BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**UNG NHO DÃI**

**NGHIÊN CỨU TRÍCH CHỌN ĐẶC TÍNH**

**TRONG NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG NGƯỜI**

**TRONG KHÔNG GIAN 3D**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT**

**ĐÀ NẴNG - Năm 2015**

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**UNG NHO DÃI**

**NGHIÊN CỨU TRÍCH CHỌN ĐẶC TÍNH**

**TRONG NHẬN DẠNG HÀNH ĐỘNG NGƯỜI**

**TRONG KHÔNG GIAN 3D**

**Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH**

**Mã số: 60.48.01**

**LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT**

**Người hướng dẫn khoa học: TS. PHẠM MINH TUẤN**

**ĐÀ NẴNG - Năm 2015**

**LỜI CẢM ƠN**

*Tôi chân thành cảm ơn*

**LỜI CAM ĐOAN**

*Tôi xin cam đoan :*

* 1. *Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện  
     dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo TS. Phạm Minh Tuấn.*
  2. *Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn rõ ràng và trung thực tên tác giả, tên công trình, thời gian, địa điểm công bố.*
  3. *Mọi sao chép không hợp lệ, vi phạm quy chế đào tạo, hay gian trá,  
     tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.*

*Tác giả*

**UNG NHO DÃI**

**MỤC LỤC**

**Lời cam đoan**

**Mục lục** i

**Danh mục các từ viết tắt** ii

**Danh mục các bảng biểu** v

**Danh mục các hình vẽ** vi

MỞ ĐẦU 3

NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 13

I. Cấu trúc Acclaim – asf/amc 13

I.1. Thí nghiệm chụp chuyển động 13

I.2. Cấu trúc tệp ASF 14

I.3. Cấu trúc tệp AMC 14

II. Dựng chuyển động 3D 15

II.1. Thư viện SlimDX 15

II.2. Dựng mô hình 3D từ tệp asf 15

II.3. Dựng chuyển động 3D từ tệp amc 15

III. Các phương pháp trích chọn đặc tính 15

III.1. Phương pháp phân tích thành phần chính – PCA 15

III.2. Phương pháp phân tích thành phần chính đa tuyến - MPCA 18

III.3. Phương pháp phân tích biệt thức tuyến tính – LDA 18

III.4. Các phương pháp lựa chọn đặc tính 18

IV. Máy vectơ hỗ trợ 18

IV.1. Khái niệm và cơ sở của thuật toán SVM 19

IV.2. Ứng dụng của mô hình SVM 19

IV.2.1. Tiêu đề mục con nhỏ hơn 19

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 21

I. Mô hình tổng quan 21

II. Trích chọn đặc tính 21

III. Giải thuật huấn luyện 21

III.1. Tiêu đề mục con 21

III.1.1. Tiêu đề mục con nhỏ hơn 21

TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 23

I. Dữ liệu nhận dạng 23

II. Môi trường triển khai 23

III. Kết quả thực nghiệm 23

IV. Đánh giá 23

IV.1. Tiêu đề mục con 23

IV.1.1. Tiêu đề mục con nhỏ hơn 23

KẾT LUẬN 25

PHỤ LỤC ii

TÀI LIỆU THAM KHẢO v

DANH MỤC CÁC CHŨ VIẾT TẮT

|  |  |
| --- | --- |
| ACL | Agent Communication Language |
| AMS | Agent Management System |
| AP | Agent Platform |
| API | Application Programming Interface |
| CF | Communication Failitator |

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

[Bảng 1‑1. Các tính năng của tác tử di động. **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc40771839)

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

[**Hình 1** ii](#_Toc271487141)

# MỞ ĐẦU

1. **Lý do chọn đề tài**

**a. Bối cảnh chung**

Từ những năm 80 của thế kỷ trước, nhận dạng hành động (activity recognition) [1] đã thu hút rất nhiều quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học. Nó được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng và trong các lĩnh vực khác như y học, xã hội học, giao tiếp người máy. Nhận dạng hành động được chia làm hai loại chính: loại thứ nhất sử dụng cảm biến (sensor-based) loại thứ hai sử dụng hình ảnh (vision-based) [2].

Hoạt động nhận dạng sử dụng cảm biến kết hợp sự đa dạng của mạng lưới thiết bị cảm biến với việc khai phá dữ liệu và học máy để mô hình hoạt động của con người. Cấu hình các thiết bị di động hiện nay đủ mạnh để thu thập dữ liệu từ nhiều loại cảm biến khác nhau và xữ lý các dữ liệu đó để có thể đưa ra ước lượng về năng lượng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày của con người. Các nhà nghiên cứu tin rằng, với sự phát triển mạnh mẽ của các loại thiết bị và các lại cảm biến, việc theo dõi và nhận dạng hoạt động của con người sẽ trở nên dễ dàng hơn [3].

Vấn đề quan trọng và thách thức nhất đối với nhận dạng hành động là nhận biết được hành động của con người thông qua các hình ảnh từ hệ thống các camera. Kỹ thuật chủ yếu được dùng để nhận dạng từ hình ảnh là thị giác máy tính (vision computer). Có rất nhiều phương pháp đã được áp dụng trong nhận dạng hành động dựa vào hình ảnh như optical flow, bộ lọc Kalman, mô hình Markov ẩn, … sử dụng các dữ liệu khác nhau từ camera, sóng âm (stereo) và hồng ngoại [1, 2, 4].



