
**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I**

-------------------

****

**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**MÔN HỌC : HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG HỆ CSDL NHẬN DẠNG TIẾNG CÔNG CỤ/DỤNG CỤ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫn:**  **Lớp:**  **Nhóm BTL:** | **Nguyễn Đình Hóa**  **D19-027**  **07** |
| **Danh sách thành viên:**  **Thân Tuấn Bảo** | **B19DCCN061** |
| **Nguyễn Văn Dũng**  **Ninh Thị Phượng** | **B19DCCN128**  **B19DCCN516** |
|  |  |

***Hà Nội – 2023***

**Mục lục**

[**I.** **Bộ dữ liệu âm thanh công cụ/dụng cụ** 1](#_Toc136875149)

[1. Xây dựng, sưu tầm bộ dữ liệu âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ 1](#_Toc136875150)

[2. Đặc điểm dữ liệu âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ 1](#_Toc136875151)

[**II.** **Các kỹ thuật xử lý và nhận dạng âm thanh công cụ/dụng cụ hiện hành** 2](#_Toc136875152)

[1. Kỹ thuật sử dụng học máy/học sâu 2](#_Toc136875153)

[2. Kỹ thuật trích xuất đặc trưng 2](#_Toc136875154)

[3. Kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh 3](#_Toc136875155)

[4. Kỹ thuật đồng bộ hóa tín hiệu 4](#_Toc136875156)

[5. Kỹ thuật sử dụng xác suất 4](#_Toc136875157)

[**III.** **Xây dựng hệ thống nhận dạng âm thanh công cụ/dụng cụ** 5](#_Toc136875158)

[1. Sơ đồ khối hệ thống 5](#_Toc136875159)

[2. Quy trình thực hiện 5](#_Toc136875160)

[3. Các thuộc tính âm thanh dùng để nhận dạng 5](#_Toc136875161)

[4. Kỹ thuật trích rút các thuộc tính âm thanh 5](#_Toc136875162)

[5. Lưu trữ các thuộc tính âm thanh 6](#_Toc136875163)

[6. Nhận dạng âm thanh bằng các thuộc tính âm thanh 8](#_Toc136875164)

[**IV.** **Kết quả xây dựng hệ thống** 9](#_Toc136875165)

[1. Demo hệ thống 9](#_Toc136875166)

[2. Đánh giá kết quả 12](#_Toc136875167)

1. **Bộ dữ liệu âm thanh công cụ/dụng cụ**

## Xây dựng, sưu tầm bộ dữ liệu âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ

* Bộ dữ liệu âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ gồm các loại sau đây:
* Máy bơm nước
* Máy cưa
* Máy cắt cỏ
* Máy hút bụi
* Máy khoan
* Máy nén khí
* Máy phát điện
* Máy thổi lá
* Máy ép trái cây
* Máy sấy tóc
* Có tổng cộng 137 file của 10 loại âm thanh công cụ/dụng cụ, mỗi file có độ dài 10s, được ghi âm thủ công và sưu tầm từ nhiều nguồn trên internet và ghi lại âm thanh lúc hoạt động của từng loại dụng cụ được nói ở trên.

## Đặc điểm dữ liệu âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ

* Tần số: Âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ thường có tần số cao hơn so với âm thanh tự nhiên.
* Độ lớn: Âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ có độ lớn cao hơn các loại âm thanh khác, dao động từ khoảng 70-110 dB nên thường rất ồn.
* Độ phức tạp: Âm thanh của các công cụ/dụng cụ có động cơ thường có độ phức tạp cao hơn so với các âm thanh khác, bởi vì âm thanh công cụ/dụng cụ có động cơ thường có nhiều thành phần âm thanh khác nhau phối hợp với nhau để tạo ra âm thanh cuối cùng.
* Độ nhiễu: Âm thanh của các công cụ/dụng cụ có động cơ chứa nhiều tạp âm và nhiễu từ nhiều nguồn khác nhau (môi trường xung quanh, các bộ phận khác trong công cụ/dụng cụ)
* Tính bất ổn định: Dữ liệu âm thanh các công cụ/dụng cụ có động cơ thường không ổn định và thay đổi theo thời gian, vì các động cơ không hoạt động ở tốc độ và công suất ổn định.
* Tính lặp lại: Dữ liệu âm thanh các công cụ/dụng cụ có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần mà vẫn giữ nguyên tính chất âm thanh.

