TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

## VIỆN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**-----\*\*\*-----**

## BÁO CÁO MÔN HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN

**ĐỀ TÀI**

**THUẬT TOÁN KMEAN TRONG PHÂN CỤM ẢNH**

### Nhóm sinh viên thực hiện:

1. Nguyễn Viết Vũ-22022632
2. Nguyễn Tông Quân-22022635
3. Nguyễn Xuân Trình-22022558
4. Phạm Đăng Phong-22022614

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trần Hồng Việt

GV. Lương Sơn Bá

## HÀ NỘI, 12/2024

## MỞ ĐẦU

Công nghệ Big Data đã tạo ra một xu hướng mạnh mẽ, hỗ trợ trích xuất thông tin quý giá trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, và xử lý ảnh. Đi kèm với đó, các framework như **Hadoop** cùng mô hình **MapReduce** ngày càng được ứng dụng rộng rãi để xử lý dữ liệu lớn.

Trong bài toán phân cụm dữ liệu, thuật toán **K-Means** đã chứng minh hiệu quả trong việc nhóm các đối tượng có đặc trưng tương đồng. Khi kết hợp với MapReduce, K-Means có thể mở rộng để xử lý các tập dữ liệu ảnh lớn, mang lại giá trị thực tiễn cao.

Từ đó, chúng em đã chọn đề tài: **"Thuật toán K-Means & lập trình MapReduce hóa trong phân cụm ảnh"** để làm báo cáo môn học.

**Báo cáo gồm 5 chương:**

* **Chương 1:** Tổng quan về dữ liệu lớn.
* **Chương 2:** Phân cụm dữ liệu bằng thuật toán K-Means.
* **Chương 3:** MapReduce thuật toán K-Means trong phân cụm ảnh.
* **Chương 4:** Cải tiến thuật toán
* **Chương 5:** Kết luận và hướng phát triển.

MỤC LỤC

[MỞ ĐẦU](#_gjdgxs)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU LỚN](#_30j0zll)

* 1. [Định nghĩa.](#_30j0zll)
  2. [Đặc trưng cơ bản của dữ liệu lớn.](#_1fob9te)
  3. [Tổng quan về Hadoop.](#_1fob9te)

[1.5 Tổng quan về MapReduce.](#_3znysh7)

[CHƯƠNG 2:](#_2et92p0) PHÂN CỤM DỮ LIỆU BẰNG THUẬT TOÁN KMEANS

* 1. Giới thiệu về thuật toán Kmeans
  2. [Triển khai thuật toán phân cụm Kmeans.](#_2et92p0)
  3. [Ví dụ minh họa thuật toán.](#_tyjcwt)

[CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MAPREDUCE KMEANS TRONG PHÂN CỤM ẢNH](#_3dy6vkm)

* 1. [Ý tưởng MapReduce trong phân cụm ảnh.](#_3dy6vkm)
  2. [Lưu đồ của thuật toán Mapreduce Kmeans.](#_3dy6vkm)
  3. Giải pháp MapReduce Kmeans trong phân cụm ảnh
  4. [Demo chương trình cài đặt.](#_4d34og8)

[CHƯƠNG 4:](https://docs.google.com/document/d/14AbJHF-nGuZYVko6xeRQyJWRL351O4eV8t75I7ppa80/edit?fbclid=IwY2xjawG89OZleHRuA2FlbQIxMAABHfHn1RvOtZYnmMqtqFttkzbfgJ-d2BlcQwhpZUnuFhzFe2OEbvH44UIxDQ_aem_lKxWh8Vd372upPmCTg6EIQ#heading=h.2s8eyo1)CẢI TIẾN THUẬT TOÁN

4.1 Cải tiến khởi tạo cluster

4.2 Cải tiến Mapreduce Kmeans

4.3 Thử nghiệm với HOG

4.4 Kết quả và đánh giá

[CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN](#_2s8eyo1)

5.1 Ứng dụng thực tế của thuật toán

5.2 Kết luận

5.3 [Hướng phát triển.](#_17dp8vu)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO](#_17dp8vu)


[NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN](#_3rdcrjn)

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU LỚN

### Định nghĩa.

*Theo wikipedia:* Dữ liệu lớn là thuật ngữ dùng để mô tả các bộ dữ liệu có kích thước hoặc độ phức tạp vượt quá khả năng xử lý của các phương pháp truyền thống.

