|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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](#_Toc182137205)

[LỜI CẢM ƠN ii](#_Toc182137206)

[DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi](#_Toc182137207)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU vii](#_Toc182137208)

[DANH MỤC HÌNH VẼ viii](#_Toc182137209)

[MỞ ĐẦU 9](#_Toc182137210)

[1. Lý do chọn đề tài 9](#_Toc182137211)

[2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 10](#_Toc182137212)

[3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 11](#_Toc182137213)

[4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 11](#_Toc182137214)

[5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 12](#_Toc182137215)

[CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 13](#_Toc182137216)

[1.1. Khái quát về hiện tượng bọt khí trong chất lỏng 13](#_Toc182137217)

[1.2.(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc182137218)

[1.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 13](#_Toc182137219)

[1.2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin 13](#_Toc182137220)

[1.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182137221)

[1.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182137222)

[1.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182137223)

[1.3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182137224)

[1.3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182137225)

[1.3.2.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182137226)

[1.3.2.4. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 15](#_Toc182137227)

[1.4. Kết luận Chương 1 15](#_Toc182137228)

[CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN ẢNH 16](#_Toc182137229)

[2.1. Phân đoạn dựa trên phân ngưỡng cường độ sáng (Thresholding) 19](#_Toc182137230)

[2.1.1. Lý thuyết cơ sở của ngưỡng cường độ 19](#_Toc182137231)

[2.1.2. Ngưỡng toàn cục (Global Thresholding) 21](#_Toc182137232)

[2.1.2.1. Lý thuyết 21](#_Toc182137233)

[2.1.2.2. Thuật toán đơn giản để tìm ngưỡng toàn cục 22](#_Toc182137234)

[2.1.2.3. Tòm ngưỡng toàn cục tối ưu bằng phương pháp Otsu 24](#_Toc182137235)

[2.2. Phân đoạn dựa trên cạnh (Edge-based segmentation) 28](#_Toc182137236)

[2.2.1. Lý thuyết cơ sở 30](#_Toc182137237)

[2.2.2. Phương pháp Laplacian of Gaussian (LoG) 33](#_Toc182137238)

[2.1.2.1. Cách hoạt động của phương pháp Laplacian of Gaussian (LoG) 33](#_Toc182137239)

[2.1.2.1. Công thức toán học của Laplacian of Gaussian (LoG) 36](#_Toc182137240)

[2.2.3. Phương pháp Canny 39](#_Toc182137241)

[2.2.3.1. Giảm nhiễu 39](#_Toc182137242)

[2.2.3.2. Tính toán Gradient độ xám của ảnh 40](#_Toc182137243)

[2.2.3.3. Áp dụng Non-maximum suppression 42](#_Toc182137244)

[2.2.3.1. Ngưỡng kép (Double Threshold) 45](#_Toc182137245)

[2.2.3.1. Theo dõi cạnh bằng độ trễ (Edge Tracking by Hysteresis) 47](#_Toc182137246)

[2.3. Phương pháp phân vùng ảnh dựa trên mạng nơ-ron tích chập (CNN) 48](#_Toc182137247)

[2.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 48](#_Toc182137248)

[2.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 48](#_Toc182137249)

[2.4. Nghiên cứu, phân tích và ứng dụng mô hình học máy StartDist 49](#_Toc182137250)

[2.3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 49](#_Toc182137251)

[2.3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 49](#_Toc182137252)

[2.5. Kết luận Chương 2 49](#_Toc182137253)

[CHƯƠNG 3 XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHÂN ĐOẠN ẢNH DỰA TRÊN MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP VÀ MÔ HÌNH STARDIST 50](#_Toc182137254)

[3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 50](#_Toc182137255)

[3.1.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 50](#_Toc182137256)

[3.1.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 50](#_Toc182137257)

[3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 50](#_Toc182137258)

[3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 50](#_Toc182137259)

[3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 51](#_Toc182137260)

[3.3. Kết luận Chương 3 51](#_Toc182137261)

[KẾT LUẬN 52](#_Toc182137262)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 53](#_Toc182137263)

[BẢN CAM ĐOAN 54](#_Toc182137264)

[PHỤ LỤC 56](#_Toc182137265)

(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 | Kernel |  |
| 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](#_Toc182090933)

[Hình 1.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182090934)

[Hình 1.3 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 14](#_Toc182090935)

[Hình 2.1 Các phương pháp phân đoạn hình ảnh truyền thống 15](#_Toc182090936)

[Hình 2.2 Ví dụ về Object Detection và Image Segmentation 16](#_Toc182090937)

[Hình 2.3 Ba loại tác vụ phân đoạn hình ảnh 17](#_Toc182090938)

[Hình 2.4 Biểu đồ cường độ (Histogram) 19](#_Toc182090939)

[Hình 2.5 Ví dụ sử dụng ngưỡng toàn cục 21](#_Toc182090940)

[Hình 2.6 Ví dụ phân ngưỡng bằng phương pháp Otsu 23](#_Toc182090941)

[Hình 2.7 Một số đoạn cạnh thông dụng 28](#_Toc182090942)

[Hình 2.8 Hình ảnh ví dụ 30](#_Toc182090943)

