**Trường Đại Học Điện Lực**

**Khoa Công Nghệ Thông Tin**



**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC PHẦN**

**MÁY VECTO HỖ TRỢ**

**ĐỀ TÀI :**

**PHÂN LOẠI OTO, XE MÁY SỬ DỤNG THUẬT TOÁN SVM**

***Sinh viên thực hiện:* NGUYỄN MẠNH HƯNG**

**PHẠM ĐỨC MẠNH**

***Lớp:* D15TTNT&TGMT**

***Giảng Viên Hướng Dẫn:*  PGS. TS. NGÔ QUỐC TẠO**

***Ngành:*  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

***Chuyên Ngành:* TTNT & TGMT**

***Khóa:* 2020-2025**

***Hà Nội, Tháng 5 Năm 2023***

**PHIẾU CHẤM ĐIỂM**

**Sinh viên thực hiện**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Điểm** | **Chữ ký** | **Ghi Chú** |
| Nguyễn Mạnh Hưng  20810310347 |  |  |  |
| Phạm Đức Mạnh  20810310398 |  |  |  |

**Giảng viên chấm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Họ và tên** | **Chữ ký** | **Ghi chú** |
| Giảng viên chấm 1 |  |  |
| Giảng viên chấm 2 |  |  |

**MỤC LỤC**

[LỜI NÓI ĐẦU 1](#_Toc134287039)

[CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ KỸ THUẬT PHÂN LỚP DỮ LIỆU 2](#_Toc134287040)

[1.1. Phát biểu bài toán 2](#_Toc134287041)

[1.1.1. Giới thiệu về kĩ thuật phân lớp dữ liệu 2](#_Toc134287042)

[1.1.2. Áp dụng thuật toán SVM trong phân lớp dữ liệu 4](#_Toc134287043)

[1.2. Thuật toán SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) 4](#_Toc134287044)

[1.2.1. Giới thiệu 4](#_Toc134287045)

[1.2.2. Định nghĩa 5](#_Toc134287046)

[1.2.3. Nội dung 5](#_Toc134287047)

[CHƯƠNG 2: CODE ỨNG DỤNG SVM TRÊN GOOGLE COLAB 11](#_Toc134287048)

[2.1. Import thư viện 11](#_Toc134287049)

[2.2. Load và tiền xử lý dữ liệu 11](#_Toc134287050)

[2.3. Chia dữ liệu ra tập train và test 12](#_Toc134287051)

[2.4. Train model 12](#_Toc134287052)

[2.5. Đánh giá model qua tập test 13](#_Toc134287053)

[2.6. Lưu model, thử nghiệm với ảnh, train lại nếu kết quả sai 14](#_Toc134287054)

[CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 15](#_Toc134287055)

[3.1. Trường hợp kết quả trả về là đúng 15](#_Toc134287056)

[3.2. Trường hợp kết quả trả về là sai 15](#_Toc134287057)

[KẾT LUẬN 16](#_Toc134287058)

# **LỜI NÓI ĐẦU**

Trong thời đại số hóa hiện nay, Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT) đang trở thành một ngành rất quan trọng và phát triển với tốc độ nhanh chóng. CNTT đóng vai trò vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ kinh doanh, y tế, giáo dục cho đến nghiên cứu khoa học.

Trong lĩnh vực CNTT, học máy đang là một chủ đề đang được quan tâm rất nhiều. Học máy được ứng dụng trong việc giải quyết các bài toán phức tạp, từ dự báo tài chính đến phân tích hình ảnh. Trong đó, Support Vector Machine (SVM) là một trong những thuật toán học máy được sử dụng phổ biến và hiệu quả nhất.

