|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  **---------------------------------------** | |
|  |  |
|  | |
|  | |
| **NGUYỄN DUY HƯNG** | |
|  | |
|  | **ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ĐỂ PHÂN VÙNG ẢNH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH BỌT KHÍ TRONG CHẤT LỎNG** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT**  **(*Theo định hướng ứng dụng*)** | |
|  | |
|  |  | |
|  | |
|  | |
|  | **HÀ NỘI – 2025** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  **---------------------------------------** | |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
| **NGUYỄN DUY HƯNG** | |
|  | |
|  | |
| **ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ĐỂ PHÂN VÙNG ẢNH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH BỌT KHÍ TRONG CHẤT LỎNG** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN** | |
| **Mã số: 8.52.02.08** | |
|  | |
|  | |
| **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT** | |
| **(*Theo định hướng ứng dụng*)** | |
|  | |
| **NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. NGUYỄN TẤT THẮNG** | |
| **HÀ NỘI – 2025** | |

|  |
| --- |
| LỜI CAM ĐOAN |

Tôi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn này là do sự tìm hiểu và nghiên cứu của bản thân. Các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác đều được trích dẫn cụ thể.

Luận văn này chưa được bảo vệ tại bất kỳ một hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ nào trong nước và nước ngoài. Đồng thời, đến nay cũng chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin truyền thông nào.

Tác giả luận văn

**NGUYỄN DUY HƯNG**

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: TS. Nguyễn Tất Thắng đã tận tình hướng dẫn và định hướng cho tôi trong suốt quá trình làm luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Khoa Đào tạo Sau Đại học và quý thầy, cô và các bạn học viên đã tạo điều kiện tốt nhất và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã khích lệ, động viên giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Cuối cùng, mặc dù trong quá trình thực hiện luận văn này, tôi đã nỗ lực và cố gắng bằng tất cả khả năng của mình, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý quý báu của quý thầy, cô và các bạn đọc.

*Hà nội, ngày tháng năm 2025*

Tác giả luận văn

**NGUYỄN DUY HƯNG**

**MỤC LỤC**

[LỜI CAM ĐOAN i](#_Toc181368449)

[LỜI CẢM ƠN ii](#_Toc181368450)

[DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v](#_Toc181368451)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU vi](#_Toc181368452)

[DANH MỤC HÌNH VẼ vii](#_Toc181368453)

[MỞ ĐẦU 8](#_Toc181368454)

[1. Lý do chọn đề tài 8](#_Toc181368455)

[2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 9](#_Toc181368456)

[3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 10](#_Toc181368457)

[4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 10](#_Toc181368458)

[5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 11](#_Toc181368459)

[CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 12](#_Toc181368460)

[1.1. Khái quát về hiện tượng bọt khí trong chất lỏng 12](#_Toc181368461)

[1.2.(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 12](#_Toc181368462)

[1.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 12](#_Toc181368463)

[1.2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 12](#_Toc181368464)

[1.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc181368465)

[1.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc181368466)

[1.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc181368467)

[1.3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc181368468)

[1.3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc181368469)

[1.3.2.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc181368470)

[1.3.2.4. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc181368471)

[1.4. Kết luận Chương 1 14](#_Toc181368472)

[CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN VÙNG ẢNH 16](#_Toc181368473)

[2.1. Phân đoạn dựa trên phân ngưỡng cường độ sáng (Threshold) 16](#_Toc181368474)

[2.1.1. Lý thuyết cơ sở của ngưỡng cường độ 16](#_Toc181368475)

[2.1.2. Các kỹ thuật ngưỡng hình ảnh 18](#_Toc181368476)

[2.1.2.1. Ngưỡng toàn cục (Global Thresholding) 18](#_Toc181368477)

[2.1.2.1.1. Lý thuyết 18](#_Toc181368478)

[2.1.2.1.2. Thuật toán đơn giản để tìm ngưỡng toàn cục 18](#_Toc181368479)

[2.1.2.1.3. Tìm ngưỡng toàn cục tối ưu bằng phương pháp Otsu 20](#_Toc181368480)