# **Các kỹ thuật xử lý và nhận dạng âm thanh công cụ/dụng cụ hiện hành**

1. Kỹ thuật sử dụng học máy/học sâu

Thuật toán máy học là một trong những kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong nhận dạng tiếng ồn và tiếng nền, bao gồm cả nhận dạng tiếng công cụ/dụng cụ. Đây là một phương pháp dựa trên việc xử lý dữ liệu thô thông qua các bước chuyển đổi và trích xuất đặc trưng, sau đó sử dụng các mô hình máy học để phân loại và nhận dạng. Các bước xử lý dữ liệu thô và trích xuất đặc trưng bao gồm:

Tiền xử lý dữ liệu: Loại bỏ tiếng ồn và tiếng nền, tách riêng tiếng của công cụ/dụng cụ để đưa vào phân tích.

Trích xuất đặc trưng: Từ tín hiệu âm thanh, trích xuất ra các đặc trưng như tần số, biên độ, và thời gian để mô tả tính chất của tín hiệu.

Sau khi có các đặc trưng, các thuật toán máy học được sử dụng để phân loại và nhận dạng tín hiệu âm thanh.

Các thuật toán phổ biến bao gồm:

* Support Vector Machine (SVM): SVM là một thuật toán học có giám sát dựa trên việc tìm ra đường biên phân cách giữa các lớp dữ liệu. Nó có thể được sử dụng để phân loại các mẫu âm thanh dựa trên các đặc trưng được trích xuất.
* Random Forest (RF): RF là một thuật toán học có giám sát, dựa trên việc xây dựng một tập hợp các cây quyết định ngẫu nhiên. Nó có thể được sử dụng để phân loại các mẫu âm thanh dựa trên các đặc trưng được trích xuất.
* Convolutional Neural Networks (CNN) là một kiểu mạng neural được sử dụng rộng rãi trong việc xử lý ảnh và âm thanh. Cấu trúc CNN bao gồm các lớp convolution, pooling và fully-connected layer. Lớp convolution được sử dụng để trích xuất đặc trưng của tín hiệu âm thanh, trong đó các bộ lọc được sử dụng để tìm kiếm các đặc trưng của tín hiệu âm thanh. Sau đó, lớp pooling được sử dụng để giảm kích thước của đặc trưng, từ đó giảm số lượng tham số và tính toán của mô hình. Cuối cùng, fully-connected layer được sử dụng để phân loại tín hiệu âm thanh thành các lớp.
* Recurrent Neural Networks (RNN) là một kiểu mạng neural được sử dụng để xử lý dữ liệu chuỗi như tín hiệu âm thanh. Cấu trúc RNN bao gồm một chuỗi các đơn vị RNN, trong đó mỗi đơn vị RNN nhận đầu vào từ đơn vị trước đó và đầu ra từ đơn vị hiện tại. Điều này cho phép mô hình học được sự phụ thuộc giữa các khung thời gian liên tiếp của tín hiệu âm thanh, từ đó giúp cải thiện độ chính xác của mô hình.
* Long Short-Term Memory (LSTM) network là một kiểu RNN được thiết kế để giải quyết vấn đề gradient vanishing và gradient exploding trong quá trình huấn luyện mạng neural. Cấu trúc LSTM bao gồm các đơn vị LSTM, trong đó mỗi đơn vị LSTM bao gồm một bộ nhớ dài hạn, một bộ nhớ ngắn hạn và các cổng gate để điều chỉnh việc lưu trữ và truyền thông tin giữa các đơn vị.