**Hình 1. Microsoft Kinect Camera**

Gần đây, một số nhà nghiên cứu đã sử dụng camera RGBD (Red, Green, Blue, Depth) như Microsoft Kinect [3] (xem hình 1) để nhận dạng hoạt động của con người. Dữ liệu thu được từ các thiết bị chuyên dụng này là dữ liệu chuyển động 3D của cơ thể người. Những dữ liệu này sẽ là dữ liệu huấn luyện hữu ích cho các mô hình nhận dạng hành động.

b. Các phương pháp trước đây

Những nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực nhận dạng hoạt động người chủ yếu tập trung vào nghiên cứu và nhận dạng từ những video được quay bởi các camera thông dụng [2, 4]. Khó khăn lớn nhất đối với dữ liệu từ camera thông dụng là chỉ quay được ở một hướng, dẫn đến sự thiếu hụt dữ liệu, nếu kết hợp nhiều camera thì vẫn không đảm bảo thu được toàn bộ hoạt động, đồng thời giảm hiệu năng của quá trình nhận dạng. Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực trong những thập kỷ qua, lĩnh vực nhận dạng hoạt động người từ dữ liệu video vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ sau sự ra đời của các thiết bị cảm biến chiều sâu (depth sensor) [3], đã có một hướng tiếp cận mới trong nhận dạng hành động người, đó là sử dụng dữ liệu chuyển động 3D [5, 6, 7]. Trong 20 năm trở lại, một số phương pháp chính để thu thập dữ liệu 3D hoặc là sử hệ thống chụp chuyển động dựa vào marker như là Mocap (Motion Capture) [8] hoặc là dùng sóng âm (stereo) - chụp hình ảnh 2D từ nhiều hướng khác nhau để dựng thành mô hình 3D [9].



**Hình 2. So sánh kết quả giữa các phương pháp trích chọn đặc tính**

Sau khi đã thu thập được dữ liệu 3D, có rất nhiều phương pháp đã được đề xuất để hoàn thành quá trình nhận dạng. Điểm chung của các phương pháp này là cố gắng làm giảm số lượng thuộc tính của dữ liệu nhận dạng trước khi xây dựng mô hình huấn luyện. D. Gehrig và T. Schultz đã nghiên cứu, thực nghiệm ba phương pháp trích chọn và lựa chọn đặc tính khác nhau (Brute Force, SFS, LDA) và đã giảm đáng kể hiệu năng của quá trình nhận dạng so với dữ liệu ban đầu [10] (xem hình 2). L. Fengjun và N. RamaKant phân tích và đưa ra bảy loại đặc tính khác nhau dựa vào tư thế và sự kết hợp giữa các khớp xương, sau đó dựng mô hình huấn luyện và nhận dạng dùng Markov ẩn [5] (xem hình 3). K. Dana, T. Wataru và N. Yoshihiko đã phát triển một mô hình học tăng cường mới dựa trên mô hình Markov ẩn [11].



**Hình 3. Kết quả nhận dùng bảy loại đặc tính**

**do L. Fengjun và N. RamaKant [5] đề xuất**

**c. Những vấn đề tồn tại**

Việc xây dựng mô hình nhận dạng sử dụng dữ liệu chuyển động 3D vẫn còn nhiều điểm chưa tốt về hiệu năng cũng như chi phí.

* Dữ liệu chuyển động 3D là dữ liệu phức tạp, có số lượng thuộc tính lớn
* Chi phí tính toán lớn
* Hiệu năng không cao
* Tỉ lệ nhận dạng đúng thấp, đặc biệt với những hoạt động phức tạp

Do vậy giải pháp đề xuất là nghiên cứu, thực nghiệm và sánh các phương pháp trích chọn và lựa chọn đặc tính khác nhau, từ đó đưa ra phương pháp hiệu quả nhất cho bài toán nhận dạng hoạt động người, góp phần nâng cao hiệu năng cũng như độ chính xác của mô hình.

1. **Mục tiêu và nhiệm vụ**

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu đề xuất phương pháp trích chọn đặc tính tối ưu nhất cho mô hình nhận dạng hành động người dựa trên cấu trúc Acclaim.

Các hoạt động cụ thể:

* Nghiên cứu cấu trúc Acclaim, xây dựng mô hình chuyển động 3D từ cấu trúc Acclaim
* Sử dụng các phương pháp trích chọn đặc tính (feature extraction) và lựa chọn đặc tính (feature selection) làm giảm độ phức tạp và độ lớn của dữ liệu

Sử dụng mô hình SVM (Support Vector Machine) xây dựng mô hình nhận dạng hành động người dựa trên dữ liệu trích chọn được; trên cơ sở đó thực nghiệm và so sánh kết quả giữa các phương pháp nhằm đề xuất phương án tốt nhất.

