**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN**

**KHOA THƯ VIỆN THÔNG TIN HỌC**

---------------🙦 🕮 🙤---------------

**ĐỒ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN**

**MÔN: LƯU TRỮ VÀ KHAI THÁC DỮ LIỆU**

**PHÂN LOẠI CHỮ VIẾT TAY TIẾNG VIỆT CÓ DẤU**

|  |  |
| --- | --- |
| Giảng viên: | Ths. Nguyễn Tấn Công |
| Lớp: | Lớp B – QLTT K22 |
| Nhóm sinh viên thực hiện: | 1. Nguyễn Mai Xuân Linh  2. Lê Trọng Phúc An  3. Phan Văn Hậu |
| Khóa: | 2022-2026 |

*Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 1 năm 2025*

MỤC LỤC

[BẢNG MÔ TẢ CÁC THUẬT NGỮ 3](#_Toc187852541)

[DANH MỤC CÁC HÌNH 4](#_Toc187852542)

[DANH MỤC BẢNG 5](#_Toc187852543)

[TÓM TẮT TIỂU LUẬN ĐỒ ÁN 6](#_Toc187852544)

[Chương 1. Tổng quan 6](#_Toc187852545)

[1. Tổng quan về đề tài 6](#_Toc187852546)

[2. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu 7](#_Toc187852547)

[3. Mô tả bài toán 7](#_Toc187852548)

[Chương 2. Cơ sở lý thuyết 7](#_Toc187852549)

[1. Tổng quan về Machine Learning 9](#_Toc187852550)

[2. Thuật toán 13](#_Toc187852551)

[2.1. Logistic Regression 13](#_Toc187852552)

[2.2. Support Vector Machine (SVM) 16](#_Toc187852553)

[2.3. Multi-Layer Perceptron (MLP) 24](#_Toc187852554)

[3. Phương pháp Histogram of Oriented Gradients (HOG) 35](#_Toc187852555)

[3.1. Khái niệm 35](#_Toc187852556)

[3.2. Nguyên lý hoạt động 35](#_Toc187852557)

[3.3. Các bước thực thi quy trình trích xuất đặc trưng HOG 36](#_Toc187852558)

[3.4. Ví dụ giải tay 42](#_Toc187852559)

[Chương 3. Xây dựng bộ dữ liệu 49](#_Toc187852560)

[1. Cách thu thập dữ liệu (Preprocess\_data\_to\_test) 50](#_Toc187852561)

[2. Phân chia dữ liệu (Preprocess\_and\_split\_data.ipynb) 53](#_Toc187852562)

[Chương 4. Xử lý dữ liệu và áp dụng các phương pháp trích xuất trưng 54](#_Toc187852563)

[1. Tiền xử lý dữ liệu (Preproces\_and\_split\_data) 55](#_Toc187852564)

[2. Áp dụng kỹ thuật HOG để trích xuất đặc trưng (Take\_Features\_by\_HOG) 56](#_Toc187852565)

[Chương 5. Cài đặt và tinh chỉnh tham số 62](#_Toc187852566)

[1. Thực nghiệm trên Logistic Regression 62](#_Toc187852567)

[2. Thực nghiệm trên Support vector machine (SVM) 63](#_Toc187852568)

[3. Thực nghiệm trên Multi layer Perceptron (MLPClassifier) 64](#_Toc187852569)

[Chương 6. Training và đánh giá kết quả 64](#_Toc187852570)

[1. Kết quả với HOG 65](#_Toc187852571)

[2. Nhận xét chung 66](#_Toc187852572)

[Chương 7. Ứng dụng và cải thiện 67](#_Toc187852573)

[1. Ứng dụng 67](#_Toc187852574)

[2. Hướng cải thiện 68](#_Toc187852575)

[Danh mục tài liệu tham khảo 69](#_Toc187852576)

[SOURCE 69](#_Toc187852577)