[2.1.2.1.4. Sử dụng phương pháp làm mịn để nâng cao ngưỡng toàn cục 20](#_Toc181368481)

[2.1.2.1.5. Sử dụng biên ảnh để cải thiện ngưỡng toàn cục 20](#_Toc181368482)

[2.1.2.2. Ngưỡng cục bộ/thích ứng (adaptive thresholding) 20](#_Toc181368483)

[2.1.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 20](#_Toc181368484)

[2.2. Phân đoạn dựa trên cạnh (Edge-based segmentation) 20](#_Toc181368485)

[2.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 21](#_Toc181368486)

[2.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 21](#_Toc181368487)

[2.3. Phương pháp phân vùng ảnh dựa trên mạng nơ-ron tích chập (CNN) 21](#_Toc181368488)

[2.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 21](#_Toc181368489)

[2.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 21](#_Toc181368490)

[2.4. Nghiên cứu, phân tích và ứng dụng mô hình học máy StartDist 21](#_Toc181368491)

[2.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 21](#_Toc181368492)

[2.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 21](#_Toc181368493)

[2.5. Kết luận Chương 2 22](#_Toc181368494)

[CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN VÙNG ẢNH DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP VÀ MÔ HÌNH STARDIST 23](#_Toc181368495)

[3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 23](#_Toc181368496)

[3.1.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 23](#_Toc181368497)

[3.1.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 23](#_Toc181368498)

[3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 23](#_Toc181368499)

[3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 23](#_Toc181368500)

[3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 24](#_Toc181368501)

[3.3. Kết luận Chương 3 24](#_Toc181368502)

[KẾT LUẬN 25](#_Toc181368503)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 26](#_Toc181368504)

[BẢN CAM ĐOAN 27](#_Toc181368505)

[PHỤ LỤC 29](#_Toc181368506)

(Để làm mục lục tự động thì các đề mục chương phải dùng Styles Heading 1, 2, … theo đúng mẫu. Nên copy các đề mục chương đã có ra và chèn text mới vào.

Khi cập nhật mục lục thì chọn Right click trên Mục lục, chọn Update Fields là tạo được mục lục tự động)

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ viết tắt** | **Thuật ngữ tiếng Việt** |
| 1 | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

[Bảng 1.1 Các chức năng chính trong hệ thống phần mềm quản lý đào tạo 11](#_Toc181108834)

(Để làm danh mục bảng biểu tự động thì các tên bảng phải dùng Styles TableCaption theo đúng mẫu. Nên copy các tên bảng đã có ra và chèn text mới vào.

Khi cập nhật danh mục bảng biểu thì chọn Right click trên danh mục, chọn Update Fields là tạo được danh mục bảng biểu tự động)

# DANH MỤC HÌNH VẼ

[Hình 1.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc181308625)

[Hình 1.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc181308626)

[Hình 1.3 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc181308627)

[Hình 2.1 Biểu đồ cường độ (Global Thresholding) 17](#_Toc181308628)

[Hình 2.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 18](#_Toc181308629)

[Hình 2.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 18](#_Toc181308630)

[Hình 3.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 20](#_Toc181308631)

[Hình 3.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 20](#_Toc181308632)

(Để làm danh mục hình vẽ tự động thì các tên hình vẽ phải dùng Styles FigureCaption theo đúng mẫu. Nên copy các tên hình đã có ra và chèn text mới vào.

Khi cập nhật danh mục hình vẽ thì chọn Right click trên danh mục, chọn Update Fields là tạo được danh mục hình vẽ tự động)