Trong bài báo cáo này, chúng em sẽ tìm hiểu về SVM - một trong những thuật toán học máy quan trọng nhất trong lĩnh vực CNTT. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách SVM hoạt động, cách nó phân loại và các ứng dụng thực tế của nó trong lĩnh vực CNTT. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ xem xét một số ví dụ và thực hành với các tập dữ liệu để hiểu rõ hơn về cách áp dụng SVM trong thực tế của CNTT. Chính sự hiệu quả trong công việc và các lợi ích vượt bậc mà thuật toán này đem lại đã góp phần giúp cho Machine Learning ngày càng được chú trọng và quan tâm nhiều hơn. Chính vì vậy, chúng em chọn đề tài “Phân loại oto, xe máy sử dụng thuật toán SVM”.

# **CHƯƠNG 1:** **TÌM HIỂU VỀ KỸ THUẬT PHÂN LỚP DỮ LIỆU**

* 1. Phát biểu bài toán

Trong quá trình hoạt động, con người tạo ra nhiều dữ liệu nghiệp vụ. Các tập dữ liệu được tích lũy có kích thước ngày càng lớn, và có thể chứa nhiều thông tin ẩn dạng những quy luật chưa được khám phá. Chính vì vậy, một nhu cầu đặt ra là cần tìm cách trích rút từ tập dữ liệu đó các luật về phân lớp dữ liệu hay dự đoán những xu hướng dữ liệu tương lai. Công nghệ phân lớp và dự đoán dữ liệu ra đời để đáp ứng mong muốn đó. Công nghệ phân lớp dữ liệu đã, đang và sẽ phát triển mạnh mẽ trước những khao khát tri thức của con người.

Trong những năm qua, phân lớp dữ liệu đã thu hút sự quan tâm các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau như học máy (machine learning), hệ chuyên gia (expert system), thống kê (statistics)... Công nghệ này cũng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực thực tế như: thương mại, nhà băng, maketing, nghiên cứu thị trường, bảo hiểm, y tế, giáo dục... Nhiều kỹ thuật phân lớp đã được đề xuất như: Phân lớp cây quyết định (Decision tree classification), phân lớp Bayesian (Bayesian classifier), phân lớp K hàng xóm gần nhất (K-nearest neighbor classifier), mạng nơron, phân tích thống kê,…

Support Vector Machines (SVM) là kỹ thuật mới đối với việc phân lớp dữ liệu, là phương pháp học sử dụng không gian giả thuyết các hàm tuyến tính trên không gian đặc trưng nhiều chiều, dựa trên lý thuyết tối ưu và lý thuyết thống kê.

* + 1. **Giới thiệu về kĩ thuật phân lớp dữ liệu**

**Phân lớp dữ liệu** là một kỹ thuật trong khai phá dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất và được nghiên cứu mở rộng hiện nay.

**Mục đích:** Để dự đoán những nhãn phân lớp cho các bộ dữ liệu hoặc mẫu mới.

* Đầu vào: Một tập các mẫu dữ liệu huấn luyện, với một nhãn phân lớp cho mỗi mẫu dữ liệu.
* Đầu ra: Bộ phân lớp dựa trên tập huấn luyện, hoặc những nhãn phân lớp.


Phân lớp dữ liệu dựa trên tập huấn luyện và các giá trị trong một thuộc tính phân lớp và dùng nó để xác định lớp cho dữ liệu mới.

**\*Kỹ thuật phân lớp dữ liệu được tiến hành bao gồm 2 bước:**

* Bước 1: Xây dựng mô hình từ tập huấn luyện.
* Bước 2: Sử dụng mô hình - kiểm tra tính đúng đắn của mô hình và dùng nó để phân lớp dữ liệu mới.

**Bước 1. Xây dựng mô hình**


* Mỗi bộ / mẫu dữ liệu được phân vào một lớp được xác định trước.
* Lớp của một bộ / mẫu dữ liệu được xác định bởi thuộc tính gán nhãn lớp.
* Tập các bộ / mẫu dữ liệu huấn luyện - tập huấn luyện - được dùng để xây dựng mô hình.
* Mô hình được biểu diễn bởi các luật phân lớp, các cây quyết định hoặc các công thức toán học.