[Hình 2.9 Biểu đồ cường độ ngang đi qua trung tâm hình, bao gồm cả điểm nhiễu đơn lẻ 30](#_Toc182090944)

[Hình 2.10 Biểu đồ đơn giản hóa (các điểm được nối bằng nét gạch cho rõ ràng hơn). Dải hình ảnh này tương ứng với biểu đồ cường độ, và các số trong ô biểu thị giá trị cường độ của các điểm trên biểu đồ. 30](#_Toc182090945)

[Hình 2.11 Bộ lọc kernel 3x3 tổng quát 32](#_Toc182090946)

[Hình 2.12 Ví dụ hình ảnh 10x1 pixel 33](#_Toc182090947)

[Hình 2.13 Đồ thị độ dốc cường độ điểm ảnh 33](#_Toc182090948)

[Hình 2.14 Đồ thị độ dốc cường độ điểm ảnh 34](#_Toc182090949)

[Hình 2.15 Hình ảnh mèo có nhiều nhiễu (là lông của mèo) 35](#_Toc182090950)

[Hình 2.16 Hai bộ lọc kernel phổ biến trong xử lý ảnh với LoG 36](#_Toc182090951)

[Hình 2.17 Ví dụ bộ lọc kernel trong xử lý ảnh với LoG 37](#_Toc182090952)

[Hình 2.18 Hình ảnh gốc và sau khi áp dụng LoG 37](#_Toc182090953)

[Hình 2.19 Hình ảnh gốc (trái) – Hình ảnh bị làm mờ với bộ lọc Gaussian (sigma = 1.4 và kích thước kernel là 5×5) 39](#_Toc182090954)

[Hình 3.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 49](#_Toc182090955)

[Hình 3.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 49](#_Toc182090956)

(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 ĐOẠN ẢNH

Phân đoạn ảnh hay thuật ngữ trong tiếng Anh là **Segmentation** là một phần quan trọng trong lĩnh vực thị giác máy tính (Computer Vision). Nó là quá trình chia nhỏ một bức ảnh thành nhiều phần, với mục tiêu đơn giản hóa hoặc thay đổi biểu diễn của bức ảnh để dễ dàng phân tích. Mức độ chi tiết của quá trình chia nhỏ phụ thuộc vào vấn đề đang được giải quyết. Nghĩa là, quá trình phân đoạn nên dừng lại khi các đối tượng hoặc vùng quan tâm trong ứng dụng đã được xác định. Ví dụ, trong việc kiểm tra tự động các sản phẩm điện tử, mục tiêu là phân tích hình ảnh của sản phẩm để xác định sự có mặt hay thiếu vắng của các lỗi cụ thể, như các thành phần bị thiếu hoặc các đường kết nối bị hỏng. Việc phân đoạn chi tiết hơn mức cần thiết để xác định các yếu tố này là không cần thiết. Phân đoạn hình ảnh là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất trong xử lý ảnh. Độ chính xác của phân đoạn quyết định sự thành công hay thất bại của các quy trình phân tích bằng máy tính.



Hình 2.1 Các phương pháp phân đoạn hình ảnh truyền thống

Phân vùng ảnh cũng có một mục tiêu chung với phát hiện vật thể (Object Detection) là phát hiện ra vùng ảnh chứa vật thể và gán nhãn phù hợp cho chúng. Tuy nhiên tiêu chuẩn về độ chính xác của Image Segmentation ở mức cao hơn so với Object Detection khi nó yêu cầu nhãn dự báo đúng tới từng pixel.




Hình 2.2 Ví dụ về Object Detection và Image Segmentation

Trong quá trình này, mỗi pixel trong hình ảnh được liên kết với một loại đối tượng. Phân đoạn ảnh có thể được chia thành ba nhóm tác vụ dựa trên số lượng và loại thông tin mà chúng truyền tải: Phân đoạn ngữ nghĩa (semantic segmentation), phân đoạn cá thể (instance segmentation) và phân đoạn toàn cảnh (panoptic segmentation).

Semantic segmentation đề cập đến việc phân loại các pixel trong một hình ảnh thành các lớp ngữ nghĩa. Các pixel thuộc về một lớp cụ thể được phân loại một cách đơn giản vào lớp đó mà không cần xem xét thông tin hoặc bối cảnh nào khác. Tác vụ này không phù hợp khi có nhiều đối tượng được nhóm chặt chẽ trên cùng một lớp trong hình ảnh. Ví dụ: Hình ảnh đám đông trên đường phố sẽ có mô hình semantic segmentation dự đoán toàn bộ khu vực đám đông thuộc về lớp “người đi bộ”, do đó cung cấp rất ít chi tiết hoặc thông tin chuyên sâu về hình ảnh.

Các mô hình instance segmentation phân loại các pixel thành các danh mục trên cơ sở “các đối tượng” (instances) với nhãn cụ thể. Ví dụ: Nếu một hình ảnh về đám đông được đưa vào mô hình instance segmentation, thì mô hình đó sẽ có thể tách biệt từng người khỏi đám đông cũng như các đối tượng xung quanh (lý tưởng nhất).