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Bọt khí là một hiện tượng phổ biến trong lĩnh vực công nghiệp và các ngành khác. Trong sản xuất công nghiệp, bọt khí làm giảm chất lượng sản phẩm, cản trở quá trình truyền nhiệt, truyền khối, gây mài mòn thiết bị và tăng chi phí sản xuất do yêu cầu sử dụng thiết bị khử bọt. Trong y học và sinh học, bọt khí trong mạch máu có thể gây tắc mạch, đặc biệt nguy hiểm trong các ca phẫu thuật và quá trình sử dụng thiết bị y tế như máy lọc máu. Tương tự, trong thực phẩm và đồ uống, bọt khí ảnh hưởng đến hương vị, độ ổn định và hình thức của các sản phẩm như bia, nước giải khát và sữa; vì vậy, việc kiểm soát bọt là cần thiết để duy trì chất lượng và trải nghiệm của người tiêu dùng. Trong hóa học và dược phẩm, bọt khí có thể làm thay đổi tốc độ phản ứng và ảnh hưởng đến độ tinh khiết của dược phẩm, trong khi trong ngành khoa học vật liệu, chúng làm giảm độ bền, gây rỗ bề mặt và giảm tuổi thọ của sản phẩm như cao su, nhựa và kính. Cuối cùng, trong xử lý môi trường và nước thải, bọt khí gây cản trở cho các quy trình sinh học và hóa học, làm giảm hiệu suất xử lý nước thải.

Phân vùng ảnh là một kỹ thuật quan trọng trong xử lý ảnh, có vai trò phân chia ảnh thành các vùng có đặc trưng thống nhất. Đây là bước tiền xử lý cần thiết cho nhiều ứng dụng xử lý ảnh khác, chẳng hạn như nhận dạng đối tượng, theo dõi chuyển động, phân tích hình ảnh y tế, v.v. Trong những năm qua, các phương pháp phân vùng ảnh đã được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ. Các phương pháp cổ điển như phân vùng dựa trên ngưỡng, phân vùng dựa trên tính liên tục, phân vùng dựa trên thuộc tính, ... đã được nghiên cứu và phát triển từ lâu. Tuy nhiên, các phương pháp này có một số hạn chế như: nhạy cảm với điều kiện ánh sáng và màu sắc, khả năng xử lý nhiễu chưa tốt, khả năng xử lý biên giới không rõ ràng,… Do đó, việc áp dụng các phương pháp cổ thường tỏ ra thiếu chính xác trong việc xác định bọt trong chất lỏng.

Để khắc phục các hạn chế của các phương pháp cổ điển, với đề tài “ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY ĐỂ PHÂN VÙNG ẢNH VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH BỌT KHÍ TRONG CHẤT LỎNG” em xin được nghiên cứu các phương pháp phân vùng ảnh dựa trên các phương pháp học máy để cải thiện tính chính xác trong việc xác định bọt khí trong chất lỏng.

## 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Phân vùng ảnh là một kỹ thuật quan trọng trong xử lý ảnh, có vai trò phân chia ảnh thành các vùng có đặc trưng thống nhất. Trong những năm qua, các phương pháp phân vùng ảnh đã được nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ, trải qua hai giai đoạn chính:

**Giai đoạn sử dụng các phương pháp truyền thống:**

Trong giai đoạn này, các phương pháp phân vùng ảnh chủ yếu dựa trên các đặc trưng đơn giản của ảnh, chẳng hạn như giá trị cường độ, độ tương phản, độ đồng nhất, v.v. Các phương pháp này có một số hạn chế như:

* Độ nhạy với nhiễu: Các phương pháp này dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu trong ảnh.
* Không linh hoạt: Các phương pháp này chỉ áp dụng được cho các loại ảnh nhất định.
* Yêu cầu nhiều tham số: Các phương pháp này thường yêu cầu người dùng cung cấp nhiều tham số.

**Hiên nay – kết hợp với các phương pháp học máy:**

Với sự phát triển của học máy, các phương pháp phân vùng ảnh mới dựa trên trí tuệ nhân tạo đã được phát triển. Các phương pháp này sử dụng các mô hình học máy để học các đặc trưng phức tạp của ảnh, từ đó phân vùng ảnh một cách hiệu quả hơn.

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) là một phương pháp phân vùng ảnh dựa trên học máy được sử dụng phổ biến nhất. CNN hoạt động bằng cách sử dụng các bộ lọc tích chập để trích xuất các đặc trưng cục bộ của ảnh. Các đặc trưng này sau đó được sử dụng để phân loại các pixel của ảnh thành các vùng.