1. **Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

**a. Đối tượng nghiên cứu**

* Cấu trúc Acclaim
* Các thư viện đồ họa 3D (OpenGL, DirectX)
* Các phương pháp trích chọn đặc tính
* Mô hình SVM

**b. Phạm vi nghiên cứu**

* Dữ liệu đầu vào của đề tài này là dữ liệu trên cấu trúc Acclaim (asf/amc) được xây dựng và công bố bởi Đại học Carnegie Mellon (CMU) [8]
* Mô hình nhận dạng sử dụng trong đề tài này là mô hình SVM
* Phương pháp trích chọn đặc tính sử dụng trong đề tài này là: PCA, MPCA, LDA

1. **Phương pháp nghiên cứu**

**a. Nghiên cứu lý thuyết**

* Cấu trúc Acclaim (asf/amc)
* Các thư viện đồ họa 3D: OpenGl, DirectX
* Các phương pháp trích chọn đặc tính: PCA, MPCA, LDA
* Mô hình SVM

b. Nghiên cứu thực nghiệm

* Thực nghiệm trên mô hình nhận dạng với nhiều dữ liệu khác nhau và thu thập, phân tích kết quả
* So sánh, đánh giá các phương pháp trích chọn đặc tính khác nhau

1. **Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài**

**a. Về mặt lý thuyêt**

* Lý thuyết về nhận dạng
* Lý thuyết về cách sử dụng cấu trúc Acclaim
* Các lý thuyết trích chọn đặc tính trong dữ liệu 3D

**b. Về mặt thực tiễn**

* Góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả, độ chính xác của mô hình nhận dạng hành động người
* Xây dựng được ứng dụng nhận dạng hành động người với độ chính xác cao

1. **Bố cục của luận văn**

**GỢI Ý**

Có thể bố cục nội dung luận văn như sau :

**MỞ ĐẦU**

Giới thiệu bối cảnh của đề tài (đề tài đã được đặt ra như thế nào)

Mục đích (giải thích rõ hơn tên đề tài) và ý nghĩa (khoa học+thực tiễn).

Nhiệm vụ phải thực hiện (các mục tiêu cụ thể và kết quả cần có).

Tóm tắt phương pháp triển khai, nội dung tóm tắt các chương tiếp theo.

**CHƯƠNG 1**

Nghiên cứu lý thuyết liên quan. Nêu các ví dụ tiêu biểu, nhất quán (xuyên suốt luận văn).

Nghiên cứu thực tiễn. Nêu các ví dụ tiêu biểu, nhất quán (xuyên suốt luận văn).

**CHƯƠNG 2**

Đề xuất những giải pháp (biện pháp) hay sáng kiến gì.

Trình bày theo quan điểm PT&TKTH

**CHƯƠNG 3**

Đã giải quyết đến đâu (nêu các bước thực hiện theo tiến trình phần mềm).

So sánh đánh giá kết quả mình đã thực hiện. Lập được bảng thống kê đánh giá càng tốt.

**KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN**

Những kết quả nghiên cứu của luận văn cho phép rút ra những kết luận sau:

* 1. xxx
  2. xxxx

Đánh giá ưu điểm và hạn chế của luận văn

Phạm vi ứng dụng của luận văn :

*Về* mặt *lý thuyết*, . . .

*Về* mặt *thực tiễn*, . . .

Luận văn có thể phát triển theo các hướng sau đây :

1. xxx
2. xxx

Một số kiến nghị rút ra từ quá trình thực hiện luận văn như sau :

xxx

**Chú ý :**

HV so sánh (với những gì tham khảo được) đánh giá kết quả (mình đã thực hiện) và khả năng mở rộng (phát triển mới) của đề tài ?

Có thể nêu ra một số ví dụ cụ thể minh hoạ những gì HV có thể tiếp tục giải quyết trong tương lai (hoặc đặt trong phần kết luận).

Chú‎ không viết nhũng câu sáo rỗng “vì thời gian có hạn…”, “vì trình độ có hạn…” “vì …), hay nhũng câu đại loại “em (tôi) xin cảm ơn …”, “em (tôi) xin lỗi đã …”, v.v… và v.v…

**BẮT BUỘC**

BẮT BUỘC sử dụng các kiểu trình bày đoạn (paragraph style) như sau :

*Kiểu (Style) Tổ hợp phím Ý nghĩa*

Heading1 Ctrl-Shift-1 Tiêu đề chương (không đánh số thứ tự, CHƯƠNG nnn và tất cả tiêu đề đều được đánh số thứ tự tự động)

Heading2 Ctrl-Shift-2 Tiêu đề mục lớn trong chương

Heading3 Ctrl-Shift-3 Tiêu đề mục con trong mục lớn của chương

Heading4 Ctrl-Shift-4 Tiêu đề mục con nhỏ hơn trong mục con

Heading5 Ctrl-Shift-5 Tiêu đề mục con nhỏ hơn nữa trong mục con nhỏ hơn

Paragraph Ctrl-P Các đoạn văn bản dùng để gõ nội dung luận văn.

Normal Ctrl-N Các đoạn văn bản chuẩn sử dụng trong các hình vẽ...