Hình 1.1: Ví dụ xây dựng mô hình

***Bước 2: Phân lớp dữ liệu mới***

* Phân lớp cho những đối tượng mới hoặc đối tượng chưa được phân lớp.
* Đánh giá độ chính xác của mô hình:
* Lớp biết trước của một mẫu/bộ dữ liệu đem kiểm tra được so sánh với kết quả thu được từ mô hình.
* Tỉ lệ chính xác bằng phần trăm các mẫu/bộ dữ liệu được phân lớp đúng bởi mô hình trong số các lần kiểm tra.



Hình 1.2: Ví dụ phân lớp dữ liệu mới

* + 1. **Áp dụng thuật toán SVM trong phân lớp dữ liệu**
* SVM rất hiệu quả để giải quyết bài toán dữ liệu có số chiều lớn (ảnh của dữ liệu biểu diễn gene, protein, tế bào).
* SVM giải quyết vấn đề *overfitting* rất tốt (dữ liệu có nhiễu và tách rời nhóm hoặc dữ liệu huấn luyện quá ít).
* Là phương pháp phân lớp nhanh.
* Có hiệu suất tổng hợp tốt và hiệu suất tính toán cao.
  1. Thuật toán SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM)
     1. **Giới thiệu**

Bài toán phân lớp (*Classification*) và dự đoán (*Prediction*) là hai bài toán cơ bản và có rất nhiều ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực như: học máy, nhận dạng, trí tuệ nhân tạo, .v.v .

Phương pháp SVM được coi là công cụ mạnh cho những bài toán phân lớp phi tuyến tính được các tác giả Vapnik và Chervonenkis phát triển mạnh mẽ năm 1995. Phương pháp này thực hiện phân lớp dựa trên nguyên lý Cực tiểu hóa Rủi ro có Cấu trúc SRM (*Structural Risk Minimization*), được xem là một trong các phương pháp phân lớp giám sát không tham số tinh vi nhất cho đến nay. Các hàm công cụ đa dạng của SVM cho phép tạo không gian chuyên đổi để xây dựng mặt phẳng phân lớp.

* + 1. **Định nghĩa**
* Là phương pháp dựa trên nền tảng của lý thuyết thống kê nên có một nền tảng toán học chặt chẽ để đảm bảo rằng kết quả tìm được là chính xác.
* Là thuật toán học giám sát (*supervied learning*) được sử dụng cho phân lớp dữ liệu.
* Là 1 phương pháp thử nghiệm, đưa ra 1 trong những phương pháp mạnh và chính xác nhất trong số các thuật toán nổi tiếng về phân lớp dữ liệu.
* SVM là một phương pháp có tính tổng quát cao nên có thể được áp dụng cho nhiều loại bài toán nhận dạng và phân loại.

## Nội dung

Cho trước một tập huấn luyện, được biểu diễn trong không gian vector, trong đó mỗi tài liệu là một điểm, phương pháp này tìm ra một siêu phẳng quyết định tốt nhất có thể chia các điểm trên không gian này thành hai lớp riêng biệt tương ứng là lớp vuông và lớp tròn. Sau đó chúng ta thực hiện tìm "đường bay" (hyper-plane) phân chia các lớp. Hyper-plane nó chỉ hiểu đơn giản là 1 đường thẳng có thể phân chia các lớp ra thành các miền và mỗi miền chứ một loại dữ liệu.

Chart, scatter chart

Description automatically generated

Hình 1.3: Ví dụ minh họa cho Support Vectors

Support Vectors là các đối tượng trên đồ thị tọa độ quan sát.

Support Vector Machine là một biên giới để chia hai lớp tốt nhất.

Chúng ta có thể phân tách 2 miền dữ liệu xanh và đỏ thành 2 miền khác biệt với các đường hyper-plane.

Chart, scatter chart

Description automatically generated

Hình 1.4: Ví dụ minh họa cho đường hyper-plane

Vấn đề đặt ra ở đây sẽ là: có rất nhiều siêu phẳng (hyper-plane), vậy ta phải chọn cái nào, và đâu sẽ là tối ưu nhất?

