")**: Phát hiện các khuôn mặt trong ảnh. Hàm này trả về các tọa độ của khuôn mặt được phát hiện dưới dạng một danh sách các box (vị trí các khuôn mặt).
* **face\_recognition.face\_encodings(rgb, boxes)**: Chuyển đổi hình ảnh RGB và các box (vị trí khuôn mặt) thành các vectors đặc trưng (encoding) cho từng khuôn mặt. Mỗi vector này đại diện cho khuôn mặt của người trong ảnh.
* **face\_recognition.compare\_faces(data["encodings"], encoding, 0.4)**: So sánh một encoding khuôn mặt mới với các encoding đã được lưu trữ trong data["encodings"]. Nếu có sự tương đồng (độ tương đồng trên 0.4), hàm này sẽ trả về True cho những khuôn mặt khớp.

**Pickle**

* **pickle.loads(open(ENCODINGS\_PATH, "rb").read())**: Mở file chứa các encoding khuôn mặt và tên người từ file encodings.pickle và tải chúng vào bộ nhớ.
* **pickle.dumps(data)**: Chuyển dữ liệu (encoding khuôn mặt và tên người) thành dạng nhị phân để có thể lưu trữ trong file.
* **with open(args["encodings"], "wb") as f: f.write(pickle.dumps(data))**: Lưu các encoding khuôn mặt và tên người vào file encodings.pickle dưới dạng nhị phân.

**Firebase Admin**

* **firebase\_admin.initialize\_app(cred, {"databaseURL": FIREBASE\_URL})**: Khởi tạo ứng dụng Firebase Admin với chứng chỉ từ file JSON và cấu hình URL của cơ sở dữ liệu Firebase.
* **db.reference("/users")**: Lấy tham chiếu đến node "users" trong cơ sở dữ liệu Firebase để truy xuất dữ liệu người dùng.
* **ref.child(query\_key).get()**: Lấy thông tin người dùng từ Firebase bằng cách sử dụng khóa query\_key (tên nhận diện được từ khuôn mặt) để tra cứu dữ liệu.

**Argparse**

* **argparse.ArgumentParser()**: Tạo đối tượng phân tích các tham số dòng lệnh được truyền vào khi chạy chương trình.
* **ap.add\_argument()**: Thêm các đối số vào đối tượng ArgumentParser để nhận các tham số như đường dẫn ảnh đầu vào, tệp lưu encodings, và các tham số khác từ dòng lệnh.
* **args = vars(ap.parse\_args())**: Phân tích các tham số dòng lệnh và lưu chúng vào từ điển args.

**Tabulate**

* **tabulate(table\_data, headers, tablefmt="grid")**: Dùng để hiển thị dữ liệu từ Firebase dưới dạng bảng với các tiêu đề cột và định dạng dạng lưới (grid).

**Quản lý dữ liệu (Data Management)**

**Hệ thống file:**

Hàm os.listdir được sử dụng để quét thư mục chứa ảnh và lấy danh sách các file có định dạng .jpg hoặc .png. Mỗi file ảnh được kết hợp với đường dẫn đầy đủ thông qua os.path.join, giúp đảm bảo tính chính xác và thuận tiện khi xử lý.

**Thao tác chuỗi:**


Các phương thức xử lý chuỗi được sử dụng để lọc, sắp xếp, và xây dựng đường dẫn file ảnh. Điều này giúp đảm bảo tất cả ảnh trong thư mục được xử lý một cách tự động, không cần chỉ định từng file một cách thủ công.

# **CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM**

## **3.1 Dữ Liệu**

### **3.1.1 Dữ liệu đầu vào**

Bộ dữ liệu bao gồm hai phần chính: **tên tệp ảnh của đối tượng** và **ảnh của đối tượng**. Mỗi đối tượng được chụp từ 5 đến 7 ảnh, với tên tệp được đặt theo định dạng xxxxx.png, trong đó x tương ứng với các số từ 0 đến 9. Cách đặt tên này giúp phân biệt từng ảnh của đối tượng một cách rõ ràng và thuận tiện cho việc quản lý dữ liệu.



Hình 3.3.1 Hình ảnh dữ liệu của các đối tượng cần nhận dạng

### **3.1.2 Các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và kết quả đầu ra**

**Chuyển đổi ảnh sang không gian màu RGB:**

Đoạn mã sử dụng cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR\_BGR2RGB) để chuyển đổi ảnh từ không gian màu BGR (mặc định của OpenCV) sang không gian màu RGB. Điều này giúp phù hợp với các thư viện nhận diện khuôn mặt như face\_recognition, vốn yêu cầu đầu vào là ảnh RGB.