Theo **Gartner**, dữ liệu lớn bao gồm các nguồn thông tin với ba đặc điểm chính: **khối lượng lớn**, **tốc độ xử lý cao**, và **định dạng đa dạng**. Để khai thác hiệu quả, cần áp dụng các phương pháp mới nhằm hỗ trợ việc ra quyết định, khám phá và tối ưu hóa quy trình.

Dữ liệu lớn có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như giao dịch trực tuyến, mạng xã hội, cảm biến IoT, hoặc các tài liệu, hình ảnh được chia sẻ trên internet.

*Hình 1. Minh họa nguồn gốc của dữ liệu.*


Một số lợi ích nổi bật mà dữ liệu lớn mang lại bao gồm: **cắt giảm chi phí**, **tiết kiệm thời gian**, **tối ưu hóa sản phẩm**, và hỗ trợ con người trong việc đưa ra các quyết định chính xác, hợp lý hơn.

### Đặc trưng cơ bản của dữ liệu lớn.

* + 1. *Khối lượng lớn (Volume)*: Lượng dữ liệu rất lớn và không ngừng tăng lên. Đến năm 2014, khối lượng này đã có thể đạt đến hàng trăm terabyte.
    2. *Tốc độ (Velocity)*: Dữ liệu được tạo ra và truyền tải với tốc độ cao, đòi hỏi hệ thống phải xử lý gần như theo thời gian thực.
    3. Đa dạng (Variety): Hơn 80% dữ liệu ngày nay là phi cấu trúc, bao gồm tài liệu, blog, hình ảnh, video, và các dạng thông tin khác.
    4. Độ tin cậy/chính xác(Veracity): Việc loại bỏ dữ liệu không chính xác, nhiễu loạn, và đảm bảo tính chính xác trong phân tích là một thách thức quan trọng của dữ liệu lớn.
    5. Giá trị(Value): Giá trị mà dữ liệu mang lại phụ thuộc vào khả năng khai thác thông tin và ứng dụng chúng vào thực tế, góp phần gia tăng hiệu quả kinh doanh hoặc cải thiện các quyết định chiến lược.

### Tổng quan về Hadoop.


**Apache Hadoop** là một nền tảng phần mềm mã nguồn mở, được thiết kế để hỗ trợ phát triển và triển khai các ứng dụng xử lý dữ liệu phân tán trên các cụm máy tính sử dụng phần cứng phổ thông.

*Hình 2: Logo của Hadoop*

Hadoop bao gồm nhiều thành phần quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là:

* **HDFS (Hadoop Distributed File System):** Hệ thống file phân tán cho phép lưu trữ dữ liệu trên nhiều node khác nhau, đảm bảo tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi cao.
* **MapReduce:** Mô hình lập trình hỗ trợ xử lý dữ liệu bằng cách chia nhỏ công việc thành các phần và chạy song song trên các node trong cụm.

Ngoài ra, Hadoop còn tích hợp các công cụ khác như HBase, Hive, Pig, và Chunka, giúp mở rộng khả năng xử lý dữ liệu theo nhiều cách khác nhau.



*Hình 3. Thành phần của Hadoop*

Hadoop được thiết kế để hiện thực hóa mô hình Map/Reduce, trong đó:

* Dữ liệu được phân chia thành các phân đoạn nhỏ và xử lý song song trên các node.
* HDFS hỗ trợ lưu trữ dữ liệu với cơ chế phân tán, đồng thời tự động quản lý và khắc phục lỗi phần cứng hoặc sự cố trong cụm.