Chart

Description automatically generated

Hình 1.5: Ví dụ minh họa cho Support Vectors

Để xác định được đường bay hyper-plane tối ưu nhất ta cần xác định được khoảng cách từ điểm gần nhất của một lớp nào đó đến hyper-plane. Khoảng cách này được gọi là “Margin”. Điều quan trọng ở đây đó là phương pháp SVM luôn cố gắng cực đại hóa margin này. Nhờ vậy, SVM có thể giảm thiểu việc phân lớp sai (missclassification) đối với điểm dữ liệu mới đưa vào.

Để tìm được margin chúng ta cần xem lại các kiến thức khoảng cách từ một điểm tới một siêu phẳng.

Trong không gian 2 chiều, ta biết rằng khoảng cách từ một điểm có toạ độ  tới đường thẳng có phương trình  được xác định bởi:

A picture containing text, antenna

Description automatically generated

Trong không gian ba chiều, khoảng cách từ một điểm có toạ độ  tới một mặt phẳng có phương trình  được xác định bởi:

A picture containing text, antenna

Description automatically generated

Vậy ta có hể được tổng quát lên không gian nhiều chiều: Khoảng cách từ một điểm (vector) có toạ độ  tới siêu mặt phẳng (hyperplane) có phương trình  được xác định bởi:

Diagram

Description automatically generated

Với với d là số chiều của không gian.

A picture containing application

Description automatically generated

Hình 1.6: Ví dụ minh họa cho Margin

Nếu ta định nghĩa mức độ hạnh phúc của một class tỉ lệ thuận với khoảng cách gần nhất từ một điểm của class đó tới đường/mặt phân chia, thì ở Hình 1.6 bên trái, class tròn đỏ sẽ không được hạnh phúc cho lắm vì đường phân chia gần nó hơn class vuông xanh rất nhiều. Chúng ta cần một đường phân chia sao cho khoảng cách từ điểm gần nhất của mỗi class (các điểm được khoanh tròn) tới đường phân chia là như nhau, như thế thì mới công bằng. Khoảng cách như nhau này được gọi là margin (lề).

Đã có công bằng rồi, chúng ta cần văn minh nữa. Công bằng mà cả hai đều kém hạnh phúc như nhau thì chưa phải là văn mình cho lắm.

Chúng ta xét tiếp Hình 1.6 bên phải khi khoảng cách từ đường phân chia tới các điểm gần nhất của mỗi class là như nhau. Xét hai cách phân chia bởi đường nét liền màu đen và đường nét đứt màu lục, đường nào sẽ làm cho cả hai class hạnh phúc hơn? Rõ ràng đó phải là đường nét liền màu đen vì nó tạo ra một margin rộng hơn.

Việc margin rộng hơn sẽ mang lại hiệu ứng phân lớp tốt hơn vì sự phân chia giữa hai classes là rạch ròi hơn. Việc này, sau này các bạn sẽ thấy, là một điểm khá quan trọng giúp Support Vector Machine mang lại kết quả phân loại tốt hơn so với Neural Network với 1 layer, tức Perceptron Learning Algorithm.

Bài toán tối ưu trong Support Vector Machine (SVM) chính là bài toán đi tìm đường phân chia sao cho margin là lớn nhất. Đây cũng là lý do vì sao SVM còn được gọi là Maximum Margin Classifier. Nguồn gốc của tên gọi Support Vector Machine sẽ sớm được làm sáng tỏ.

**\*Xây dựng bài toán tối ưu cho SVM**

Giả sử rằng các cặp dữ liệu của training set là  với vector  thể hiện đầu vào của một điểm dữ liệu và  à nhãn của điểm dữ liệu đó, d là số chiều dữ liệu và N là số điểm dữ liệu Giả sử rằng nhãn của mỗi điểm dữ liệu được xác định bởi hoặc .