# BẢNG MÔ TẢ CÁC THUẬT NGỮ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Thuật ngữ tiếng Anh | Thuật ngữ tiếng Việt |
| 1 | Accuracy | Độ chính xác |
| 2 | Activation Function | Hàm kích hoạt |
| 3 | CNN (Convolutional Neural Network) | Mạng nơ-ron tích chập |
| 4 | Confusion Matrix | Ma trận nhầm lẫn |
| 5 | Cross-Entropy Loss | Hàm mất mát Entropy chéo |
| 6 | Deep Neural Network | Mạng nơ-ron sâu |
| 7 | F1-Score | Điểm F1 |
| 8 | Feature Descriptor | Mô tả đặc trưng |
| 9 | Feature Extraction | Trích xuất đặc trưng |
| 10 | Feature Vector | Vector đặc trưng |
| 11 | Feed-forward Neural Network | Mạng nơ-ron truyền thẳng |
| 12 | Gamma | Tham số Gamma |
| 13 | Gradient | Độ dốc |
| 14 | Gradient Descent | Hạ Gradient |
| 15 | Gradient Magnitude | Độ lớn Gradient |
| 16 | Gradient Orientation | Phương Gradient |
| 17 | HOG Descriptor | Bộ mô tả HOG |
| 18 | Histogram | Biểu đồ tần suất |
| 19 | Histogram of Oriented Gradients (HOG) | Phương pháp mô tả đặc trưng |
| 20 | Hyperplane | Siêu phẳng |
| 21 | Kernel | Nhân |
| 22 | L2 Norm | Chuẩn L2 |
| 23 | Label Encoding | Mã hóa nhãn |
| 24 | Linear Interpolation | Nội suy tuyến tính |
| 25 | Logistic Regression | Hồi quy Logistic |
| 26 | Loss Function | Hàm mất mát |
| 27 | Machine Learning (ML) | Học máy |
| 28 | Margin | Lề |
| 29 | Multi-Layer Perceptron (MLP) | Mạng nơ-ron nhiều lớp |
| 30 | Normalization | Chuẩn hóa |
| 31 | One-hot Encoding | Mã hóa One-hot |
| 32 | Outliers | Giá trị ngoại lai |
| 33 | Overfitting | Quá khớp |
| 34 | Precision | Độ chính xác dự đoán đúng |
| 35 | Preprocessing | Tiền xử lý dữ liệu |
| 36 | RBF Kernel | Nhân hàm cơ sở xuyên tâm |
| 37 | Recall | Độ nhạy |
| 38 | ReLU (Rectified Linear Unit) | Hàm ReLU |
| 39 | Regularization | Điều chuẩn |
| 40 | Sigmoid Function | Hàm Sigmoid |
| 41 | Soft Margin | Biên mềm |
| 42 | Softmax Function | Hàm Softmax |
| 43 | Sobel Filter | Bộ lọc Sobel |
| 44 | Standardization | Tiêu chuẩn hóa |
| 45 | Step Size | Kích thước bước |
| 46 | Supervised Learning | Học máy có giám sát |
| 47 | Support Vector Machine (SVM) | Máy vector hỗ trợ |
| 48 | Tanh Function | Hàm Tanh |
| 49 | Test Set | Tập kiểm tra |
| 50 | Training Set | Tập huấn luyện |
| 51 | Validation Set | Tập kiểm định |

# DANH MỤC CÁC HÌNH

[Hình 1. Mô phỏng bài toán 6](#_Toc187851103)

[Hình 2. Mối quan hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning. 9](#_Toc187851104)

[Hình 3.Học máy có giám sát (Supervised Learning) 10](#_Toc187851105)

[Hình 4. Lý thuyết hoạt động của ML 11](#_Toc187851106)

[Hình 5. Đồ thị biểu diễn kết quả ví vụ giải tay Logistic Regression 15](#_Toc187851107)

[Hình 6. Bài toán đối ngẫu Lagrange bằng CVXOPT 18](#_Toc187851108)

[Hình 7. Đồ thị kết quả bài toán SVM 21](#_Toc187851109)

[Hình 8.Phân tích bài toán SVM 22](#_Toc187851110)

[Hình 9.Các điểm gần mặt phân cách nhất của hai classes được khoanh tròn 23](#_Toc187851111)

[Hình 10.Hàm sigmoid (trái) và tanh (phải) 24](#_Toc187851112)

[Hình 11. Hàm ReLU và tốc độ hội tụ khi so sánh với hàm tanh. 24](#_Toc187851113)

[Hình 12.MLP với hai hidden layers (các biases đã bị ẩn). 25](#_Toc187851114)

[Hình 13.Các ký hiệu sử dụng trong MLP. 26](#_Toc187851115)

[Hình 14. Tập dữ liệu 3 lớp theo hình xoắn ốc 28](#_Toc187851116)

[Hình 15.Kết quả hiển thị 3 vùng màu khác nhau cho 3 classes 31](#_Toc187851117)