Tóm lại, Hadoop là một framework mạnh mẽ, được viết bằng Java, giúp xử lý hiệu quả các bài toán liên quan đến dữ liệu lớn bằng cách tận dụng sức mạnh của hệ thống phân tán.

### Tổng quan về Hadoop.

**Định nghĩa:**

Theo Google, **MapReduce** là một mô hình lập trình được thiết kế để xử lý tính toán song song và phân tán trên các hệ thống phân tán.


Quy trình xử lý của MapReduce gồm hai bước chính:

1. **Phân rã công việc:** Nhiệm vụ chính được chia thành các công việc nhỏ hơn, sau đó phân phối đến các máy tính trong hệ thống để xử lý song song.
2. **Thu thập kết quả:** Tập hợp kết quả từ các công việc nhỏ, tổng hợp lại để tạo ra kết quả cuối cùng.

**Ứng dụng của MapReduce:**

* Xử lý các tập dữ liệu có kích thước lớn.
* Thích hợp cho các bài toán cần phân tích, xử lý dữ liệu với thời gian xử lý đáng kể (có thể kéo dài từ vài phút đến vài giờ).

Thực thi mô hình MapReduce:



*Hình 4. Thực thi mô hình Mapreduce*

**Hàm Map:**

* Tiếp nhận từng phần dữ liệu đầu vào (input split).
* Thực hiện rút trích thông tin cần thiết từ các phần tử, ví dụ như lọc hoặc trích xuất dữ liệu.
* Kết quả là các cặp giá trị trung gian dạng *(key, value)*.

**Hàm Reduce:**

* Tổng hợp các cặp giá trị trung gian từ hàm Map.
* Thực hiện tính toán và tạo ra kết quả đầu ra cuối cùng.

Mô hình MapReduce đảm bảo rằng công việc được xử lý song song và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên trong hệ thống phân tán, từ đó cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng.

# CHƯƠNG 2: PHÂN CỤM DỮ LIỆU BẰNG THUẬT TOÁN KMEANS

### Giới thiệu thuật toán Kmeans.

**Giới thiệu:**

Thuật toán **K-Means** được sử dụng phổ biến trong bài toán phân cụm (Clustering). Đây là một thuật toán học không giám sát, có mục tiêu nhóm dữ liệu thành k cụm dựa trên sự tương đồng giữa các điểm dữ liệu. K-Means hoạt động tốt với các thuộc tính dạng số và có khả năng mở rộng với dữ liệu lớn.

**Ý tưởng:**Phân cụm dữ liệu bằng cách:

1. Gán mỗi điểm dữ liệu vào một cụm sao cho khoảng cách đến tâm cụm (centroid) là ngắn nhất.
2. Cập nhật lại tâm cụm dựa trên trung bình của các điểm dữ liệu trong cụm.
3. Lặp lại các bước trên cho đến khi các tâm cụm không còn thay đổi đáng kể hoặc đạt ngưỡng hội tụ.

### Triển khai thuật toán phân cụm Kmeans.

**Khởi tạo:**

* Chọn ngẫu nhiên k điểm dữ liệu từ tập làm tâm cụm ban đầu

**Phân cụm:**

* Gán mỗi điểm dữ liệu vào cụm j dựa trên khoảng cách nhỏ nhất giữa ​ và tâm cụm ​:   
     
  Trong đó:
  + là khoảng cách giữa điểm ​ và tâm cụm ​ (thường sử dụng khoảng cách Euclid):  
       
    Với ​ lần lượt là giá trị của điểm ​ và tâm cụm ​ trên chiều l.

**Cập nhật tâm cụm:**

* Sau khi gán tất cả các điểm vào cụm, cập nhật tâm cụm cj bằng trung bình cộng của tất cả các điểm trong cụm đó:   
     
  Trong đó:
  + ​ là tập hợp các điểm thuộc cụm j.
  + || là số lượng điểm trong cụm j.