Để chèn các mục chọn (caption) một cách tự động, thực hiện :

Đầu mỗi chương có đánh số, gọi lệnh :  
**Insert-Reference-Caption**, chọn **CHƯƠNG** nnn

Ví dụ có đánh số, gọi lệnh :  
**Insert-Reference-Caption**, chọn **Ví dụ** nnn

Hình vẽ có đánh số, gọi lệnh :   
**Insert-Reference-Caption**, chọn **Hình** nnn

Bảng (table) có đánh số, gọi lệnh :   
**Insert-Reference-Caption**, chọn **Bảng** nnn

PHỤ LỤC có đánh số ABC, gọi lệnh :   
**Insert-Reference-Caption**, chọn **PHỤ LỤC** nnn

Chú ý sử dụng kiểu Paragraph phông chữ Times New Roman cỡ 13pt.

CHƯƠNG 1

# NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN

## Cấu trúc Acclaim – asf/amc

Acclaim là một công ty game (2006 – 2010) có rất nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực theo dõi chuyển động. Họ phát triển và sử dụng cấu trúc riêng trong việc lưu trữ dữ liệu chuyển động 3D. Đó là một bộ gồm hai tệp văn bản. Sau này, họ công bố và cho phép sử dụng rộng rãi cấu trúc đó trên toàn thế giới. Có rất nhiều công ty, tổ chức sử dụng cấu trúc Acclaim làm dữ liệu đầu ra cho các hệ thống theo dõi chuyển động của họ.

Acclaim là một bộ gồm hai tệp văn bản có cấu trúc. Tệp thư nhất lưu trữ cấu trúc tổng quan của đối tượng, tiệp thứ hai chứa dư liệu chuyển động tương ứng của đối tượng theo thời gian. Nếu là chuyển động của con người thì tệp thứ nhất thể hiện một bộ xương được nối với nhau bởi các khớp, tệp thứ hai là vị trí của các khớp xương ứng với mỗi mốc thời gian. Tệp cấu trúc là ASF (Acclaim Skeleton File), tệp chuyển động là AMC (Acclaim Motion Capture).

### Thí nghiệm chụp chuyển động

Để theo dõi chuyển động của các đối tượng, các nhà nghiên cứu tại đại học Carnigie Mellon đã xây dựng hệ thống gồm 12 camera hồng ngoại MX-40 lắp đặt xung quanh một không gian hình chữ nhật có kích thước 3m x 8m. Các chuyển động diễn ra trong vùng này sẽ được ghi lại. Đối với các chuyển động đòi hỏi sự tỉ mỉ và chi tiết nhu chuyển động của tay, các camera có thể di chuyển vào gần hơn. Người ta sử dụng một bộ quần áo đặc biệt có gắn 41 marker bên trên, nếu muốn ghi lại chuyển động của ai đó thì người đó phải mặc bộ quần áo này và di chuyển trong vùng ghi nhận. Các camera sẽ nhận ra các marker bằng sóng hồng ngoại. Dữ liệu chuyển động thu được từ hệ thống camera được xử lý và cho ra kết quả cuối cùng là dữ liệu 3D. Có rất nhiều cấu trúc định dạng khác nhau để lưu trữ dữ liệu 3D như asf/amc, vsk/v, c3d, bvh, txt.

### Cấu trúc tệp ASF

Tệp cấu trúc ASF mô tả sự gắn kết giữa các xương trong cơ thể và bậc tự do (degrees of freedom) của các khớp. ASF chính là trạng thái ban đầu của dữ liệu chuyển động. Thành phần cụ thể trong ASF được mô tả như sau:

* Các chú thích được bắt đầu bởi dấu thăng (#).
* Các từ khóa bắt đầu bởi dấu hai chấm (:). Từ khóa có thể được dùng cho các giá trị toàn cục hoặc bắt đầu cho một mục dữ liệu.
* Từ khóa :version cho biết phiên bản hiện tại của tệp tin
* Từ khóa :name được dùng để đặt tên cho dữ liệu, tên này có thể khác với tên tệp.
* Mục :units định nghĩa đơn vị cho một số loại dữ liệu trong tệp. Nó củng có thể chứa giá trị mặc định cho các đại lượng.
* Mục :documentation lưu trữ các thông thêm về dữ liệu
* Mục :root định nghĩa một khớp xương đặc biệt của ASF, đây chính là nút gốc trong hệ thống cây với nút là các khớp và nhánh là các đoạn xương giữa các khớp. Từ khóa axis trong mục :root cho biết thứ tự quay của các trục tọa độ X, Y, Z của nút gốc. Từ khóa order cho biết các kênh chuyển động của nút gốc cũng như thứ tự xuất hiện của các đại lượng này trong tệp AMC. Hai từ khóa còn lại position và orientation lưu giữ tọa độ và phương hướng ban đầu của nút gốc, thường thì giá trị của các đại lượng này bằng không (0).
* Mục :bonedata là nơi chứa thông tin chi tiết của mỗi đoạn xương trong cây hệ thống. Các thông tin của mỗi đoạn xương đực đặt trong một cặp tù khóa begin và end. Vỡi mỗi cặp, chúng ta có: id, name, direction là hướng của xương, length là độ dài, axis là góc quay của trục tọa độ tương đối của mỗi đoạn xương, dof là độ tự do của đoạn xương, limits là giới hạn quay của các khớp.
* Mục cuối cùng :hierarchy định nghĩa sự liên kết giữa các khớp xương để tạo nên một bộ xương hoàn chỉnh.