1. Kỹ thuật trích xuất đặc trưng

Kỹ thuật trích xuất đặc trưng là quá trình chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ miền thời gian sang miền tần số để tạo ra các đặc trưng mô tả tính chất của tín hiệu. Các đặc trưng này được sử dụng để huấn luyện mô hình nhận dạng tiếng công cụ/dụng cụ.

Có nhiều phương pháp trích xuất đặc trưng khác nhau, tuy nhiên, trong các kỹ thuật trích xuất đặc trưng tiếng công cụ/dụng cụ thường sử dụng các phương pháp sau:

* Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC): Là một trong những kỹ thuật phổ biến nhất trong trích xuất đặc trưng âm thanh. MFCC sử dụng bộ lọc Mel để tách các thành phần tần số trong tín hiệu âm thanh, sau đó sử dụng phân tích Cepstral để trích xuất các đặc trưng.
* Linear Predictive Coding (LPC): Sử dụng mô hình tuyến tính để mô tả tín hiệu âm thanh. LPC phân tích tín hiệu thành các khối có độ dài nhất định và trích xuất các hệ số tuyến tính để mô hình hóa tín hiệu.
* Gammatone Frequency Cepstral Coefficients (GFCC): Tương tự như MFCC, GFCC sử dụng bộ lọc Gammatone để tách các thành phần tần số trong tín hiệu âm thanh. Sau đó sử dụng phân tích Cepstral để trích xuất các đặc trưng.
* Spectral Subband Centroid Features (SSC): Sử dụng các bộ lọc tần số để phân tách tín hiệu âm thanh thành các dải tần số và tính toán trung bình của tần số trung tâm của mỗi dải để trích xuất các đặc trưng.

Các kỹ thuật trích xuất đặc trưng này thường được sử dụng đồng thời với các kỹ thuật khác như FFT (Fast Fourier Transform), để tạo ra các đặc trưng chi tiết hơn và có tính phân loại tốt hơn. Sau khi trích xuất đặc trưng, các đặc trưng này được sử dụng để huấn luyện mô hình nhận dạng tiếng công cụ/dụng cụ.

1. Kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh

Các kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh là quá trình chuyển đổi tín hiệu âm thanh từ miền thời gian sang miền tần số và tạo ra các biểu diễn số học mô tả tính chất của tín hiệu âm thanh. Dưới đây là một số kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh:

* Short-Time Fourier Transform (STFT): là kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh bằng cách chia tín hiệu thành các phân đoạn và áp dụng Fourier Transform trên từng phân đoạn để tạo ra một biểu diễn tần số của tín hiệu. Kỹ thuật STFT được sử dụng để phân tích tín hiệu âm thanh có tính chất thay đổi nhanh chóng theo thời gian.
* Wavelet Transform (WT): là kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh dựa trên việc biến đổi Wavelet, một loại hàm số với tính chất giúp phân tích tín hiệu ở các tần số khác nhau và độ phân giải thời gian khác nhau. Kỹ thuật WT được sử dụng để phân tích tín hiệu âm thanh có tính chất đa tần số và đa thời gian.
* Matching Pursuit (MP): là kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh dựa trên việc tìm kiếm các hàm sóng gần đúng cho tín hiệu âm thanh, bằng cách sử dụng một tập hữu hạn các hàm sóng cơ bản và tối ưu hoá việc biểu diễn tín hiệu âm thanh bằng cách kết hợp các hàm sóng cơ bản đó.
* Spectral Flatness Measure (SFM): là kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh bằng cách tính toán tỷ lệ giữa năng lượng trung bình của tín hiệu ở các tần số cao và thấp. Kỹ thuật SFM được sử dụng để phân tích tính chất của tín hiệu âm thanh theo tần số.
* Zero Crossing Rate (ZCR): là kỹ thuật phân tích tín hiệu âm thanh bằng cách đếm số lần tín hiệu âm thanh băng qua trục thời gian và tính toán tần số của các băng tần có số lần băng qua trục thời gian nhỏ nhất. Kỹ thuật ZCR được sử dụng để phân tích tính chất của tín hiệu âm thanh theo thời gian.
* Energy Entropy (EE): đo lường mức độ ngẫu nhiên của các mẫu tín hiệu âm thanh trong một khung thời gian nhất định. EE càng gần 1 thì tín hiệu càng ngẫu nhiên và ngược lại.