Panoptic segmentation, tác vụ phân đoạn được phát triển gần đây nhất, là sự kết hợp giữa semantic segmentation và instance segmentation, trong đó ranh giới của mỗi đối tượng trong ảnh được tách biệt và danh tính của đối tượng được dự đoán. Các thuật toán panoptic segmentation có khả năng ứng dụng quy mô lớn trong các tác vụ phổ biến như ô tô tự lái, khi một lượng lớn thông tin về môi trường xung quanh phải được ghi lại ngay lập tức với sự trợ giúp của một luồng hình ảnh.



Hình 2.3 Ba loại tác vụ phân đoạn hình ảnh

Trong chương này sẽ giới thiệu về một số phương pháp phân đoạn truyền thống như là phân đoạn dựa trên phân ngưỡng cường độ sáng (Thresholding), phân đoạn dựa trên cạnh (Edge-based segmentation). Tiếp theo đó là các phương pháp phân đoạn hình ảnh hiện đại dựa trên các phương pháp học máy mà phổ biến nhất hiện nay là sử dụng mạng nơ-ron tích chập – Convolutional neural network – hay còn được biết đến là CNN. Trong đề án này, tôi sẽ tập chung vào nghiên cứu một mô hình cụ thể là StarDish, dựa vào kết quả nghiên cứu đó để xây dựng lên ứng dụng phân đoạn ảnh.

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


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 hình 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 2.4 Biểu đồ cường độ (Histogram)

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. Ngưỡng toàn cục (Global Thresholding)

#### 2.1.2.1. 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 2.5 Ví dụ sử dụng ngưỡng toàn cục

#### 2.1.2.2. 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 đơn giản này có thể không đủ hiệu quả và cần các phương pháp phức tạp hơn.

#### 2.1.2.3. Tòm ngưỡng toàn cục tối ưu bằng phương pháp Otsu

Phương pháp Otsu, được đặt theo tên của một nhà nghiên cứu người Nhật đã nghĩ ra ý tưởng cho việc tính ngưỡng một cách tự động  [*Nobuyuki Otsu*](https://en.wikipedia.org/wiki/Nobuyuki_Otsu)(大津展之, Ōtsu Nobuyuki ) . Thuật toán Otsu là một phương pháp để xác định ngưỡng phân đoạn ảnh tự động trong xử lý ảnh. Nó dựa trên việc phân tích biểu đồ phân bố điểm ảnh (histogram) của ảnh nhằm tìm ra một giá trị ngưỡng tối ưu để phân tách các vùng có cường độ sáng khác nhau. Phương pháp này tìm ngưỡng sao cho sự phân biệt giữa các vùng sáng và tối trong ảnh là lớn nhất. Dưới đây là hình ảnh ví dụ cho quá trình phân ngưỡng, từ trái qua phải là ảnh gốc, biểu đồ phân bố điểm ảnh (histogram), và hình ảnh kết quả sau khi được phân ngưỡng (hình ảnh được lấy từ Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ - National Institute of Standards and Technology):



Hình 2.6 Ví dụ phân ngưỡng bằng phương pháp Otsu

Phương pháp Otsu là một kỹ thuật phân ngưỡng ảnh tự động dựa trên phân tích thống kê. Phương pháp này được thiết kế để tìm ra ngưỡng tối ưu k\* nhằm phân chia các pixel của ảnh thành hai lớp sao cho phương sai giữa các lớp đạt giá trị cực đại, từ đó đảm bảo rằng các lớp này có sự phân biệt rõ ràng nhất về mức xám. Cụ thể, cho một ảnh có các mức cường độ xám rời rạc i = 0, 1, …, L − 1 và kích thước M × N pixel, số lượng pixel có mức xám i được ký hiệu là ​. Tổng số pixel trong ảnh là , và histogram chuẩn hóa ​ có thể được tính theo công thức:

0, 1, …, L – 1.

Sau khi xây dựng histogram chuẩn hóa, ta chọn một ngưỡng kkk để phân ảnh thành hai lớp C1​ và C2​. Lớp C1 bao gồm các pixel có mức xám từ 0 đến k, còn lớp C2​ chứa các pixel có mức xám từ k+1 đến L−1. Xác suất để một pixel thuộc về lớp C1 hoặc C2 lần lượt là:

Giá trị trung bình cường độ của hai lớp được tính lần lượt bởi:

Trong đó, giá trị trung bình tổng thể của ảnh là:

Cường độ trung bình của toàn bộ hình ảnh (hay còn gọi là giá trị trung bình toàn cục) được tính bằng:

Tính hợp lệ của hai phương trình sau có thể được kiểm chứng bằng cách thay thế trực tiếp vào các kết quả trước đó:

Ở đây, chúng ta đã bỏ qua chỉ số k tạm thời để làm rõ ký hiệu. Để đánh giá "độ tốt" của ngưỡng tại mức k, chúng ta sử dụng chỉ số chuẩn hóa, không có đơn vị:

Trong đó, là phương sai toàn cục (tức là độ phân tán cường độ của tất cả các điểm ảnh trong hình:

và ​ là phương sai giữa các lớp, được xác định như sau:

Phương sai giữa các lớp (giữa hai lớp C1 và C2​) được biểu diễn dưới dạng:

Cách viết này hiệu quả hơn một chút về mặt tính toán vì giá trị tổng thể ​ chỉ cần tính một lần, do đó chỉ cần tính hai tham số m và ​ cho bất kỳ giá trị nào của k.