Ta cùng xét không gian 2 chiều dưới đây

Chart, scatter chart

Description automatically generated

Giả sử rằng các điểm vuông xanh thuộc class 1, các điểm tròn đỏ thuộc class -1 và mặt  là mặt phân chia giữa hai classes (Hình 3). Hơn nữa, class 1 nằm về phía dương, class -1 nằm về phía âm của mặt phân chia. Nếu ngược lại, ta chỉ cần đổi dấu của w và b. Chú ý rằng chúng ta cần đi tìm các hệ số w và b. Ta quan sát thấy một điểm quan trọng sau đây: với cặp dữ liệu  bất kỳ, khoảng cách từ điểm đó tới mặt phân chia là:

Diagram

Description automatically generated with medium confidence


Điều này có thể dễ nhận thấy vì theo giả sử ở trên,  luôn cùng dấu với phía của . Từ đó suy ra cùng đấu với , và tử số luôn là một số không âm.

Margin được tính là khoảng cách từ một điểm gần nhất từ một điểm tới mặt đó

A picture containing text

Description automatically generated

Bài toán tối ưu trong SVM chính là bài toán tìm w và b sao cho margin này đạt giá trị lớn nhất:



Phương trình tuyến tính của SVM có dạng:

=> Trong đó w thuộc Rn là vector hệ số ứng với các chiều của vector b là hệ số tự do trong không gian hai chiều thì được gọi là đường thẳng,không gian 3 chiều là mặt phẳng.

Text

Description automatically generatedCông thức của sai số dự đoán:

=> Trong đó, e là sai số dự đoán, y là giá trị thực và ŷ là giá trị dự đoán (hay còn gọi là y\_pred). Hàm bình phương để tránh phương trình có thể ra kết quả âm và vì e là sai số, nên giá trị này càng nhỏ càng tốt.

Text

Description automatically generated with medium confidenceHàm mất mát:

**\*Các bước thực hiện**

Phương pháp SVM yêu cầu dữ liệu được diễn tả như các vector của các số thực. Như vậy nếu đầu vào chưa phải là số thì ta cần phải tìm cách chuyển chúng về dạng số của SVM.

Tiền xử lý dữ liệu: Thực hiện biến đổi dữ liệu phù hợp cho quá trình tính toán, tránh các số quá lớn mô tả các thuộc tính. Thường nên co giãn (*scaling*) dữ liệu để chuyển về đoạn [-1, 1] hoặc [0, 1].

Chọn hàm hạt nhân: Lựa chọn hàm hạt nhân phù hợp tương ứng cho từng bài toán cụ thể để đạt được độ chính xác cao trong quá trình phân lớp.

Thực hiện việc kiểm tra chéo để xác định các thám số cho ứng đụng. Điều này cũng quyết định đến tính chính xác của quá trình phân lớp.

Sử dụng các tham số cho việc huấn luyện với tập mẫu. Trong quá trình huấn luyện sử dụng thuật toán tối ưu hóa khoảng cách giữa các siêu phẳng trong quá trình phân lớp, xác định hàm phân lớp trong không gian đặc trưng nhờ việc ánh xạ dữ liệu vào không gian đặc trưng bằng cách mô tả hạt nhân, giải quyết cho cả hai trường hợp dữ liệu là phân tách và không phân tách tuyến tính trong không gian đặc trưng.

Kiểm thử tập dữ liệu Test.

# **CHƯƠNG 2: CODE ỨNG DỤNG SVM TRÊN GOOGLE COLAB**

* 1. Import thư viện

Import những thư viện cần thiết

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Hình 2.1: Import các thư viện cần thiết

* 1. Load và tiền xử lý dữ liệu

Graphical user interface, text

Description automatically generated

Hình 2.2: Load và tiền xử lý dữ liệu


\*Load data từ drive

\*Tiền xử lý dữ liệu

* Resize ảnh về kích thước 150x150 px với cả 3 kênh rgb.
* Chuyển ảnh rgb ma trận mxn thành mảng 1 chiều.
* Gộp tất cả mảng 1 chiều ở trên thành 1 danh sách.