CNN có những ưu điểm vượt trội so với các phương pháp phân vùng ảnh cổ điển, chẳng hạn như:

* Khả năng chống nhiễu tốt: CNN có thể sử dụng các đặc trưng phức tạp của ảnh để chống lại nhiễu.
* Linh hoạt hơn: CNN có thể áp dụng được cho nhiều loại ảnh khác nhau.
* Yêu cầu ít tham số hơn: CNN thường chỉ yêu cầu một số tham số cơ bản.

## 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu về các phương pháp phân vùng ảnh cổ điển và hiện đại (dựa trên mạng nơ ron tích chập), xây dựng ứng dụng phân vùng ảnh sử dụng học sâu, áp dụng cho bài toán xác định bọt khí trong chất lỏng để nâng cao độ chính xác phân vùng ảnh trong công nghiệp và có thể công bố kết quả nghiên cứu.

Cụ thể, nghiên cứu sẽ thực hiện các nội dung sau:

* Tìm hiểu một số phương pháp phân vùng ảnh cổ điển như: Phân đoạn dựa trên ngưỡng (Threshold), phân đoạn dựa trên cạnh (Edge-based segmentation).
* Tìm hiểu phương pháp phân vùng ảnh dựa trên mạng nơ ron tích chập (CNN) và mô hình stardist.
* Xây dựng ứng dụng phân vùng ảnh dựa trên mạng nơ ron tích chập và mô hình stardist, áp dụng cho việc xác định bọt trong chất lỏng.
* Định hướng công bố kết quả nghiên cứu.

## 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

**Đối tượng nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các phương pháp phân vùng ảnh, bao gồm các phương pháp phân vùng ảnh cổ điển và hiện đại (dựa trên mạng nơ ron tích chập). Và áp dụng phương pháp phân vùng ảnh dựa trên mạng nơ ron tích chập và mô hình stardist để xác định bọt trong chất lỏng.

**Phạm vi nghiên cứu**

Phạm vi nghiên cứu của đề tài này bao gồm các nội dung sau:

* Nghiên cứu lý thuyết về các phương pháp phân vùng ảnh cổ điển và hiện đại.
* Xây dựng ứng dụng phân vùng ảnh dựa trên phương pháp hiện đại (dựa trên mạng nơ ron tích chập và mô hình học máy startdist).
* Đánh giá hiệu quả của ứng dụng phân vùng ảnh trên các tập dữ liệu thực tế.
* Viết bài báo đăng lên tạp chí có uy tín.

## 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này bao gồm các phương pháp sau:

* Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu và đánh giá ưu điểm và nhược điểm của các phương pháp phân vùng ảnh cổ điển và hiện đại. Nghiên cứu mô hình học máy stardist, từ đó áp dụng cho bài toán xác định bọt khí trong chất lỏng.
* Nghiên cứu thực nghiệm: Nghiên cứu thực nghiệm sẽ sử dụng các tiêu chí đánh giá sau:
  + Độ chính xác: Tỷ lệ số bọt khí được phân vùng chính xác trên tổng số bọt khí thực thể đã cho trong ảnh.
  + Tốc độ: Thời gian cần thiết để thực hiện phân vùng ảnh.
  + Khả năng mở rộng: Khả năng áp dụng phương pháp cho các hình ảnh có độ phân giải cao hoặc các hình ảnh có nhiễu cao.

# CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

## 1.1. Khái quát về hiện tượng bọt khí trong chất lỏng

Bọt khí là hiện tượng vật lý xảy ra khi một hoặc nhiều bọt khí nhỏ được hình thành trong một chất lỏng hoặc chất rắn. Những bọt khí này thường có hình cầu hoặc hình dạng gần giống cầu và chứa không khí hoặc một loại khí khác bên trong. Bọt khí có thể được hình thành qua nhiều quá trình khác nhau, bao gồm phản ứng hóa học, sự khuấy trộn, hoặc sự gia tăng nhiệt độ.

Bọt khí thường được hình thành từ các bọt nhỏ, ngăn cách nhau bằng lớp màng mỏng. Kích thước và hình dạng của bọt khí có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường (như áp suất, nhiệt độ, và độ nhớt của chất lỏng). Bọt khí có khả năng nổi lên bề mặt chất lỏng do sự chênh lệch mật độ giữa khí và chất lỏng. Chúng cũng có thể di chuyển và tương tác với nhau, tạo thành các cấu trúc bọt lớn hơn.