Ta thấy rằng khoảng cách giữa hai giá trị trung bình ​ và ​ càng lớn thì phương sai giữa các lớp ​ càng cao, thể hiện rằng phương sai giữa các lớp là thước đo khả năng phân tách giữa các lớp. Vì ​ là một hằng số, nên η cũng là một thước đo cho khả năng phân tách, và việc tối ưu hóa thước đo này tương đương với việc tối ưu hóa . Mục tiêu là tìm ngưỡng k sao cho phương sai giữa các lớp được tối đa hóa, như đã đề cập ở phần đầu. Cần lưu ý rằng phương sai này chỉ bằng 0 khi tất cả các mức cường độ trong ảnh đều giống nhau, tức là chỉ có một lớp điểm ảnh duy nhất. Điều này đồng nghĩa với việc η=0 đối với một bức ảnh đồng nhất, vì không có khả năng phân tách nào giữa các điểm trong cùng một lớp.

Đưa chỉ số k vào, ta có kết quả là:

Trong đó:

Do đó, giá trị ngưỡng tối ưu có thể được tìm thấy là k\* với giá trị của là lớn nhất:

Nói cách khác, để tìm k\*, chúng ta chỉ cần đánh giá phương trình cho tất cả các giá trị nguyên của k (với điều kiện thỏa mãn) và chọn giá trị k cho kết quả lớn nhất. Nếu có nhiều hơn một giá trị k cho kết quả tối đa, thường sẽ tính trung bình các giá trị kkk này để tìm giá trị tối ưu. Có thể chứng minh rằng luôn tồn tại giá trị tối đa với điều kiện . Việc đánh giá các phương trình cho tất cả các giá trị k là một quá trình tính toán tương đối đơn giản vì số lượng giá trị nguyên lớn nhất mà k có thể có là L.

Khi đã tìm được k\*, ảnh đầu vào f(x,y) được phân đoạn như công thức đã nhắc đến ở phần trước:

Với x = 0, 1, 2, ..., M − 1 và y = 0, 1, 2, ..., N – 1.

Ngoài ngưỡng tối ưu, các thông tin khác về hình ảnh phân đoạn cũng có thể được rút ra từ histogram. Ví dụ, và , là xác suất của các lớp tại ngưỡng tối ưu, biểu thị tỷ lệ diện tích mà các lớp (nhóm điểm ảnh) chiếm trong hình ảnh sau khi phân ngưỡng. Tương tự, các giá trị trung bình và là các ước lượng của cường độ trung bình của các lớp trong hình ảnh gốc.

Hệ số chuẩn hóa, được đánh giá tại giá trị ngưỡng tối ưu , có thể được sử dụng để đánh giá định lượng về độ tách biệt giữa các lớp, qua đó đưa ra ý tưởng về độ dễ phân ngưỡng của một hình ảnh cụ thể. Giá trị này nằm trong khoảng từ:

Sau khi xác định ngưỡng tối ưu k\*, ảnh sẽ được phân ngưỡng: tất cả các pixel có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng k\* sẽ được gán vào lớp nền (0), trong khi các pixel lớn hơn k\* sẽ thuộc lớp đối tượng (1). Phương pháp này hiệu quả vì chỉ cần tính toán dựa trên histogram của ảnh, giúp giảm thiểu thời gian và tài nguyên tính toán.


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

Phân đoạn dựa trên cạnh hay tên tiếng Anh, để cho là Edge-based segmentation là một phương pháp phân đoạn ảnh trong lĩnh vực thị giác máy tính, dựa trên việc phát hiện các cạnh trong hình ảnh để chia ảnh thành các vùng riêng biệt. Mỗi cạnh đại diện cho ranh giới giữa các đối tượng hoặc khu vực có sự thay đổi đột ngột về cường độ hoặc màu sắc. Phương pháp này giúp nhận diện và phân biệt các đối tượng trong ảnh, chẳng hạn như tách nền và đối tượng, hoặc xác định các vùng có ý nghĩa đặc biệt trong phân tích hình ảnh.

Cách tiếp cận này thường được sử dụng trong các ứng dụng mà các ranh giới rõ ràng giữa các vùng hoặc đối tượng có thể được phát hiện, như nhận dạng khuôn mặt, nhận diện vật thể, và phân tích y tế.

Phần này tập trung vào các phương pháp phân đoạn dựa trên việc phát hiện các thay đổi cục bộ đột ngột trong cường độ. Ba loại đặc trưng hình ảnh mà chúng ta quan tâm là các điểm rời rạc, đường thẳng và cạnh. Pixel cạnh là những pixel mà tại đó cường độ của hàm hình ảnh thay đổi đột ngột, và cạnh (hay đoạn cạnh) là tập hợp các pixel cạnh được kết nối với nhau. Bộ dò cạnh là các phương pháp xử lý ảnh cục bộ được thiết kế để phát hiện các pixel cạnh. Một đường thẳng có thể được xem như một đoạn cạnh, trong đó cường độ nền ở hai phía của đường thẳng cao hơn hoặc thấp hơn nhiều so với cường độ của các pixel trên đường thẳng.