### Cấu trúc tệp AMC

Tệp chuyển động AMC chứa các đại lượng có thể thay đổi trong hệ thống các khớp xương được định nghĩa ở tệp ASF. Là dữ liệu chuyển động theo thời gian nên trên tệp AMC được tạo thành bởi nhiều frame, mỗi frame thể hiện dữ liệu cho một thời điểm. Dữ liệu bên trong mỗi frame là giá trị theo thứ tự của đại lượng dof trên tệp ASF.

## Dựng chuyển động 3D

### Thư viện SlimDX

### Dựng mô hình 3D từ tệp asf

### Dựng chuyển động 3D từ tệp amc

## Các phương pháp trích chọn đặc tính

### Phương pháp phân tích thành phần chính – PCA

Phương pháp phân tích thành phần chính (Principal Components Analysis - PCA) là một thuật toán thống kê sử dụng phép biến đổi trực giao để biến đổi một tập hợp dữ liệu từ một không gian nhiều chiều sang một không gian mới ít chiều hơn nhằm tối ưu hóa việc thể hiện sự biến thiên của dữ liệu (maximize the variability).

Các đặc tính tốt của PCA:

- Giúp giảm số chiều của dữ liệu

- Thay vì giữ lại các trục tọa độ của không gian cũ, PCA xây dựng một không gian mới ít chiều hơn, nhưng lại có khả năng biểu diễn dữ liệu tốt tương đương không gian cũ, nghĩa là đảm bảo độ biến thiên (variability) của dữ liệu trên mỗi chiều mới.

- Các trục tọa độ trong không gian mới là tổ hợp tuyến tính của không gian cũ, do đó về mặt ngữ nghĩa, PCA xây dựng các thuộc tính mới dựa trên các thuộc tính hiện có. Điểm hay là những thuộc tính này vẫn biểu diễn tốt dữ liệu ban đầu.


- Trong không gian mới, các liên kết tiềm ẩn của dữ liệu có thể được khám phá, mà nếu đặt trong không gian cũ thì khó phát hiện hơn, hoặc những liên kết như thế không thể hiện rõ.



Minh họa PCA. Phép chiếu lên các trục tọa độ khác nhau có thể cho cách nhìn rất khác nhau về cùng một dữ liệu

Một ví dụ kinh điển để minh họa PCA là hình ảnh về con lạc đà. Cùng là một con lạc đà nhưng nếu nhìn từ bên hông thì ta có được đầy đủ thông tin nhất, trong khi nhìn từ phía trước thì thật khó để nói nó là con lạc đà.

Một ví dụ thuyết phục hơn được minh họa như hình sau.



Giả sử tập dữ liệu ban đầu (tập điểm màu xanh) được quan sát trong không gian ba chiều (trục màu đen) như hình bên trái. Rõ ràng ba trục này không biểu diễn được tốt nhất mức độ biến thiên của dữ liệu. PCA do đó sẽ tìm hệ trục tọa độ mới (là hệ trục màu đỏ trong hình bên trái). Sau khi tìm được không gian mới, dữ liệu sẽ được chuyển qua không gian này để được biểu diễn như trong hình bên phải. Rõ ràng hình bên trái chỉ cần hai trục tọa độ nhưng biểu diễn tốt hơn độ biến thiên của dữ liệu so với hệ trục ba chiều ban đầu.

Một điểm rất hay nữa của PCA là các trục tọa độ trong không gian mới luôn đảm bảo trực giao đôi một với nhau, mặt dù trong không gian ban đầu, các trục có thể không trực giao.

Thuật toán PCA:

Về cơ bản, thuật toán PCA gồm có ba bước: tiền xử lí, xây dựng không gian mới, chuyển dữ liệu từ không gian ban đầu sang không gian mới. Cho ma trận . Các bước của PCA lần lượt như sau:

Bước 1: Tiền xử lí

Dữ liệu ban đầu có thể có giá trị thay đổi bất thường. Ví dụ một thuộc tính (feature) có gián trị thay đổi trong khoảng (0, 1) nhưng trên thuộc tính khác lại biến thiên trong đoạn (-100, 100). Rõ ràng cần phải có một bước tiền xử lí để chuẩn hóa các giá trị trên các cột của ma trận X. Có hai cách tiền xử lí thường được dùng cho PCA là Centered PCA và Normed PCA.

Centered PCA mang tất cả các thuộc tính (các cột của X) về cùng một gốc tọa độ:

,

(1a)

Trong đó n là số dòng của X, là mean của cột thứ j của X, được tính như sau:

Normed PCA mang tất các các feature về cùng một gốc tọa độ, đồng thời chuẩn hóa về cùng một quãng có độ lệch chuẩn (standard deviation) bằng 1:

,

(1b)

Trong đó là độ lệch chuẩn của cột thứ j trong X.

Thông thường, Normed PCA hay được dùng, sau bước tiền xử lí, ma trận sẽ là đầu vào cho bước tiếp theo.

Bước 2: Xây dựng không gian mới

Tính ma trận hiệp phương sai (covariance) của các thuộc tính trong :

(2)

Do là tích của ma trận với một chuyển vị của nó nên là ma trận positive semidefinite kích thước . Hơn nữa có p trị riêng .