Bọt khí có khả năng nổi lên bề mặt chất lỏng do sự chênh lệch mật độ giữa khí và chất lỏng. Chúng cũng có thể di chuyển và tương tác với nhau, tạo thành các cấu trúc bọt lớn hơn.

## 1.2.(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 1.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

### 1.2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Chèn hình vào đây)

Hình 1.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 1.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 1.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

### 1.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

#### 1.3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

#### 1.3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

#### 1.3.2.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Chèn hình vào đây)

Hình 1.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

Bảng 1.1 Các chức năng chính trong hệ thống phần mềm quản lý đào tạo

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

…

#### 1.3.2.4. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Chèn hình vào đây)

Hình 1.3 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 1.4. Kết luận Chương 1

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

# CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN VÙNG ẢNH

## 2.1. Phân đoạn dựa trên phân ngưỡng cường độ sáng (Threshold)


Trong xử lý hình ảnh kỹ thuật số, ngưỡng là phương pháp phân đoạn hình ảnh đơn giản nhất. Nó đóng vai trò quan trọng trong xử lý hình ảnh vì nó cho phép phân đoạn và trích xuất thông tin quan trọng từ hình ảnh. Bằng cách chia hình ảnh thành các vùng riêng biệt dựa trên cường độ điểm ảnh hoặc giá trị điểm ảnh, ngưỡng giúp phân biệt các đối tượng hoặc đặc điểm quan tâm với nền. Kỹ thuật này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau như phát hiện đối tượng, phân đoạn hình ảnh và nhận dạng ký tự, cho phép phân tích và diễn giải hiệu quả các hình ảnh kỹ thuật số. Ngoài ra, ngưỡng hình ảnh có thể nâng cao chất lượng hình ảnh bằng cách giảm nhiễu và cải thiện độ rõ nét hình ảnh tổng thể.

### 2.1.1. Lý thuyết cơ sở của ngưỡng cường độ

Ngưỡng ảnh liên quan đến việc chia một ảnh thành hai hoặc nhiều vùng dựa trên mức cường độ, cho phép phân tích và trích xuất dễ dàng các đặc điểm mong muốn. Bằng cách đặt giá trị ngưỡng, các pixel có cường độ trên hoặc dưới ngưỡng có thể được phân loại theo đó. Kỹ thuật này hỗ trợ các tác vụ như phát hiện đối tượng, phân đoạn và nâng cao hình ảnh.

Ngưỡng ảnh là một kỹ thuật đơn giản hóa ảnh thang độ xám thành ảnh nhị phân bằng cách phân loại từng giá trị pixel thành đen hoặc trắng dựa trên mức cường độ hoặc mức độ xám so với giá trị ngưỡng. Kỹ thuật này giảm ảnh xuống chỉ còn hai mức cường độ, giúp dễ dàng xác định và cô lập các đối tượng quan tâm. Chuyển đổi ảnh nhị phân cho phép xử lý và phân tích ảnh hiệu quả, cho phép nhiều ứng dụng thị giác máy tính như phát hiện cạnh và nhận dạng mẫu.

Trong các thuật toán xử lý hình ảnh, nguyên tắc phân loại pixel dựa trên ngưỡng cường độ được sử dụng rộng rãi. Bằng cách thiết lập một giá trị ngưỡng cụ thể, các pixel có mức cường độ trên ngưỡng được phân loại là màu trắng, trong khi các pixel dưới ngưỡng được phân loại là màu đen. Nguyên tắc này tạo thành nền tảng cho nhiều kỹ thuật tăng cường hình ảnh khác nhau giúp trích xuất các đặc điểm quan trọng từ hình ảnh để phân tích thêm.