**Hàm mục tiêu (hội tụ):**

* Thuật toán hội tụ khi hàm mục tiêu (tổng bình phương khoảng cách từ các điểm đến tâm cụm tương ứng) không thay đổi đáng kể:   
     
  Trong đó:
  + là bình phương khoảng cách Euclid.

### Ví dụ minh họa thuật toán.

* Cho tập dữ liệu:
* Khởi tạo ngẫu nhiên c1=(2,3),c2=(6,7)
* Phân cụm dựa trên khoảng cách Euclid. Ví dụ, khoảng cách giữa (3,3) và c1=(2,3):
* Cập nhật lại tâm cụm:  
  Nếu cụm S1={(2,3),(3,3)}, thì:

**Ưu điểm và hạn chế của K-Means:**

* **Ưu điểm:**
  + Đơn giản, dễ triển khai.
  + Thời gian tính toán nhanh với tập dữ liệu lớn.
* **Hạn chế:**
  + Kết quả phụ thuộc vào khởi tạo tâm cụm ban đầu.
  + Khó phân cụm tốt nếu dữ liệu không có ranh giới rõ ràng hoặc phân cụm không đều.

**Ứng dụng:**

Thuật toán K-Means được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, như đồ họa, y tế, nhận diện đối tượng, phân tích khách hàng, và phân tích dữ liệu lớn,...

# CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG MAPREDUCE KMEANS TRONG PHÂN CỤM HÌNH ẢNH

### Ý tưởng MapReduce Kmeans trong phân cụm ảnh


**Nhiệm vụ:** Phân cụm từng điểm ảnh của một bức ảnh dựa trên dải màu RGB

* Sử dụng thuật toán Kmean clustering để nhóm các pixel có đặc điểm giống nhau thành các vùng, từ đó:
  + Nén ảnh
  + Phân đoạn ảnh
  + Nhận diện các vùng đặc trưng trong ảnh


### Ý tưởng:

* Chuyển đổi ảnh thành tập hợp điểm:
  + Mỗi pixel ảnh được biểu diễn dưới dạng một vector 3 chiều
* Khởi tạo tâm cụm:
  + Tâm cụm ban đầu được khởi tạo ngẫu nhiên bằng thuật toán Kmeans++
* Thực hiện MapReduce:
  + Mapper: tính khoảng cách từ từng điểm đến tất cả các tâm cụm và gán điểm đó vào cụm gần nhất
  + Reduce: tập hợp các điểm thuộc mỗi cụm, tính trung bình để cập nhật tâm cụm mới
* Lặp lại quá trình:
  + Quy trình MapReduce được lặp lại nhiều lần cho đến khi các tâm cụm hội tụ (không thay đổi hoặc thay đổi nhỏ hơn ngưỡng cho phép)

### Lưu đồ của thuật toán MapReduce Kmeans



*Hình 5. Lưu đồ thuật toán Mapreduce Kmeans*



*Hình 6. Ví dụ về cách thuật toán vận hành*

### Giải pháp MapReduce Kmeans trong phân cụm ảnh

***Dữ liệu đầu vào****: Dữ liệu đầu vào là 2 file .txt, 1 file là file lưu tất cả các điểm màu trong ảnh dưới dạng các vector giá trị RGB, file còn lại chứa các cụm được lấy ngẫu nhiên từ các điểm trong file ban đầu.*