[Hình 16.Kết quả với số lượng units trong hidden layer là khác nhau. 32](#_Toc187851118)

[Hình 17. Mạng MLP gaiir quyết bài toán XOR 33](#_Toc187851119)

[Hình 18. Kết quả bài toán XOR 34](#_Toc187851120)

[Hình 19. Kết quả quy trình trích xuất đặc trưng của HOG 40](#_Toc187851121)

[Hình 20.Mapping độ lớn gradients với các bins 44](#_Toc187851122)

[Hình 21.Biểu đồ Histogram of Gradient gồm 9 bins tương ứng với một ô vuông trong lưới ô vuông. 46](#_Toc187851123)

[Hình 22. Mẫu dữ liệu đã được thu thập 50](#_Toc187851124)

[Hình 23.Phiếu mẫu để thu thập dữ liệu 50](#_Toc187851125)

[Hình 24. PieChart 53](#_Toc187851126)

# DANH MỤC BẢNG

[Bảng 1. Kết quả ví dụ LR 15](#_Toc187851175)

# TÓM TẮT TIỂU LUẬN ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung vào bài toán phân loại chữ viết tay tiếng Việt có dấu – một vấn đề quan trọng nhưng chưa được khai thác sâu trong lĩnh vực nhận dạng ký tự. Hệ thống sử dụng các kỹ thuật trích xuất đặc trưng Histogram of Oriented Gradients (HOG) và áp dụng các mô hình học máy gồm Logistic Regression, Support Vector Machine (SVM), và Multi-Layer Perceptron (MLP)

Nội dung tiểu luận bao gồm 7 chương:

**Chương I. Tổng quan**

**Chương II. Cơ sở lý thuyết**

**Chương III. Xây dựng bộ dữ liệu**

**Chương IV. Xử lý dữ liệu và áp dụng các phương pháp trích xuất trưng**

**Chương V. Cài đặt và tinh chỉnh tham số**

**Chương VI. Training và đánh giá kết quả**

**Chương VII. Ứng dụng và cải thiện**

# Chương 1. Tổng quan

|  |  |
| --- | --- |
|  | ✍️ Nội dung chương này sẽ trình bày tổng quan về bài toán nhận dạng chữ viết tay, bao gồm thực trạng nghiên cứu hiện nay, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, cùng mô tả chi tiết bài toán được thực hiện |

## 1. Tổng quan về đề tài

Đến thời điểm này, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, bài toán nhận dạng chữ viết tay vẫn còn là vấn đề thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu. Từ những năm 1990 đến nay, các hệ thống nhận dạng thời gian thực được xây dựng và phát triển trên cơ sở các phương pháp luận phân lớp trong lĩnh vực học máy kết hợp với các kỹ thuật xử lý ảnh một cách hiệu quả. Một số phương pháp học máy tiên tiến như mạng nơ ron, mô hình Markov ẩn, SVM,... đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước áp dụng để phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực nhận dạng chữ.

Bài toán nhận diện chữ cái viết tay mang lại một lợi ích rất lớn trong các hoạt động thường ngày. Nhưng trước khi giải quyết được bài toán lớn đó thì phải giải quyết được một bài toán nhỏ khác đó là phân loại chữ cái viết tay. Mặc dù trong nước đã có nhiều kết quả nghiên cứu về nhận dạng chữ viết tay, tuy nhiên các kết quả chủ yếu tập trung vào việc nhận dạng chữ số và chữ cái hệ Latinh, rất ít công trình nghiên cứu đề xuất các giải pháp cho việc nhận dạng chữ viết tay tiếng Việt.

## 2. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu

* Nghiên cứu và phát triển các phương pháp trích chọn đặc trưng nhằm tăng khả năng phân biệt giữa các ký tự tiếng Việt có dấu.
* Đánh giá ảnh hưởng của các đặc trưng này đến hiệu suất phân loại.
* Thử nghiệm hệ thống với các tập dữ liệu thực tế để đánh giá độ chính xác, hiệu suất, và khả năng ứng dụng.

## 3. Mô tả bài toán

* Bài toán này thuộc lớp bài toán phân loại, có tổng cộng 89 lớp đại diện cho 89 chữ cái tiếng Việt viết thường bao gồm cả các dấu phụ (sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng). Đầu vào của bài toán là một tấm ảnh trong đó có chứa đúng một chữ cái tiếng Việt viết thường.
* Đầu ra là kết quả dự đoán chữ cái tương ứng với tấm ảnh đó.