Một số kiểu đoạn cạnh thông dụng:



Hình 2.7 Một số đoạn cạnh thông dụng

(a) Cạnh dạng nhảy bậc (b) Cạnh dốc (c) Cạnh dạng xung vuông (d) Cạnh dạng hình nón

### 2.2.1. Lý thuyết cơ sở

Phần này tập trung vào việc sử dụng các phương pháp làm mịn ảnh qua trung bình cục bộ. Vì trung bình hóa tương tự như tích phân, nên cũng không có gì bất ngờ khi có thể phát hiện các thay đổi đột ngột, cục bộ trong cường độ ảnh bằng cách sử dụng đạo hàm. Đặc biệt, các đạo hàm bậc nhất và bậc hai rất phù hợp cho mục đích này.

Đạo hàm của hàm số kỹ thuật số được xác định bằng cách dựa trên sự chênh lệch. Có nhiều cách để xấp xỉ chênh lệch này, việc xấp xỉ đạo hàm bậc nhất cần đáp ứng các điều kiện sau: (1) bằng 0 ở những vùng có cường độ không đổi; (2) khác 0 ở điểm bắt đầu của bước hoặc đoạn thay đổi cường độ; và (3) khác 0 tại các điểm trên đoạn thay đổi cường độ. Tương tự, để xấp xỉ đạo hàm bậc hai, ta yêu cầu rằng: (1) nó phải bằng 0 ở các vùng có cường độ không đổi; (2) khác 0 ở điểm bắt đầu và kết thúc của bước hoặc đoạn thay đổi cường độ; và (3) phải bằng 0 dọc theo các đoạn thay đổi cường độ. Do các giá trị kỹ thuật số có giới hạn, sự thay đổi cường độ lớn nhất cũng bị giới hạn, và khoảng cách ngắn nhất mà sự thay đổi có thể xảy ra là giữa các pixel liền kề.


Ta có thể tính xấp xỉ đạo hàm bậc nhất tại điểm x của một hàm một chiều f(x) bằng cách mở rộng hàm f(x+Δx) thành chuỗi Taylor xung quanh x, cho Δx=1, và giữ lại các thành phần tuyến tính. Kết quả thu được là:

Ký hiệu đạo hàm riêng được dùng ở đây để giữ tính nhất quán khi xét đến hàm ảnh hai biến f(x,y), lúc này ta sẽ cần các đạo hàm riêng dọc theo hai trục không gian. Rõ ràng, chỉ là hàm của một biến duy nhất.

Để tính đạo hàm bậc hai, ta lấy đạo hàm của phương trình trên theo x:

Các phương trình trên đáp ứng các điều kiện đã nêu về đạo hàm bậc nhất và bậc hai. Để minh họa, và nhấn mạnh những điểm tương đồng và khác biệt giữa các đạo hàm bậc nhất và bậc hai trong xử lý ảnh, hãy xem dưới đây.

|  |  |
| --- | --- |
| Hình 2.8 Hình ảnh ví dụ | Hình 2.9 Biểu đồ cường độ ngang đi qua trung tâm hình, bao gồm cả điểm nhiễu đơn lẻ |



Hình 2.10 Biểu đồ đơn giản hóa (các điểm được nối bằng nét gạch cho rõ ràng hơn). Dải hình ảnh này tương ứng với biểu đồ cường độ, và các số trong ô biểu thị giá trị cường độ của các điểm trên biểu đồ.

Hình 2.8 cho thấy một ảnh có chứa các vật thể rắn, một đường thẳng và một điểm nhiễu đơn lẻ. Hình 2.9 là một biểu đồ cường độ ngang của ảnh, bao gồm cả điểm rời rạc. Các chuyển tiếp cường độ giữa các vật thể rắn và nền dọc theo đường quét cho thấy hai loại cạnh: cạnh dạng dốc (trái) và cạnh dạng bậc (phải). Hình 2.10 là phiên bản đơn giản của biểu đồ, với các điểm đủ để phân tích cách đạo hàm bậc nhất và bậc hai phản ứng với điểm nhiễu, đường thẳng và cạnh của các vật thể.

Qua các điểm trên, ta rút ra các kết luận sau:

(1) Đạo hàm bậc nhất thường tạo ra cạnh dày hơn trong ảnh.


(2) Đạo hàm bậc hai có phản ứng mạnh hơn với các chi tiết mảnh như đường mảnh, điểm riêng lẻ và nhiễu.

(3) Đạo hàm bậc hai tạo ra phản ứng kép ở các cạnh dạng dốc và dạng bậc.

(4) Dấu của đạo hàm bậc hai có thể dùng để xác định hướng chuyển tiếp từ sáng sang tối hoặc từ tối sang sáng ở các cạnh.