### Triển khai:

1. **Biểu diễn Dữ liệu**:
   * Dữ liệu sẽ được biểu diễn dưới dạng danh sách các hàng, trong đó mỗi hàng là một vector giá trị RGB, đại diện cho một điểm ảnh.
2. **Lưu trữ phân tán dữ liệu**:
   * Dữ liệu đầu vào sẽ được chia thành các phần nhỏ (split) và phân phối tới các máy tính trong hệ thống để thực hiện song song việc xử lý.
3. **Xử lý trên từng máy tính trong mỗi vòng lặp**:
   * Trên mỗi máy tính, trong mỗi vòng lặp của thuật toán K-means, sẽ thực hiện các bước sau:
     + **Map**: Mỗi máy tính đọc một dòng dữ liệu (từng điểm RGB) và gán điểm đó vào cluster gần nhất bằng cách tính toán khoảng cách giữa điểm đó và các centroid (tâm cụm) hiện tại.
     + **Combiner**: Các kết quả map từ các máy tính sẽ được cộng gộp lại (combine) để giảm tải cho quá trình shuffle and sort.
     + **Shuffle and Sort**: Quá trình shuffle sẽ sắp xếp các kết quả theo key (tên cụm) và chuyển các điểm về đúng cluster của nó.
     + **Reduce**: Trong bước reduce, sẽ tính toán lại centroid của từng cluster bằng cách tính giá trị trung bình của các điểm trong mỗi cluster. Sau đó, cập nhật centroid của từng cụm và kiểm tra xem thuật toán có hội tụ hay chưa (tức là centroid không thay đổi quá nhiều).
4. **Quá trình lặp lại**:
   * Các bước Map, Combiner, Shuffle and Sort, Reduce sẽ được lặp lại cho đến khi các centroid hội tụ (nghĩa là sự thay đổi của các centroid giữa các vòng lặp liên tiếp là nhỏ hơn một ngưỡng xác định).
5. **Đầu ra**:
   * Sau khi thuật toán K-means hội tụ, kết quả đầu ra sẽ là các centroid của từng cụm cùng với các điểm ảnh được gán vào các cụm tương ứng. Dữ liệu đầu ra này sẽ được lưu trữ dưới dạng các cặp key/value, trong đó key là số ID của cụm, còn value là vector biểu diễn cụm đó.

### Mô hình cơ bản của MapReduce K-means trong phân cụm ảnh:


* **Map**:
  + Đầu vào: Cặp (keyIn, valIn), trong đó:
    - **keyIn**: Là giá trị byte offset của dòng trong dữ liệu đầu vào.
    - **valIn**: Là giá trị của điểm ảnh (RGB).
  + Xử lý: Dữ liệu được gán vào cluster gần nhất bằng cách tính khoảng cách giữa điểm RGB và các centroid hiện tại.
  + Đầu ra: Cặp (keyOut, valOut), trong đó:
    - **keyOut**: Là label và point của cluster mà điểm RGB thuộc về.
    - **valOut**: Là giá trị điểm RGB.
* **Combiner**:
  + Đầu vào: Cặp (keyOut, list(valOut)), trong đó:
    - **keyOut**: Là label và point của cluster.
    - **list(valOut)**: Danh sách các điểm RGB thuộc cluster đó.
  + Xử lý: Gộp và tính tổng point theo label của cluster.
  + Đầu ra: (keyOut(label, sum(point), sum(valOut).
* **Shuffle and Sort**:
  + Quá trình shuffle sẽ sắp xếp các kết quả theo key (label của các cluster) và phân phối các điểm về đúng cluster.
* **Reduce**:
  + Đầu vào: Cặp (keyOut, sum(valOut)).
  + Xử lý: Tính toán centroid mới cho từng cluster bằng cách tính giá trị trung bình của các điểm trong cluster đó.
  + Đầu ra: Cặp (keyFinal, valFinal), trong đó:
    - **keyFinal**: label của cluster.
    - **valFinal**: Centroid (tâm cụm) mới.


### Cập nhật và hội tụ:

Sau mỗi vòng lặp, các centroid mới được tính toán lại. Quá trình này sẽ tiếp tục cho đến khi các centroid không thay đổi nhiều giữa các vòng lặp (đạt hội tụ) hoặc số vòng lặp đạt đến tối đa, khi đó thuật toán K-means kết thúc.

### 3.4 Demo chương trình cài đặt.


#### *Demo cài đặt hadoop thành công*.

****



* + 1. ***Demo Chương trình demo.***


1. Cấu trúc thư mục của project:



1. Trước tiên ta chạy file data\_prep.py trên ảnh đầu vào để có được file points.txt và clusters.txt:




1. Thu được file đầu vào points.txt và clusters.txt với định dạng:




Đây là file clusters được khởi tạo với 20 tâm cụm.