Tiếp theo, PCA tìm trị riêng và vector riêng tương ứng của V, sắp xếp theo thứ tự giảm dần của trị riêng. Giả sử p trị riêng của V là (3), và vector riêng tương ứng là , …, (4). Khi đó các trục của không gian mới chính là các vector riêng ở trên, đương nhiên các vector riêng hoàn toàn độc lập tuyến tính (nghĩa là trực giao đôi một).

Bước 3: Chuyển dữ liệu từ không gian ban đầu sang không gian mới

Thông thường không gian mới không được xây dựng bằng tất cả các p vector riêng trong (4), mà thông thường chỉ từ k vector riêng đầu tiên.

Như vậy gọi  **|**

Khi đó tọa độ các điểm trong hệ tọa độ mới là

(5)

### Phương pháp phân tích thành phần chính đa tuyến - MPCA

### Phương pháp phân tích biệt thức tuyến tính – LDA

### Các phương pháp lựa chọn đặc tính

## Máy vectơ hỗ trợ

Máy vectơ hỗ trợ (SVM – Support Vector Machine) là một phương pháp phân lớp dựa trên lý thuyết học thống kê và khoa học máy tính, gồm một tập hợp các phương pháp học máy liên quan đến nhau để phân lớp dữ liệu (classification) và phân tích hồi quy (regression analysis). SVM dạng chuẩn nhận dữ liệu vào và phân loại chúng vào hai lớp khác nhau. Do đó SVM là một thuật toán phân loại nhị phân. Với một bộ dữ liệu huấn luyện thuộc hai thể loại cho trước, thuật toán SVM xây dựng một mô hình SVM để phân loại các ví dụ khác vào hai thể loại đó. Một mô hình SVM là một cách biểu diễn các điểm trong không gian và lựa chọn ranh giới giữa hai thể loại sao cho khoảng cách từ các điểm tới ranh giới là xa nhất có thể. Các điểm mới cũng được biểu diễn trong cùng một không gian và được thuật toán dự đoán thuộc một trong hai thể loại tùy vào vị trí của nó nằm ở phía nào của ranh giới.

Siêu phẳng


Mẫu cần nhận dạng

Siêu phẳng phân hoạch tập mẫu

Ý tưởng chính của SVM là tìm một siêu phẳng phân cách tối ưu để tách hai lớp, phân hoạch tập mẫu dựa vào các phân lớp của chúng sao cho khoảng cách giữa hai lớp đó đạt cực đại. Khoảng cách này được xác định bởi các vectơ hỗ trợ (SV – support vector). Các SV này được lọc ra từ tập mẫu huấn luyện bằng cách giải một bài toán tối ưu lồi, điều đó chính là tìm ra miền phân bố của từng lớp, để từ đó xác định được phân lớp của một mẫu cần nhận dạng.

### Cơ sở của thuật toán SVM

Xét một ví dụ của bài toán phân lớp như hình vẽ, ở đó ta phải tìm một đường thẳng sao cho bên trái nó toàn là các điểm đỏ, bên phải nó toàn là các điểm xanh. Bài toán mà dùng đường thẳng để phân chia này được gọi là phân lớp tuyến tính (linear classification).



Hàm tuyến tính phân biệt hai lớp như sau:

(1)

Trong đó:

là vector trọng số hay vector chuẩn của siêu phẳng phân cách, T là kí hiệu chuyển vị.


là độ lệch

là véc tơ đặc trưng, làm hàm ánh xạ từ không gian đầu vào sang không gian đặc trưng.


Tập dữ liệu đầu vào gồm N mẫu input vector {x1, x2,...,xN}, với các giá trị nhãn tương ứng là {t1,…,tN} trong đó .

Giả sử tập dữ liệu của ta có thể phân tách tuyến tính hoàn toàn (các mẫu đều được phân đúng lớp) trong không gian đặc trưng (feature space), do đó sẽ tồn tại giá trị tham số w và b theo (1) thỏa cho những điểm có nhãn và cho những điểm có , vì thế mà cho mọi điểm dữ liệu huấn luyện.


SVM tiếp cận giải quyết vấn đề này thông qua khái niệm gọi là lề, đường biên (margin). Lề được chọn là khoảng cách nhỏ nhất từ đường phân cách đến mọi điểm dữ liệu hay là khoảng cách từ đường phân cách đến những điểm gần nhất.



Trong SVM, đường phân lớp tốt nhất chính là đường có khoảng cách margin lớn nhất (tức là sẽ tồn tại rất nhiều đường phân cách xoay theo các phương khác nhau, và ta chọn ra đường phân cách mà có khoảng cách margin là lớn nhất).



Ta có công thức tính khoảng cách từ điểm dữ liệu đến mặt phân cách như sau:



Do ta đang xét trong trường hợp các điểm dữ liệu đều được phân lớp đúng nên cho mọi n. Vì thế khoảng cách từ điểm xn đến mặt phân cách được viết lại như sau:

(2)

Lề là khoảng cách vuông góc đến điểm dữ liệu gần nhất xn từ tập dữ liệu, và chúng ta muốn tìm giá trị tối ưu của w và b bằng cách cực đại khoảng cách này. Vấn đề cần giải quyết sẽ được viết lại dưới dạng công thức sau:

(3)

Chúng ta có thể đem nhân tử ra ngoài bởi vì w không phụ thuộc n. Giải quyết vấn đề này một cách trực tiếp sẽ rất phức tạp, do đó ta sẽ chuyển nó về một vấn đề tương đương dễ giải quyết hơn. Ta sẽ scale và cho mọi điểm dữ liệu, từ đây khoảng cách lề trở thành 1, việc biến đổi này không làm thay đổi bản chất vấn đề.