Hình 2.1 Biểu đồ cường độ (Global Thresholding)

Giả sử rằng biểu đồ cường độ trong Hình 2.1 tương ứng với một hình ảnh f(x,y) bao gồm các vật thể sáng trên nền tối, theo cách mà các điểm ảnh của vật thể và nền có các giá trị cường độ được nhóm thành hai vùng chính. Một cách rõ ràng để tách các vật thể ra khỏi nền là chọn một ngưỡng, T, ngưỡng này sẽ phân chia các vùng này. Sau đó, bất kỳ điểm nào (x,y) trong hình ảnh f(x,y) > T được gọi là điểm vật thể; ngược lại, điểm này được gọi là điểm nền. Nói cách khác, hình ảnh phân đoạn, g(x,y), được cho bởi:

Khi T là hằng số áp dụng cho toàn bộ hình ảnh, quá trình này được gọi là ngưỡng toàn cục. Khi giá trị của T thay đổi trong ảnh, quá trình này được gọi là ngưỡng biến. Thuật ngữ ngưỡng cục bộ hoặc ngưỡng vùng đôi khi được sử dụng để chỉ loại ngưỡng biến trong đó giá trị của T tại bất kỳ điểm nào (x,y) trong ảnh phụ thuộc vào các thuộc tính của vùng lân cận của (x,y) (ví dụ, cường độ trung bình của các điểm ảnh trong vùng lân cận đó). Nếu T phụ thuộc trực tiếp vào tọa độ không gian (x,y), thì ngưỡng biến thường được gọi là ngưỡng động hoặc ngưỡng thích ứng. Tuy nhiên, các thuật ngữ này không được sử dụng một cách nhất quán và có thể được dùng thay thế lẫn nhau trong tài liệu xử lý hình ảnh.

### 2.1.2. Các kỹ thuật ngưỡng hình ảnh

#### 2.1.2.1. Ngưỡng toàn cục (Global Thresholding)

##### 2.1.2.1.1. Lý thuyết

Global Thresholding là một trong các kỹ thuật phân ngưỡng (Threshold) đơn giản, được sử dụng rộng rãi, trong đó một giá trị ngưỡng duy nhất được áp dụng trên toàn bộ hình ảnh để phân chia các điểm ảnh thành hai nhóm: đối tượng (foreground) và nền (background). Mục tiêu của ngưỡng toàn cục là xác định ranh giới giữa các điểm ảnh thuộc đối tượng và các điểm ảnh thuộc nền, dựa trên cường độ sáng của từng điểm ảnh.



Hình 2.2 Ví dụ sử dụng ngưỡng toàn cục

##### 2.1.2.1.2. Thuật toán đơn giản để tìm ngưỡng toàn cục

Ở một số trường hợp đơn giản khi mà các phân bố cường độ của các điểm ảnh của đối tượng và nền khác biệt rõ ràng, có thể sử dụng một ngưỡng duy nhất (toàn cục) áp dụng cho toàn bộ hình ảnh. Dù ngưỡng toàn cục là phương pháp phù hợp trong nhiều trường hợp, thì chúng vẫn cần có một phương pháp, thuật toán tự động để tìm ra được ngưỡng phù hợp. Dưới đây là thuật toán đơn giản nhất để có thể tìm ra được ngưỡng phù hợp:

**Bước 1**: Khởi tạo ngưỡng

Ban đầu, chọn một giá trị ước lượng cho ngưỡng toàn cục T. Ngưỡng này sẽ giúp phân biệt các điểm ảnh thuộc đối tượng (foreground) và nền (background) trong hình ảnh.

*Thường là chọn giá trị trung bình cường độ sáng của toàn bộ hình ảnh làm ngưỡng ban đầu T*

**Bước 2**: Phân đoạn dựa trên ngưỡng

Dùng giá trị ngưỡng T đã chọn để phân loại các điểm ảnh thành hai nhóm:

* G1​: nhóm các điểm ảnh có cường độ lớn hơn T (thường là thuộc đối tượng).
* G2​: nhóm các điểm ảnh có cường độ nhỏ hơn hoặc bằng T (thường là thuộc nền).

**Bước 3:** Tính giá trị trung bình cho mỗi nhóm

Tính trung bình cường độ sáng của các điểm ảnh trong mỗi nhóm:

* m1: Trung bình cường độ của nhóm G1
* m2: Trung bình cường độ của nhóm G2

**Bước 4:** Cập nhật ngưỡng mới

Cập nhật ngưỡng mới bằng cách lấy trung bình của m1 và m2

Ngưỡng này sẽ được dùng cho vòng lặp tiếp theo để tiếp tục cải thiện độ chính xác.