(4) Chạy Mapreduce Kmeans với clusters.txt và points.txt để phân cụm lại:



Sau khi chạy ta được 20 clusters mới:



(5) Chạy file visualize\_results.py để tạo ra ảnh mới với 20 cụm màu:



*Hình ảnh gốc và hình ảnh sau khi được phân cụm*


## CHƯƠNG 4: CẢI TIẾN THUẬT TOÁN

### Cải tiến hàm khoảng cách:

* Với việc sử dụng khoảng cách cũ Euclidean Distance nó sẽ có một số hạn chế:
  + Nếu cụm màu không tách biệt rõ, các màu sắc có thể không được nhóm một cách tối ưu
  + Thời gian tính toán có thể được kéo dài


=> Từ đó đòi hỏi việc phải tìm một hàm khoảng cách mới phù hợp

* Hàm khoảng cách Cosine Distance được lựa chọn:
  + Giảm nhiễu nếu dữ liệu có độ chênh lệch lớn về không gian
  + Cụm màu có thể được phân biệt rõ ràng hơn nếu các ảnh có nhiều màu gần nhau
  + Phù hợp với hình ảnh có kiểu dáng như(phân biệt mắt, mũi,...)
* Triển khai:
  + Lấy dữ liệu đặc trưng: mỗi điểm ảnh được biểu diễn dưới dạng 1 vector đặc trưng
  + Kiểm tra kích thước vector: đảm bảo 2 vector tính toán có cùng chiều dài
  + Tính tích vô hướng giữa 2 vector
  + Tính khoảng cách cosine
  + Sau khi tính phân nhóm các điểm ảnh, tính toán giá trị kì vọng để cập nhật các tâm cụm
  1. **Cải tiến thuật toán phân cụm Kmeans++:**
* Các tâm cụm hiện tại được khởi tạo ngẫu nhiên:
  + Dẫn đến hội tụ chậm hoặc kém hiệu quả
  + Các tâm cụ có thể bị lệch do tâm cụm ban đầu không phản ánh đúng phân phối của dữ liệu
* Cải thiện tâm cụm bằng thuật toán Kmeans++:
  + Số vòng lặp để hội tụ giảm dẫn đến hội tụ nhanh hơn
  + Việc khởi tạo bằng Kmeans++ các cụm sẽ đồng đều hơn, phản ánh rõ cấu trúc của dữ liệu
* Triển khai:
  + Một tâm cụm được chọn ngẫu nhiên trong tập khởi tạo
  + Tính khoảng cách đến centroid đã chọn
  + Chọn centroid tiếp theo: việc chọn này không ngẫu nhiên, mà có xác suất tỷ lệ bình phương khoảng cách từ điểm ảnh đến centroid gần nhất
  + Lặp lại bước 2 và bước 3 đến khi đủ số lượng centroid
  + Khi số lượng centroid đã đủ phân nhóm các điểm ảnh và cụm dựa trên khoảng cách gần nhất đến các centroid
  1. **Thử nghiệm với HOG:**
* Đặc trưng HOG thường được dùng để biểu diễn các đường viền và cạnh trong ảnh, giúp mô tả hình dạng vật thể.
* việc sử dụng HOG có thể giúp giảm kích thước ảnh và giúp giảm độ phức tạp tính toán.



*10 tâm cụm được lấy khi sử dụng HOG*

* 1. **Kết quả và đánh giá:**

****

* Qua kết quả ta thấy việc sử dụng đặc trưng HOG mang lại nhiều cải thiện đáng kể trong việc xử lý và phân cụm ảnh. HOG giúp biểu diễn các đặc điểm quan trọng như biên và cạnh trong ảnh, thay vì dựa vào giá trị màu sắc như trong phương pháp truyền thống. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích trong việc phân cụm các hình ảnh phức tạp, có nhiều điểm nhiễu màu hoặc màu giữa nền và vật thể có độ tương tự cao.
* Ngoài ra, việc giảm kích thước đặc trưng của dữ liệu thông qua HOG không chỉ giúp giảm tải bộ nhớ mà còn tăng hiệu quả tính toán. Đặc trưng này giữ lại các thông tin quan trọng về cấu trúc của ảnh, giúp cải thiện độ chính xác của thuật toán phân cụm.