Phương pháp phổ biến để tính đạo hàm bậc nhất và bậc hai tại mỗi vị trí pixel trong ảnh là sử dụng các bộ lọc không gian. Với mặt nạ lọc (mask) 3 x 3 trong hình 2.11, quy trình bao gồm việc tính tổng tích giữa các hệ số của mặt nạ và giá trị cường độ của các pixel trong vùng mà mặt nạ bao phủ. Cụ thể, đáp ứng của mặt nạ tại điểm trung tâm của vùng được tính bằng:

Trong đó, z là cường độ của pixel tại vị trí tương ứng với hệ số thứ k trong mặt nạ. Nói cách khác, việc tính đạo hàm dựa trên mặt nạ không gian thực chất là quá trình lọc không gian của ảnh bằng các mặt nạ này.



Hình 2.11 Bộ lọc kernel 3x3 tổng quát


### 2.2.2. Phương pháp Laplacian of Gaussian (LoG)

#### 2.1.2.1. Cách hoạt động của phương pháp Laplacian of Gaussian (LoG)


Laplacian of Gaussian (LoG) kết hợp hai phép toán: **Laplacian** (đạo hàm bậc 2) và **Gaussian** (làm mờ ảnh). Phương pháp này giúp phát hiện biên trong hình ảnh và đồng thời giảm nhiễu, cải thiện độ chính xác trong quá trình phát hiện các biên quan trọng.

Các thuật toán phát hiện cạnh như [Toán tử Sobel](https://automaticaddison.com/how-the-sobel-operator-works/) hoạt động trên đạo hàm bậc nhất của một hình ảnh. Nói cách khác, nếu chúng ta có một biểu đồ về các giá trị cường độ cho mỗi pixel trong một hình ảnh, Toán tử Sobel sẽ xem xét nơi độ dốc của biểu đồ cường độ đạt đến đỉnh và đỉnh đó được đánh dấu là một cạnh.

Hãy thử xét ví dụ sau, đối với hình ảnh 10×1 pixel được cho ở hình 2.12, đường cong màu xanh bên dưới là biểu đồ các giá trị cường độ và đường cong màu cam là biểu đồ đạo hàm bậc nhất của đường cong màu xanh. Nói một cách dễ hiểu, đường cong màu cam là biểu đồ độ dốc.




Hình 2.12 Ví dụ hình ảnh 10x1 pixel



Hình 2.13 Đồ thị độ dốc cường độ điểm ảnh

Đường cong màu cam đạt đỉnh ở giữa, vì vậy chúng ta biết rằng có khả năng đó là một cạnh. Khi chúng ta nhìn vào hình ảnh gốc, chúng ta xác nhận rằng đúng, đó là một cạnh.Một hạn chế với cách tiếp cận trên là đạo hàm đầu tiên của hình ảnh có thể bị nhiễu nhiều. Các đỉnh cục bộ trong độ dốc của các giá trị cường độ có thể là do bóng hoặc các thay đổi màu nhỏ không phải là cạnh.

Một giải pháp thay thế cho việc sử dụng đạo hàm bậc nhất của một hình ảnh là sử dụng đạo hàm bậc hai, là độ dốc của đường cong đạo hàm bậc nhất (tức là đường cong màu cam ở trên). Đường cong như vậy trông giống như thế này (xem đường cong màu xám bên dưới):



Hình 2.14 Đồ thị độ dốc cường độ điểm ảnh

Một cạnh xuất hiện khi đồ thị của đạo hàm bậc hai cắt 0. Phương pháp dựa trên đạo hàm bậc hai này được gọi là thuật toán Laplacian. Thuật toán Laplacian cũng bị nhiễu. Ví dụ, hãy cùng xem xét ảnh một con mèo.



Hình 2.15 Hình ảnh mèo có nhiều nhiễu (là lông của mèo)


Một sợi lông hoặc ria mèo có thể được coi là một cạnh vì đó là một vùng có cường độ thay đổi đột ngột. Tuy nhiên, đó không phải là một cạnh. Nó chỉ là nhiễu. Để giải quyết vấn đề này, [bộ lọc làm mịn Gaussian](https://en.wikipedia.org/wiki/Gaussian_blur) thường được áp dụng cho một hình ảnh để giảm nhiễu trước khi áp dụng Laplacian. Phương pháp này được gọi là Laplacian của Gaussian (LoG) .

Chúng ta cũng có thể đặt giá trị ngưỡng để phân biệt nhiễu với các cạnh. Nếu độ lớn đạo hàm bậc hai tại một điểm ảnh vượt quá ngưỡng này, điểm ảnh đó là một phần của cạnh.

#### 2.1.2.1. Công thức toán học của Laplacian of Gaussian (LoG)

Trên thực tế, với một pixel (x,y), Laplacian L(x,y) của một hình ảnh có giá trị cường độ có thể được biểu diễn bằng công thức toán học sau:

Giống như trong trường hợp của Toán tử Sobel, chúng ta không thể tính đạo hàm bậc hai trực tiếp vì các pixel trong ảnh là rời rạc. Chúng ta cần phải xấp xỉ nó bằng cách sử dụng toán tử tích chập. Hai bộ lọc kernel phổ biến nhất là:




Hình 2.16 Hai bộ lọc kernel phổ biến trong xử lý ảnh với LoG

Chỉ tính toán Laplacian sẽ tạo ra rất nhiều nhiễu, vì vậy chúng ta cần tích chập bộ lọc làm mịn Gaussian với bộ lọc Laplacian để giảm nhiễu trước khi tính đạo hàm bậc hai. Phương trình kết hợp cả hai bộ lọc này được gọi là Laplacian của Gaussian và như sau:

Phương trình trên là liên tục, do đó chúng ta cần phải rời rạc hóa nó để có thể sử dụng trên các điểm ảnh rời rạc trong hình ảnh.