\*Gán nhãn từng ảnh qua mảng 1 chiều ở trên.

* 1. Chia dữ liệu ra tập train và test



Hình 2.3: Chia tập dữ liệu

Tập train 80% và tập test 20%

* 1. Train model

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Hình 2.4: Train model

\* C, kernel và gamma cho Bộ phân loại vectơ hỗ trợ.

**C *float, mặc định = 1.0***

Tham số điều chỉnh. Độ mạnh của chính quy tỷ lệ nghịch với C. Phải là cực dương. Hình phạt là hình phạt l2 bình phương.

**kernel *{'linear', 'poly', 'rbf', 'sigmoid', 'precomputed'} hoặc có thể gọi, default = 'rbf'***

Chỉ định kiểu hạt nhân sẽ được sử dụng trong thuật toán. Nếu không có giá trị nào được đưa ra, 'rbf' sẽ được sử dụng. Nếu một có thể gọi được cung cấp, nó được sử dụng để tính toán trước ma trận hạt nhân từ ma trận dữ liệu; ma trận đó phải là một mảng hình dạng. (n\_samples, n\_samples)

**intđộ , mặc định = 3**

Mức độ của hàm nhân đa thức ('poly'). Bị bỏ qua bởi tất cả các hạt nhân khác.

**gamma *{'scale', 'auto'} hoặc float, default = 'scale'***

Hệ số nhân cho 'rbf', 'poly' và 'sigmoid'.

* Nếu gamma = ‘scale’ (mặc định) được truyền thì nó sử dụng 1 / (n\_features \* X.var ()) làm giá trị của gamma
* Nếu 'auto', sử dụng 1 / n\_features.
* Phân loại véc tơ hỗ trợ C.
* Sử dụng GridSearch để tìm ra tham số có tỷ lệ chính xác cao.
* Train mode với model.fit.
  1. Đánh giá model qua tập test

Calendar

Description automatically generated

Hình 2.5: Đánh giá model

* Dự doán tập test bằng model.
* In tập test.
* Tỉ lệ chính xác của model.
  1. Lưu model, thử nghiệm với ảnh, train lại nếu kết quả sai

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 2.6: Lưu và thử nghiệm model

# **CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ**

* 1. **Trường hợp kết quả trả về là đúng**

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Hình 3.1: Kết quả đúng

* 1. **Trường hợp kết quả trả về là sai**

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Hình 3.2: Kết quả sai

# **KẾT LUẬN**

Thông qua bài báo cáo này, chúng ta đã tìm hiểu về cách SVM hoạt động, cách nó phân loại và các ứng dụng thực tế của nó. Chúng ta cũng đã xem xét ví dụ và thực hành với tập dữ liệu để hiểu rõ hơn về cách áp dụng SVM trong thực tế. SVM là một trong những thuật toán học máy quan trọng nhất hiện nay, với khả năng phân loại và dự đoán rất cao. Nhưng bên cạnh đó thuật toán vẫn còn những ưu, nhược điểm:

Ưu điểm: Đây là thuật toán hoạt động hiệu quả với không gian cao chiều (high dimensional spaces). Thuật toán tiêu tốn ít bộ nhớ vì chỉ sử dụng các điểm trong tập hỗ trợ để dự báo trong hàm quyết định. Chúng ta có thể tạo ra nhiều hàm quyết định từ những hàm kernel khác nhau.

Nhược điểm: Đây là thuật toán hoạt động hiệu quả với không gian cao chiều (high dimensional spaces). Thuật toán tiêu tốn ít bộ nhớ vì chỉ sử dụng các điểm trong tập hỗ trợ để dự báo trong hàm quyết định. Chúng ta có thể tạo ra nhiều hàm quyết định từ những hàm kernel khác nhau.

Trong tương lai, SVM còn tiềm năng phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển SVM để nó có thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về các bài toán phân loại và dự đoán.