1. Kỹ thuật đồng bộ hóa tín hiệu

Kỹ thuật đồng bộ hóa tín hiệu âm thanh là một phương pháp phổ biến trong xử lý tín hiệu, được sử dụng để đồng bộ hóa tín hiệu giữa hai hay nhiều tín hiệu khác nhau. Điều này có thể được sử dụng để tìm ra mối liên hệ giữa các tín hiệu, hoặc để đồng bộ hóa các tín hiệu với nhau để phân tích dữ liệu.

Các kỹ thuật đồng bộ hóa tín hiệu này có thể được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các kỹ thuật khác để tối ưu hóa quá trình xử lý tín hiệu âm thanh.

* Cross Correlation Function (CCF) là một kỹ thuật đồng bộ hóa tín hiệu thường được sử dụng trong xử lý tín hiệu âm thanh. CCF được sử dụng để tìm sự tương đồng giữa hai tín hiệu âm thanh bằng cách tính toán độ tương quan giữa chúng. Kết quả của CCF là một hàm độ tương quan, thường được biểu diễn bằng đồ thị.
* Coherence Function (CF) là một kỹ thuật đồng bộ hóa tín hiệu khác nhưng tập trung vào sự tương quan giữa hai tín hiệu trên nhiều tần số khác nhau. CF đo lường độ tương quan giữa các tín hiệu ở mỗi tần số, từ đó ta có thể tìm ra các tần số nào giữa hai tín hiệu có độ tương quan cao nhất.
* Mutual Information Function (MIF) là một kỹ thuật đồng bộ hóa tín hiệu dựa trên thông tin. MIF tính toán lượng thông tin chung giữa hai tín hiệu, dựa trên sự phân bố của chúng. Nó đo lường độ tương quan không chỉ giữa các tín hiệu trên cùng một tần số, mà còn giữa các tín hiệu trên nhiều tần số khác nhau. Kết quả của MIF thường được biểu diễn bằng đồ thị, thể hiện độ tương quan giữa các tín hiệu theo tần số.


1. Kỹ thuật sử dụng xác suất

Kỹ thuật sử dụng phương pháp xác suất trong nhận dạng âm thanh là một phương pháp phân loại phổ biến được sử dụng trong machine learning. Đây là một phương pháp thống kê dựa trên xác suất để xác định xác suất thuộc về từng lớp phân loại.

* Maximum Likelihood Estimation (MLE) là một phương pháp xác suất để ước tính giá trị của các tham số trong phân phối xác suất của các lớp phân loại. Với MLE, chúng ta cần tính toán xác suất của mỗi lớp phân loại dựa trên dữ liệu huấn luyện và sau đó sử dụng các xác suất này để phân loại các tín hiệu âm thanh mới.
* Bayes: Đây là một phương pháp xác suất dựa trên định lý Bayes, trong đó ta tính toán xác suất của một lớp phân loại dựa trên các xác suất a priori của lớp và các đặc trưng của tín hiệu âm thanh đó.
* Gaussian Mixture Models (GMM): GMM là một phương pháp xác suất để mô hình hóa phân phối xác suất của từng lớp phân loại bằng cách sử dụng một hỗn hợp các phân phối Gaussian. Trong GMM, chúng ta tính toán xác suất của một tín hiệu âm thanh mới thuộc về từng lớp phân loại bằng cách sử dụng phân phối xác suất của các lớp phân loại và các đặc trưng của tín hiệu âm thanh.