Dưới đây là một ví dụ về bộ lọc kernel xấp xỉ LoG trong đó σ = 1,4. Đây chỉ là một ví dụ về một bộ lọc kernel tích chập có thể được sử dụng. Có những bộ lọc kernel khác cũng có thể hoạt động tốt, thậm chí tốt hơn.



Hình 2.17 Ví dụ bộ lọc kernel trong xử lý ảnh với LoG

Bộ lọc kernel LoG này được áp dụng chập với hình ảnh đầu vào đen trắng để phát hiện các điểm giao cắt với giá trị bằng không của đạo hàm bậc hai. Chúng ta thiết lập một ngưỡng cho các điểm giao cắt này và chỉ giữ lại những điểm giao cắt vượt qua ngưỡng đó. Các điểm giao cắt mạnh là những điểm có sự chênh lệch lớn giữa giá trị cực đại dương và cực tiểu âm ở hai phía của điểm giao cắt. Các điểm giao cắt yếu thường là nhiễu, vì vậy chúng sẽ bị loại bỏ nhờ vào việc áp dụng ngưỡng.



Hình 2.18 Hình ảnh gốc và sau khi áp dụng LoG

### 2.2.3. Phương pháp Canny

Phát hiện cạnh Canny (Canny edge detector) là một thuật toán bao gồm nhiều giai đoạn để phát hiện một loạt các cạnh trong hình ảnh. Nó được phát triển bởi John F. Canny vào năm 1986. Canny cũng đưa ra một lý thuyết tính toán về phát hiện cạnh giải thích tại sao kỹ thuật này hoạt động.

Một điều quan trọng, đó là thuật toán dựa trên ảnh xám. Do đó, điều kiện tiên quyết là phải chuyển hình ảnh sang thang độ xám trước khi thực hiện các bước của phương pháp Canny.

Phương pháp phát hiện cạnh Canny có thể được phát biểu bằng 5 bước sau đây

#### 2.2.3.1. Giảm nhiễu

Việc loại bỏ các yếu tố nhiễu là đặc biệt quan trọng đối với kết quả phát hiện cạnh.

Một cách để loại bỏ nhiễu là áp dụng Gaussian Filter giúp làm mịn ảnh. Để làm như vậy, kỹ thuật tích chập hình ảnh được áp dụng với Gaussian Kernel (kích thước 3×3, 5×5, 7×7, v.v.). Kích thước kernel phụ thuộc vào hiệu ứng làm mờ mong muốn. Về cơ bản, kernel càng nhỏ, hiệu ứng mờ càng ít. Ví dụ dưới đây sử dụng 5 x 5 Gaussian kernel.

Phương trình cho một bộ lọc Gaussian kernel có kích thước (2k + 1) × (2k + 1):

Sau khi áp dụng hiệu ứng mờ Gaussian, ta nhận được kết quả sau:



Hình 2.19 Hình ảnh gốc (trái) – Hình ảnh bị làm mờ với bộ lọc Gaussian (sigma = 1.4 và kích thước kernel là 5×5)


#### 2.2.3.2. Tính toán Gradient độ xám của ảnh

Bước tính toán Gradient độ xám phát hiện các cạnh thông qua cường độ và hướng của gradient độ xám. Các cạnh tương ứng với sự thay đổi cường độ sáng của pixel. Để phát hiện nó, cách dễ nhất là áp dụng các Filter làm nổi bật sự thay đổi cường độ này theo cả hai hướng: ngang (x) và dọc (y). Sau Khi hình ảnh được làm mịn, các đạo hàm Ix và Iy w.r.t. x và y được tính. Việc này có thể được thực hiện bằng cách nhân chập I với các Sobel kernel và , tương ứng:

Sobel Filter cho cả hai chiều ngang và dọc.

Sau đó, độ lớn G và góc θ của gradient được tính như sau:

Dưới đây là hình ảnh kết quả sau khi áp dụng bước 2



***Hình 2.20 Hình ảnh bị mờ (trái) – Cường độ gradient (phải)***

Kết quả gần như là mong đợi, nhưng chúng ta có thể thấy trong bức ảnh kết quả vẫn còn tồn tại một số cạnh dày và một số cạnh mỏng khác nhau. Áp dụng bước 3, bước non-maximum suppression sẽ giúp ta giảm thiểu các cạnh dày.


Hơn nữa, mức cường độ gradient nằm trong khoảng từ 0 đến 255 nên độ sáng của các cạnh không đồng nhất. Các cạnh trên kết quả cuối cùng sau khi áp dụng phương pháp Canny phải có cùng cường với độ sáng là 255, hay nói cách khác thì bức ảnh kết quả cuối cùn phải là ảnh nhị phân.

#### 2.2.3.3. Áp dụng Non-maximum suppression

Hình ảnh cuối cùng nên có các cạnh mỏng. Vì vậy, ta phải thực hiện thuật toán Non-maximum suppression để làm mỏng chúng.