(4)

Từ bây giờ, các điểm dữ liệu sẽ thỏa ràng buộc:

(5)

Vấn đề tối ưu yêu cầu ta cực đại được chuyển thành cực tiểu , ta viết lại công thức:

(6)

Việc nhân hệ số ½ sẽ giúp thuận lợi cho lấy đạo hàm về sau.

**Lý thuyết Nhân tử Lagrange:**

Vấn đề cực đại hàm f(x) thỏa điều kiện sẽ được viết lại dưới dạng tối ưu của hàm Lagrange như sau:

Trong đó x và λ phải thỏa điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT) như sau:

Nếu là cực tiểu hàm f(x) thì hàm Lagrange sẽ là

Để giải quyết bài toán trên, ta viết lại theo hàm Lagrange như sau:

(7)

Trong đó là nhân tử Lagrange.

Lưu ý dấu (–) trong hàm Lagrange, bởi vì ta cực tiểu theo biến w và b, và là cực đại theo biến a.

Lấy đạo hàm L(w,b,a) theo w và b ta có:

(8)

(9)

Loại bỏ w và b ra khỏi L(w,b,a) bằng cách thế (8), (9) vào. Điều này sẽ dẫn ta đến vấn đề tối ưu:

(10)

Thỏa các ràng buộc:

(11)

(12)

Ở đây hàm nhân (kernel function) được định nghĩa là .

Để phân lớp cho 1 điểm dữ liệu mới dùng mô hình đã huấn luyện, ta tính dấu của y(x) theo công thức (1), nhưng thế w trong (8) vào:

(13)

Thỏa các điều kiện sau:

(14)

(15)

(16)

Vì thế với mọi điểm dữ liệu, hoặc là hoặc là . Những điểm dữ liệu mà có sẽ không xuất hiện trong (13) và do đó mà không đóng góp trong việc dự đoán điểm dữ liệu mới.

Những điểm dữ liệu còn lại được gọi là support vector, chúng thỏa , đó là những điểm nằm trên lề của siêu phẳng trong không gian đặc trưng.

Support vector chính là cái mà ta quan tâm trong quá trình huấn luyện của SVM. Việc phân lớp cho một điểm dữ liệu mới sẽ chỉ phụ thuộc vào các support vector.

Giả sử rằng ta đã giải quyết được vấn đề (10) và tìm được giá trị nhân tử a, bây giờ ta cần xác định tham số b dựa vào các support vector xn có . Thế (13) vào:

(17)


Trong đó S là tập các support vector. Mặc dù ta chỉ cần thế một điểm support vector xn vào là có thể tìm ra b, nhưng để đảm bảo tính ổn định của b ta sẽ tính b theo cách lấy giá trị trung bình dựa trên các support vector.

Đầu tiên ta nhân tn vào (17) (lưu ý , và giá trị b sẽ là:

(18)

Trong đó Ns là tổng số support vector.

Ban đầu để dễ trình bày thuật toán ta đã giả sử là các điểm dữ liệu có thể phân tách hoàn toàn trong không gian đặc trưng . Nhưng việc phân tách hoàn toàn này có thể dẫn đến khả năng tổng quát hóa kém, vì thực tế một số mẫu trong quá trình thu thập dữ liệu có thể bị gán nhãn sai, nếu ta cố tình phân tách hoàn toàn sẽ làm cho mô hình dự đoán quá khớp.



Để chống lại sự quá khớp, chúng ta chấp nhận cho một vài điểm bị phân lớp sai.

Để làm điều này, ta dùng các biến slack variables cho mọi điểm dữ liệu.

cho những điểm nằm trên lề hoặc phía trong của lề

cho những điểm còn lại.

Do đó những điểm nằm trên đường phân cách sẽ có

Còn những điểm phân lớp sai sẽ có



Công thức (5) sẽ viết lại như sau:

(20)

Mục tiêu của ta bây giờ là cực đại khoảng cách lề, nhưng đồng thời cũng đảm bảo tính mềm mỏng cho những điểm bị phân lớp sai. Ta viết lại vấn đề cần cực tiểu:

(21)

Trong đó C > 0 đóng vai trò quyết định đặt tầm quan trọng vào biến hay là lề.

Bây giờ chúng ta cần cực tiểu (21) thỏa ràng buộc (20) và . Theo Lagrange ta viết lại:

(22)

Trong đó và là các nhân tử Lagrange.

Các điều kiện KKT cần thỏa là:

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Với n = 1,…,N

Lấy đạo hàm (22) theo w, b và {}:

(29)

(30)

(31)

Thế (29), (30), (31) vào (22) ta được:

(32)

Từ (23), (26) và (31) ta có:

Vấn đề cần tối ưu giống hệt với trường hợp phân tách hoàn toàn, chỉ có điều kiện ràng buộc khác biệt như sau:

(33)

(34)

Thế (29) vào (1), ta sẽ thấy để dự đoán cho một điểm dữ liệu mới tương tự như (13).