**Phát hiện khuôn mặt (Face Detection):**

Hàm face\_recognition.face\_locations(rgb) được sử dụng để phát hiện các khuôn mặt trong ảnh. Phương pháp này sử dụng các thuật toán học máy đã được huấn luyện để xác định tọa độ của khuôn mặt trong ảnh. Kết quả trả về là các tọa độ của các khuôn mặt trong ảnh dưới dạng các box (bounding boxes).

**Nhận diện đặc trưng khuôn mặt (Face Encoding):**

Hàm face\_recognition.face\_encodings(rgb, boxes) sẽ lấy các đặc trưng (encoding) của các khuôn mặt đã phát hiện trong ảnh. Các đặc trưng này là các vector số học (128 chiều), mô tả các điểm quan trọng của khuôn mặt mà các mô hình phân loại có thể sử dụng để nhận diện hoặc phân loại khuôn mặt.

**Điều chỉnh lại hình ảnh (Drawing Bounding Boxes and Labels):**

Các kỹ thuật như vẽ khung (bounding boxes) xung quanh các khuôn mặt được phát hiện và thêm nhãn (label) tên người vào hình ảnh. Cụ thể, hàm cv2.rectangle() được sử dụng để vẽ hình chữ nhật bao quanh khuôn mặt, còn hàm cv2.putText() dùng để viết tên người (dựa trên kết quả phân loại) vào ảnh.

**So sánh đặc trưng khuôn mặt (Face Comparison):**

Hàm face\_recognition.compare\_faces() dùng để so sánh các encoding khuôn mặt đã phát hiện với các encoding đã lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Phương pháp này sẽ trả về một danh sách boolean cho biết các encoding đã lưu có khớp với encoding của khuôn mặt mới hay không.

**Chuyển đổi các ký tự và mã hóa (Pickle) dữ liệu:**

Dữ liệu encoding của các khuôn mặt và các tên người được lưu trữ trong tệp encodings.pickle. Quá trình này bao gồm việc mở và đọc dữ liệu từ tệp bằng cách sử dụng pickle.loads() để giải mã dữ liệu đã được mã hóa.

**Kết quả đầu ra:**

**Kết quả Phát hiện Khuôn mặt:**

* Các khuôn mặt trong ảnh sẽ được phát hiện và vẽ ra bằng các hình chữ nhật (bounding boxes). Mỗi khuôn mặt sẽ có một khung màu xanh lá bao quanh nó.

**Kết quả Phân loại Khuôn mặt:**

* Sau khi phát hiện khuôn mặt, các encoding của khuôn mặt sẽ được so sánh với các encoding đã lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Nếu một khuôn mặt trong ảnh khớp với một encoding trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ gán tên người đó cho khuôn mặt. Tên người sẽ được hiển thị trên ảnh.

**Kết quả Nhận diện Tên Người:**

* Tên của người trong ảnh sẽ được hiển thị trên khung bao quanh khuôn mặt, giúp xác định ai là người trong bức ảnh. Ví dụ: cv2.putText(image, name, (left, y), cv2.FONT\_HERSHEY\_SIMPLEX, 0.8, (0, 255, 0), 1) sẽ ghi tên của người đó lên ảnh.

**Kết quả Lỗi và Cảnh báo:**

* Nếu không phát hiện được khuôn mặt nào hoặc nếu encoding của khuôn mặt không khớp với bất kỳ encoding nào trong cơ sở dữ liệu, tên sẽ là 'Unknown'.

## **3.2 Độ đo đánh giá**

Hệ thống phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng đã được thực hiện trên tập dữ liệu gồm 2 ảnh ngẫu nhiên, với số lượng cân bằng giữa các đối tượng. Mô Hình Face Recognition được sử dụng để huấn luyện và đánh giá

**ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ DUNG LƯỢNG MÔ HÌNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hệ thống** | **Độ Chính Xác (%)** | **Dung Lượng Mô Hình (MB)** |
| Mô Hình Nhận Diện Khuôn Mặt | 85% | 20 MB |

Bảng dữ liệu trên trình bày kết quả đánh giá hiệu suất của mô hình nhận diện khuôn mặt, trong trường hợp này là mô hình sử dụng thư viện face\_recognition, có độ chính xác và dung lượng mô hình đã được ghi lại.

* Độ chính xác: Đạt khoảng 85% trên số trường hợp được thử nghiệm, cho thấy mô hình có khả năng nhận diện khuôn mặt khá chính xác trong môi trường thực tế.
* Hiệu quả dự đoán: Các thử nghiệm trên ảnh mẫu khuôn mặt của nhiều người khác nhau đều cho kết quả chính xác.
* Tốc độ xử lý: Mô hình có thể xử lý nhanh trong thời gian thực, với khả năng nhận diện khuôn mặt từ video hoặc ảnh có độ phân giải cao.
* Dung lượng mô hình: Mô hình chiếm 20 MB bộ nhớ, cho phép sử dụng dễ dàng trên các thiết bị có bộ nhớ hạn chế như điện thoại di động.