**Bước 5:** Lặp lại

Quá trình trên (từ Bước 2 đến Bước 4) sẽ được lặp lại cho đến khi sự chênh lệch giữa các giá trị ngưỡng T của các vòng lặp kế tiếp nhỏ hơn một giá trị nhỏ ΔT được xác định trước. Điều này đảm bảo rằng thuật toán dừng lại khi giá trị ngưỡng đã ổn định và không thay đổi nhiều nữa.

Thuật toán này hoạt động hiệu quả trong các tình huống mà biểu đồ cường độ của hình ảnh có hai "đỉnh" rõ rệt, tương ứng với các điểm ảnh của đối tượng và nền. Điều này có nghĩa là cường độ của các điểm ảnh trong đối tượng và nền khác biệt đủ rõ để có thể xác định một ngưỡng duy nhất phân tách chúng.

Giá trị ΔT cho phép điều chỉnh độ nhạy của thuật toán: nếu ΔT lớn, số lần lặp sẽ ít hơn, nhưng có thể không tối ưu. Nếu ΔT nhỏ, thuật toán sẽ lặp nhiều hơn để đạt kết quả chính xác hơn. Tùy vào độ quan trọng của bài toán, yêu cầu độ chính cao hay ưu tiên tốc độ hơn mà chúng ta có thể tùy chỉnh giá trị của ΔT là lớn hay nhỏ.

Giá trị trung bình của hình ảnh là một lựa chọn tốt cho ngưỡng khởi tạo vì nó đại diện cho cường độ trung bình trong toàn bộ hình ảnh.

Thuật toán này rất đơn giản và dễ thực hiện, tuy nhiên nó chỉ hiệu quả khi có sự phân biệt rõ giữa đối tượng và nền. Trong những trường hợp khác, phương pháp ngưỡng toàn cục này có thể không đủ hiệu quả và cần các phương pháp phức tạp hơn.

##### 2.1.2.1.3. Tìm ngưỡng toàn cục tối ưu bằng phương pháp Otsu

##### 2.1.2.1.4. Sử dụng phương pháp làm mịn để nâng cao ngưỡng toàn cục

##### 2.1.2.1.5. Sử dụng biên ảnh để cải thiện ngưỡng toàn cục

#### 2.1.2.2. Ngưỡng cục bộ/thích ứng (adaptive thresholding)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Chèn hình vào đây)

Hình 2.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 2.1.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Chèn hình vào đây)

Hình 2.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

## 2.2. Phân đoạn dựa trên cạnh (Edge-based segmentation)

### 2.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

### 2.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 2.3. Phương pháp phân vùng ảnh dựa trên mạng nơ-ron tích chập (CNN)

### 2.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

### 2.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 2.4. Nghiên cứu, phân tích và ứng dụng mô hình học máy StartDist

### 2.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

### 2.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 2.5. Kết luận Chương 2

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

# CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN VÙNG ẢNH DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP VÀ MÔ HÌNH STARDIST

## 3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 3.1.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

### 3.1.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Chèn hình vào đây)

Hình 3.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

(Chèn hình vào đây)

Hình 3.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

### 3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

## 3.3. Kết luận Chương 3

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

# KẾT LUẬN

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

**Tiếng Việt**

1. ...

2. ...

3. ...

**Tiếng Anh**

4. ...

5. ...

6. ...


# BẢN CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đã thưc hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung luận văn qua phần mềm “**Kiểm Tra Tài Liệu**” một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng không quá **11%** toàn bộ nội dung luận văn. Luận văn này sau khi đã kiểm tra qua phần mềm và bản cứng luận văn đã nộp để bảo vệ trước hội đồng. Nếu sai tôi xin chịu các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

Hà Nội, ngày tháng  năm 20##

**Tác giả luận văn**

**Tên học viên**



HỌC VIÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

(Ký và ghi rõ hộ tên) (Ký và ghi rõ hộ tên)

# PHỤ LỤC