=> Nhìn chung, việc tích hợp HOG vào quy trình phân cụm giúp giải quyết một số trường hợp ảnh có nhiều điểm màu nhiễu hoặc có ít đặc trưng màu, tạo điều kiện cho thuật toán hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt trong các bài toán yêu cầu mô tả hình dạng và cấu trúc tổng thể của đối tượng trong ảnh.

## CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

**5.1 Ứng dụng thực tế của thuật toán:**

**Phân loại và phân cụm ảnh trong phân tích dữ liệu**

* Phân tích ảnh y tế: Ví dụ, trong y tế, các bức ảnh chụp X-quang, MRI hoặc CT có thể được phân cụm để phát hiện các vùng bất thường hoặc phân loại các loại bệnh. K-means MapReduce giúp phân tích hàng triệu bức ảnh y tế trên một hệ thống phân tán mà không gặp phải vấn đề về bộ nhớ.
* Nhận dạng đối tượng: K-means có thể được sử dụng để phân cụm các đối tượng trong ảnh, giúp nhận dạng các nhóm đối tượng tương tự. MapReduce giúp xử lý hiệu quả các tập dữ liệu ảnh lớn, chẳng hạn như trong phân tích dữ liệu ảnh vệ tinh hoặc ảnh từ camera giám sát.

**Tìm kiếm ảnh và tổ chức thư viện ảnh**

* Tổ chức thư viện ảnh: Khi người dùng có một bộ sưu tập ảnh lớn, K-means có thể được dùng để phân loại các ảnh thành các nhóm có nội dung tương tự, ví dụ như ảnh của các địa điểm, sự kiện, hoặc các đối tượng cụ thể. Công nghệ MapReduce giúp triển khai quá trình phân cụm trên bộ sưu tập ảnh lớn.
* Tìm kiếm ảnh theo nội dung (Content-Based Image Retrieval - CBIR): Khi tìm kiếm ảnh tương tự từ một bộ sưu tập lớn, K-means MapReduce có thể giúp phân cụm các ảnh có đặc điểm tương đồng về màu sắc, kết cấu, hoặc hình dạng, từ đó giúp việc tìm kiếm ảnh nhanh chóng và chính xác hơn.

#### Phân tích và tối ưu hóa ảnh trong ứng dụng trực tuyến

* Chẩn đoán hình ảnh: Các ứng dụng trong lĩnh vực học máy và AI (chẳng hạn trong các hệ thống nhận diện hình ảnh) có thể sử dụng K-means MapReduce để phân cụm các đối tượng trong ảnh, giúp cải thiện độ chính xác của mô hình nhận diện.
* Phân tích ảnh từ mạng xã hội: Trên các nền tảng như Facebook, Instagram, K-means MapReduce có thể giúp phân loại và nhóm ảnh của người dùng theo các chủ đề hoặc các yếu tố tương tự, tạo ra trải nghiệm tìm kiếm và gợi ý ảnh tốt hơn.

#### Phân tích ảnh vệ tinh và địa lý

* Phân tích ảnh vệ tinh: K-means MapReduce có thể được sử dụng trong các ứng dụng phân tích ảnh vệ tinh, giúp phân cụm các khu vực có đặc điểm tương đồng (ví dụ, đất nông nghiệp, khu đô thị, rừng,…) trên ảnh vệ tinh. Các hệ thống phân tán sẽ giúp xử lý dữ liệu vệ tinh quy mô lớn, giúp nâng cao độ chính xác của các dự báo hoặc phân tích địa lý.