# **Xây dựng hệ thống nhận dạng âm thanh công cụ/dụng cụ**

## Sơ đồ khối hệ thống



## Quy trình thực hiện

* Bước 1: Thu thập dữ liệu: 10 loại công cụ, mỗi loại 10-17 file
* Bước 2: Tiền xử lý dữ liệu: loại bỏ nhiễu/tiếng ồn
* Bước 3: Trích xuất đặc trưng: sử dụng MFCC tách lấy các đặc trưng âm thanh
* Bước 4: Xây dựng mô hình phân loại: sử dụng thuật toán Random Forest
* Bước 5: Đưa vào 1 file âm thanh mới, thực hiện tiền xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng file âm thanh đó.
* Bước 6: Xác định nhãn kết quả: sử dụng các đặc trưng của file âm thanh mới và mô hình phân loại đã xây dựng.

## Các thuộc tính âm thanh dùng để nhận dạng

* Phổ âm thanh: MFCC được tính toán dựa trên phổ âm thanh, được tính bằng cách biến đổi Fourier của tín hiệu âm thanh.
* Băng thông: MFCC thường áp dụng một bộ lọc thông qua để giảm bớt các tín hiệu nhiễu, giữ lại các tín hiệu tần số cần thiết, băng thông của bộ lọc sẽ ảnh hưởng đến đặc trưng được trích xuất từ MFCC.
* Độ cao thấp của âm thanh: MFCC có thể sử dụng các bộ lọc thông qua để giữ lại các tín hiệu tần số thấp và cao, vì vậy độ cao thấp của âm thanh cũng ảnh hưởng đến kết quả trích xuất của MFCC.

1. Kỹ thuật trích rút các thuộc tính âm thanh


Sử dụng thuật toán MFCC với các bước thực hiện:

* Bước 1: Tiền xử lý tín hiệu âm thanh: Tín hiệu âm thanh được cắt thành các khung (frame) có độ dài bằng nhau, thường là từ 20 đến 40 ms. Các khung này thường có chồng lên nhau để đảm bảo rằng không có thông tin âm thanh nào bị mất đi.
* Bước 2: Chuyển đổi Fourier: Các khung tín hiệu âm thanh được chuyển đổi từ miền thời gian sang miền tần số bằng cách sử dụng biến đổi Fourier.
* Bước 3: Tính toán công suất phổ: Công suất phổ của các băng thông được tính toán bằng cách bình phương giá trị của biến đổi Fourier.
* Bước 4: Chuyển đổi Mel: Các băng thông được chuyển đổi sang thang đo Mel, thay vì thang đo tần số thông thường. Thang đo Mel được sử dụng để tương thích với cách thức người ta nghe và tạo ra các băng thông có độ rộng khác nhau.
* Bước 5: Tính toán hệ số cepstral: Hệ số cepstral của các băng thông được tính toán bằng cách sử dụng biến đổi cepstral ngược. Các hệ số cepstral này được sử dụng để biểu diễn các đặc trưng của tín hiệu âm thanh.
* Bước 6: Lấy các hệ số đặc trưng: Các hệ số cepstral được lấy từ các băng thông Mel đầu tiên, thường là từ 2 đến 13 hệ số, để tạo thành các đặc trưng MFCC.


1. Lưu trữ các thuộc tính âm thanh


* Lưu trữ: gồm 2 file csv:

+ data.csv: lưu tên file và nhãn tương ứng



+ result.csv: lưu tên file và các đặc trưng trích xuất được từ file đó





1. Nhận dạng âm thanh bằng các thuộc tính âm thanh

Sử dụng thuật toán Random Forest: Random Forest là một thuật toán học máy có tính toán mạnh mẽ và được sử dụng rộng rãi cho các bài toán phân loại, hồi quy và nhận dạng. Nó là một phương pháp thuộc họ các thuật toán Ensemble Learning, trong đó nhiều cây quyết định (Decision Trees) được kết hợp lại để tạo thành một mô hình mạnh hơn.