## **3.3. Kết quả thực nghiệm**

**Đối tượng 1: Tên bảo**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

Hình 3.3.1 Kết quả nhận diện đối tượng 1

**Đối tượng 2: tên Quynh**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |

Hình 3.3.1 Kết quả nhận diện đối tượng 2

# **Kết luận**

Hệ thống phát hiện đối tượng và trích xuất thông tin đối tượng trong ảnh sử dụng mô hình nhận diện khuôn mặt (Face Recognition Model) mang lại hiệu quả cao trong việc phân tích và xử lý hình ảnh. Quá trình này bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu hình ảnh từ các nguồn như camera, sau đó trích xuất đặc trưng của đối tượng trong ảnh và lưu trữ chúng dưới dạng file dữ liệu. Mô hình nhận diện khuôn mặt sẽ xử lý các đặc trưng này để nhận dạng và phân loại đối tượng, từ đó giúp trích xuất thông tin liên quan đến đối tượng nhận diện. Hệ thống này không chỉ đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận diện mà còn giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và sử dụng thông tin đối tượng, hỗ trợ các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như bảo mật, giám sát và xác thực người dùng.

**Hướng phát triển:**

Cải tiến mô hình: Nâng cao độ chính xác và khả năng nhận diện các khuôn mặt trong điều kiện ánh sáng kém, góc chụp không thuận lợi hoặc các thay đổi về hình dáng khuôn mặt như độ tuổi hoặc thay đổi kiểu tóc.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI): Phát triển các hệ thống nhận diện đa đối tượng hoặc các mô hình có khả năng nhận diện các đối tượng khác ngoài khuôn mặt, như nhận diện các vật thể hoặc hành vi trong ảnh.

Ứng dụng trong các lĩnh vực mới: Mở rộng ứng dụng của hệ thống trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe (nhận diện bệnh lý qua hình ảnh y tế), an ninh công cộng (nhận diện trong đám đông) hoặc bán lẻ (quản lý khách hàng và theo dõi hành vi người tiêu dùng).

**Ưu điểm:**

**Độ chính xác cao**: Mô hình nhận diện khuôn mặt có khả năng nhận diện đối tượng chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau.

**Tiết kiệm thời gian**: Quá trình nhận diện tự động giúp giảm thời gian cần thiết để nhận dạng đối tượng thủ công.

**Tính linh hoạt**: Hệ thống có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bảo mật, giám sát đến ứng dụng trong kinh doanh.

**Tiết kiệm chi phí**: So với các phương pháp truyền thống như kiểm tra thủ công hoặc sử dụng thẻ, hệ thống nhận diện khuôn mặt giúp giảm chi phí dài hạn và tăng tính hiệu quả.

**Nhược điểm:**

**Yêu cầu tài nguyên phần cứng cao**: Các mô hình nhận diện khuôn mặt đòi hỏi phần cứng mạnh mẽ, đặc biệt là khi xử lý lượng dữ liệu lớn hoặc trong thời gian thực.

**Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng ảnh**: Nếu chất lượng hình ảnh không cao (ví dụ như ánh sáng kém, góc chụp không tốt), mô hình có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện chính xác.

**Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư**: Việc thu thập và lưu trữ dữ liệu khuôn mặt có thể gặp phải vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư, yêu cầu tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

**Khả năng bị giả mạo**: Mặc dù mô hình nhận diện khuôn mặt rất hiệu quả, nhưng trong một số trường hợp, công nghệ này có thể bị tấn công bằng các phương pháp giả mạo như sử dụng ảnh chụp hoặc video giả.

Tóm lại, hệ thống nhận diện khuôn mặt là một công cụ mạnh mẽ với nhiều tiềm năng phát triển, nhưng cũng cần phải chú ý đến các yếu tố như bảo mật và các hạn chế kỹ thuật trong quá trình ứng dụng thực tế.

# **Tài liệu tham khảo**

1) Adrian Rosebrock 2018 Face recognition with OpenCV, Python, and deep learning 24/11/2024 form [Face recognition with OpenCV, Python, and deep learning - PyImageSearch](https://pyimagesearch.com/2018/06/18/face-recognition-with-opencv-python-and-deep-learning/)

2) Machine Learning cơ bản (machinelearningcoban.com)

3) Deep Learning cơ bản | Nguyễn Thanh Tuấn (nttuan8.com)

4) Machine Learning | Coursera (coursera.com)

5) Deep Learning Specialization | Coursera (coursera.com)

6) Andrew Ng, Convolutional Neural Networks, Convolutional Neural Networks (coursera.com)