Nguyên tắc rất đơn giản: thuật toán đi qua tất cả các điểm trên ma trận cường độ gradient và tìm các pixel có giá trị lớn nhất theo các hướng cạnh.

Hãy thử một ví dụ dễ hiểu như sau:



***Hình 2.21 Ví dụ duyệt qua cạnh trên ảnh***


Hộp màu đỏ ở góc trên bên trái đại diện cho một pixel cường độ của ma trận Cường độ Gradient đang được xử lý. Hướng gradient tương ứng được biểu diễn bằng mũi tên màu cam với góc - radian (+/- 180 độ).



***Hình 2.22 Tập trung vào khu vực pixel trong hộp màu đỏ góc trên bên trái***

Hướng gradient là đường chấm màu cam (nằm ngang từ trái sang phải). Mục đích của thuật toán là để kiểm tra xem các pixel trên cùng một hướng có cường độ cao hơn hay thấp hơn các pixel đang được xử lý. Trong ví dụ trên, pixel (i, j) đang được xử lý và các pixel trên cùng một hướng được đánh dấu bằng màu xanh lam (i, j-1) và (i, j + 1). Nếu một trong hai pixel đó có cường độ cao hơn pixel đang được xử lý, thì chỉ có một pixel có cường độ cao hơn được giữ lại. Pixel (i, j-1) có vẻ sáng hơn, vì nó có màu trắng (giá trị 255). Do đó, giá trị cường độ của pixel hiện tại (i, j) được đặt thành 0. Nếu không có pixel nào ở hướng cạnh có giá trị cường độ cao hơn thì giá trị của pixel hiện tại được giữ nguyên.

Bây giờ chúng ta hãy thử xem một ví dụ khác:




***Hình 2.23 Môt ví dụ khác***

Trong trường hợp này, hướng là đường chéo chấm màu cam. Do đó, pixel cường độ cao nhất theo hướng này là pixel (i-1, j + 1).

Tóm gọn lại, mỗi pixel được đánh giá bằng 2 tiêu chí chính (hướng cạnh tính bằng radian và cường độ pixel (từ 0–255). Dựa trên các đầu vào này, các bước non-maximum suppression là:

* Tạo một ma trận được khởi tạo bằng 0 có cùng kích thước của ma trận cường độ gradient ban đầu;
* Xác định hướng của gradient dựa trên giá trị góc từ ma trận góc;
* Kiểm tra xem pixel ở cùng một hướng có cường độ cao hơn pixel hiện đang được xử lý hay không;
* Trả lại hình ảnh được xử lý bằng thuật toán non-maximum suppression.

Kết quả là cùng một hình ảnh với các cạnh mỏng hơn. Tuy nhiên, ta vẫn có thể nhận thấy sự không đồng đều trong cường độ của các cạnh: một số pixel có vẻ sáng hơn những pixel khác và điều này sẽ được khắc phục bằng hai bước cuối cùng.



***Hình 2.24 Hình ảnh cường độ gradient (trái) – Sau khi áp dụng thuật toán non-maximum suppression (phải)***

#### 2.2.3.1. Ngưỡng kép (Double Threshold)


Bước này nhằm mục đích xác định 3 loại pixel: mạnh, yếu và ngoại lai:

* Pixel mạnh là pixel có cường độ cao và trực tiếp góp phần vào sự hình thành cạnh.
* Pixel yếu là pixel có giá trị cường độ không đủ để được coi là mạnh nhưng chưa đủ nhỏ để được coi là ngoại lai.
* Các pixel khác được coi là ngoại lai.

Bây giờ bạn có thể thấy vai trò của ngưỡng kép:

* Ngưỡng cao được sử dụng để xác định các pixel mạnh (cường độ cao hơn ngưỡng cao)
* Ngưỡng thấp được sử dụng để xác định các pixel ngoại lai (cường độ thấp hơn ngưỡng thấp)
* Tất cả các điểm ảnh có cường độ giữa cả hai ngưỡng đều được gắn là yếu. Cơ chế Độ trễ (bước tiếp theo) sẽ giúp ta xác định xem các Pixel yếu sẽ được giữ lại như các pixel mạnh hay bị loại bỏ như pixel ngoại lai.


Kết quả của bước này là một hình ảnh chỉ có 2 giá trị cường độ pixel (mạnh và yếu):




***Hình 2.25 Hình ảnh trước non-maximum suppression (trái) – Kết quả (phải): pixel yếu có màu xám và pixel mạnh có màu trắng***

#### 2.2.3.1. Theo dõi cạnh bằng độ trễ (Edge Tracking by Hysteresis)


Dựa trên kết quả sau khi áp dụng ngưỡng, Hysteresis Tracking chuyển đổi các pixel yếu thành mạnh, khi và chỉ khi có ít nhất một trong các pixel xung quanh pixel đang xét là pixel mạnh, các pixel yếu còn lại bị loại bỏ.



***Hình 2.26 Không có pixel mạnh xung quanh***



***Hình 2.27 Có pixel mạnh ở cạnh***

******

***Hình 2.28 Hình ảnh kết quả cuối cùng sau khi thực hiện phương pháp Canny***

## 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 ĐOẠN 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