Các bước thực hiện thuật toán:

* Bước 1: Tạo ra các cây quyết định (Decision Trees): Random Forest sử dụng nhiều cây quyết định trong quá trình huấn luyện. Mỗi cây quyết định được huấn luyện trên một tập con của dữ liệu, được lấy mẫu ngẫu nhiên từ tập huấn luyện. Sự ngẫu nhiên này giúp tạo ra độ đa dạng giữa các cây quyết định.
* Bước 2: Chọn các thuộc tính ngẫu nhiên: Khi xây dựng mỗi cây quyết định, chỉ một số thuộc tính ngẫu nhiên được chọn để đưa vào cây. Quá trình này giúp giảm đa dạng hóa các cây và tránh overfitting.
* Bước 3: Huấn luyện cây quyết định: Mỗi cây quyết định được huấn luyện trên tập con dữ liệu được lấy mẫu. Quá trình huấn luyện cây quyết định bao gồm việc chia dữ liệu dựa trên các thuộc tính để tối ưu hóa việc phân loại các mẫu dữ liệu.


* Bước 4: Tính toán đa số phiếu bầu: Khi có một mẫu dữ liệu mới cần được phân loại, mỗi cây quyết định sẽ đưa ra một dự đoán. Dựa trên các dự đoán này, mô hình sẽ tính toán đa số phiếu bầu để quyết định kết quả phân loại cuối cùng.
* Bước 5: Đánh giá và điều chỉnh: Mô hình Random Forest có thể được đánh giá bằng cách sử dụng các phương pháp như cross-validation hoặc phân chia tập kiểm tra. Nếu cần thiết, bạn có thể điều chỉnh các siêu tham số của Random Forest như số lượng cây, độ sâu cây, số lượng thuộc tính được chọn ngẫu nhiên để tối ưu hiệu suất của mô hình.

Sau khi đã sử dụng MFCC để trích xuất được đặc trưng của bộ dữ liệu âm thanh, ta tiến hành sử dụng thuật toán Random Forest để để xây dựng Model rồi nhận dạng file âm thanh.


# **Kết quả xây dựng hệ thống**

1. Demo hệ thống


* Khai báo thư viện




* Tiền xử lý dữ liệu âm thanh




* Hàm trích xuất đặc trưng MFCC




* Hàm xây dựng mô hình Random Forest




* Hàm dự đoán nhãn âm thanh mới




* Đọc dữ liệu từ file CSV






* Tách dữ liệu thành 2 tập: features\_list là các thuộc tính huấn luyện, labels\_list là các nhãn huấn luyện tương ứng.



* Lưu các đặc trưng trích xuất được vào 1 file CSV



* Huấn luyện mô hình Random Forest



* Dự đoán nhãn cho file âm thanh mới



1. Đánh giá kết quả

* Tổng quát: Kết quả dự đoán chưa thật sự quá tốt, rơi vào khoảng 70%.
* Cụ thể :
* Vẫn còn nhận dạng sai giữa các dụng cụ có âm thanh như là giữa máy máy thổi lá, máy phát điện, máy cắt cỏ.
* Máy cưa, máy sấy tóc và máy bơm nước có tỷ lệ nhận dạng đúng cao hơn.
* Nguyên nhân:
* Nhận dạng còn sai sót do số lượng dữ liệu dùng để đào tạo mô hình chưa phải là quá lớn.
* Trích xuất đặc trưng cho mỗi file vẫn còn hạn chế.
* Thuật toán sử dụng (Random forest) vẫn chưa phải tối ưu cho bài toán nhận dạng âm thanh.