Như trước đó, tập các điểm có không có đóng góp gì cho việc dự đoán điểm dữ liệu mới.

Những điểm còn lại tạo thành các support vector. Những điểm có và theo (25) thỏa:

(35)

Nếu theo (31) có , từ (28) suy ra và đó là những điểm nằm trên lề.

Những điểm có có thể là những điểm phân lớp đúng nằm giữa lề và đường phân cách nếu hoặc có thể là phân lớp sai nếu

Để xác định tham số b trong (1) ta sẽ dùng những support vector mà có vì thế :

(36)

Lần nữa, để đảm bảo tính ổn định của b ta tính theo trung bình:

(37)

Trong đó M là tập các điểm có

Để giải quyết (10) và (32) ta dùng thuật toán Sequential Minimal Optimization (SMO) do Platt đưa ra vào 1999.

### Ứng dụng của mô hình SVM

xxx

Tiêu đề mục con nhỏ hơn

* xxx
* xxx
* Bullet 1

Bullet 2

* Bullet 3

**Ví dụ 1**

* xxx

**Hình 1**

* xxx

Bảng 1

* Xxx

CHƯƠNG 2

# GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

xxx

## Mô hình tổng quan

## Trích chọn đặc tính

## Giải thuật huấn luyện

* Xxx

### Tiêu đề mục con

xxx

Tiêu đề mục con nhỏ hơn

* xxx
* xxx

Chú ý sau mỗi chương cần thêm dấu ngắt chương (Section) :

**Insert-Break... Section Break Pages** = Next Page

CHƯƠNG 3

# TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

xxx

## Dữ liệu nhận dạng

## Môi trường triển khai

## Kết quả thực nghiệm

## Đánh giá

* Xxx

### Tiêu đề mục con

xxx

Tiêu đề mục con nhỏ hơn

* xxx
* xxx

# KẾT LUẬN

xxx

xxx

# PHỤ LỤC

Tấ cả các phụ lục nằm ở đây và được đánh số thứ tự cùng tên phụ lục :

xxx

PHỤ LỤC A

xxx

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

**Tiếng Việt**

<Tên các tác giả>. <*Tên tài liệu chữ nghiêng*>. <Tên, số, tập, nơi và năm công bố tài liệu hoặc hội thảo KH>, <từ trang đến trang> hoặc <số trang>.

* 1. Phan Huy Khánh, Võ Trung Hùng. *Thiết kế cơ sở dữ liệu đa ngữ ngữ pháp tiếng Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Số 36+37, 2002, tr19-24.
  2. Detmoungkhoum Saly. *Xây dựng từ điển tin học Lào-Anh-Việ.* Báo cáo tốt nghiệp Thạc sĩ ngành CNTT, Đại học Đà Nẵng Khoá 2002-2005.
  3. Nguyễn Như Ý. *Đại từ điển tiếng Việt.* Nhà Xuất bản Văn hoá-Thông tin 1999.

**Tiếng nước ngoài**

* 1. Jacque Arsac. *Nhập môn lập trình*. Nguyên bản : Premières leçons de programmation. Trung tâm hệ thống Thông tin ISC, Hà nội 1991, 241 tr.
  2. K.R. Beesley. *Language identifier: A computer program for automatic natural language identification of on-line text, In Language at Crossroads*. Proceedings of the 29th Annual Conference of the American Translators Association, 10-1998.
  3. W. CAVNAR et J.TRENKLE. *N-gram Based Text Categorization* . Symposium OnDocument Analysis and Information Retrieval, University of Nevada, Las Vegas, 4-1994.
  4. Doug Cooper. *Standard Pascal User Reference Manua*l. W.W.Norton & Company, 1983, 476 tr.
  5. Jacque Courtin, Irène Kowaski. *Initiation à l’algorithmique et aux structures de données*. Volume 1. Dunord, Paris 1994, 397 tr.

**Trang web**

<*Tên tài liệu chữ nghiêng*>. <Tên các tác giả>. <Tên, số, tập, nơi và năm công bố tài liệu hoặc hội thảo KH>, <từ trang đến trang> hoặc <số trang>, địa chỉ trang web.

* 1. «Comparative features analysis of leading course management software»*.* TheUniversity of the Future LLC, San Francisco, 1999-2000. Trang web : <http://www.futureu.com.cmscomp/>
  2. ...

**TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ**

Phần này viết tên đề tài (chữ nhỏ 13pt) và :

tóm tắt nội dung LUẬN VĂN, viết ngắn gọn và rõ ràng  
(15 đến 20 dòng) cho biết :

Đề tài đã được đặt ra như thế nào (bối cảnh), mục đích (giải thích rõ hơn tên đề tài) và nhiệm vụ phải thực hiện (các mục tiêu cụ thể và kết quả cần có)

HV đã giải quyết vấn đề gì (đã nghiên cứu lý thuyết, thực tiễn như thế nào, đã đề xuất được những giải pháp (biện pháp) hay sáng kiến gì ?).

HV đã giải quyết đến đâu (nêu một số kết quả tiêu biểu).