**5.2 Kết luận**

**5.3 Hướng phát triển**

**Kết hợp học sâu (Deep Learning) trong phân cụm ảnh:** Kết hợp K-means và MapReduce với các phương pháp học sâu để cải thiện chất lượng phân cụm, đặc biệt trong các bài toán phân cụm ảnh phức tạp, như phân cụm ảnh trong các không gian đặc trưng cao.

**Phân cụm ảnh dựa trên đặc trưng học được (feature learning)**: Các nghiên cứu có thể tích hợp K-means với các kỹ thuật học đặc trưng để tự động học các đặc trưng từ ảnh, thay vì dựa vào các đặc trưng truyền thống, từ đó cải thiện chất lượng phân cụm.

**Phân tích ảnh trong thời gian thực**: Các ứng dụng như giám sát video trực tuyến hoặc phân tích ảnh trong các hệ thống giao thông thông minh cần xử lý ảnh thời gian thực. Hướng nghiên cứu có thể tập trung vào việc phát triển các kỹ thuật phân cụm hiệu quả, dễ mở rộng và có thể hoạt động trong môi trường phân tán, cho phép xử lý hàng triệu video và hình ảnh mỗi giây.

**Phân tích ảnh không gian (geospatial analysis)**: Với sự phát triển của các hệ thống GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý), K-means MapReduce có thể được sử dụng để phân tích và phân loại các loại dữ liệu ảnh vệ tinh quy mô lớn, chẳng hạn như theo dõi sự thay đổi đất đai hoặc phân tích môi trường.

### 

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. https://github.com/markomih/kmeans\_mapreduce/tree/master
2. http://vap.ac.vn/Portals/0/TuyenTap/2021/12/22/1ecec417207345d595e011cb434f7fe8/1\_FAIR2021\_paper\_25.pdf
3. https://github.com/free-dino/KMeans-Mapreduce-for-Image-Segmentation <https://www.slideshare.net/A13Superman/hadoop-h-thng-tnh-ton-v-x-l-d-liu-ln>
4. <https://hadoop.apache.org/docs/r1.2.1/mapred_tutorial.html>
5. [https://www.geeksforgeeks.org/hashmap-class-methods-java-examples-set-1-put-get-i](https://www.geeksforgeeks.org/hashmap-class-methods-java-examples-set-1-put-get-isempty-size/) [sempty-size/](https://www.geeksforgeeks.org/hashmap-class-methods-java-examples-set-1-put-get-isempty-size/)
6. <https://www.academia.edu/11449110/Luan_Van_Hadoop_Final>
7. <https://pdfs.semanticscholar.org/a77d/d6aad21d0c75a3a1cf0c7a21cbc0378cf865.pdf>

## NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

| **Họ và tên** | **Công việc** |
| --- | --- |
| Nguyễn Viết Vũ | **+** Tìm hiểu tổng quan về map reduce. |

|  | + Tìm hiểu bài toán phân cụm ảnh, chạy thử code  + Phân tích bài toán và phân chia công việc cho các thành viên  + Theo dõi tiến độ  + Tổng hợp kết quả và sửa đổi  + Làm báo cáo  + Tạo slide |
| --- | --- |
| Nguyễn Tông Quân | **+** Tìm hiểu tổng quan về hadoop.  + Thực hiện tìm hiểu và cải tiến hiệu suất, tốc độ của các thuật toán  + Thay đổi hàm khoảng cách, sửa đổi thuật toán phân cụm Kmeans++  + Làm báo cáo. |
| Nguyễn Xuân Trình | + Tìm hiểu về giải thuật Kmeans.  + Sửa đổi một số lỗi còn tồn tại  + Ví dụ minh họa cho thuật toán ID3.  + Vẽ lưu đồ thuật toán phân cụm Kmeans  + Cài đặt chương trình demo.  + Làm báo cáo |
| Phạm Đăng Phong | **+** Tìm hiểu tổng quan, đặc trưng, ứng dụng của big data.  + Tìm hiểu về bước tiền xử lý dữ liệu  + Chuyển dữ liệu ảnh RGB sang CMYK và HOG để thử nghiệm  + Làm báo cáo |