Hình 1. Mô phỏng bài toán

# Chương 2. Cơ sở lý thuyết

|  |  |
| --- | --- |
|  | ✍️ Mục tiêu chính là tạo nền tảng lý thuyết và kỹ thuật cho việc xây dựng và triển khai các mô hình học máy. Tập trung vào Supervised Learning, chương trình bày hai loại bài toán chính: Classification và Regression, cùng các thuật toán như Logistic Regression, SVM, và MLP. Giới thiệu phương pháp HOG để trích xuất đặc trưng hình ảnh, làm nền tảng lý thuyết và kỹ thuật cho việc triển khai mô hình phân loại chữ viết tay tiếng Việt. |


* **Tổng quan về Machine Learning phân loại các nhóm học máy**
  + Gồm 4 nhóm chính: Supervised, Unsupervised, Semi-supervised, và Reinforcement learning.
  + Đồ án thuộc nhóm Supervised Learning, sử dụng dữ liệu đã gán nhãn để huấn luyện mô hình.
* **Thuật toán học máy được sử dụng**
  + Logistic Regression: Mô hình phân loại nhị phân dựa trên hàm sigmoid.
    - Khái niệm: Thuật toán học máy có giám sát, sử dụng hàm logistic để phân loại dữ liệu thành hai hoặc nhiều nhóm.
    - Nguyên lý hoạt động: Tính toán hàm tuyến tính, chuyển đổi qua hàm sigmoid để ước lượng xác suất, phân loại dựa trên xác suất và tối ưu hóa tham số bằng hàm mất mát (Log-Loss).
    - Ví dụ giải tay: Minh họa mối quan hệ giữa thời gian ôn thi và xác suất đậu kỳ thi.
    - Cách thức thực thi:
* Tính hàm tuyến tính từ dữ liệu.
* Chuyển đổi qua hàm sigmoid.
* Phân loại dựa trên ngưỡng xác suất (thường là 0.5).
* Tối ưu tham số bằng thuật toán Gradient Descent.
  + SVM: Tìm siêu phẳng tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu.
    - Khái niệm: Thuật toán học máy có giám sát, tìm siêu phẳng tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu khác nhau.
    - Nguyên lý hoạt động: Tối đa hóa margin, sử dụng kernel để xử lý dữ liệu phi tuyến, và tối ưu hóa thông qua hàm mục tiêu.
    - Cách thức thực thi:
* Thiết lập bài toán tối ưu bằng cách xác định siêu phẳng với margin lớn nhất.
* Sử dụng kernel để xử lý dữ liệu phi tuyến.
* Giải bài toán tối ưu bằng phương pháp Lagrange (dạng đối ngẫu).
* Dự đoán điểm dữ liệu mới dựa trên vị trí so với siêu phẳng.
  + - Ví dụ giải tay: Minh họa việc tìm siêu phẳng phân tách tối ưu và các vector hỗ trợ.
  + MLP: Mạng nơ-ron truyền thẳng với khả năng xử lý dữ liệu phức tạp.
    - Khái niệm: Mạng nơ-ron truyền thẳng gồm các lớp đầu vào, ẩn, và đầu ra.
    - Nguyên lý hoạt động: Thông tin truyền từ input qua các hidden layers với các hàm kích hoạt (ReLU, Sigmoid, Tanh) đến output.
    - Cách thức thực thi:
* Xây dựng cấu trúc mạng với các lớp input, hidden, và output.
* Áp dụng các hàm kích hoạt trong từng lớp.
* Tối ưu mô hình bằng cách giảm thiểu hàm mất mát thông qua thuật toán Backpropagation và Gradient Descent.
  + - Ví dụ giải tay: Giải quyết bài toán XOR và minh họa khả năng phân loại phi tuyến.
  + Phương pháp HOG
    - Khái niệm: Phương pháp trích xuất đặc trưng từ hình ảnh dựa trên gradient và hướng.
    - Nguyên lý hoạt động: Chia hình ảnh thành các ô vuông, tính histogram gradient cho từng ô, chuẩn hóa theo block, và ghép các vector để tạo thành đặc trưng HOG.
    - Cách thức thực thi:
* Tiền xử lý: Chuyển ảnh sang grayscale, chỉnh kích thước.
* Tính gradient bằng bộ lọc Sobel.
* Chia ảnh thành các ô (cells) và tính histogram hướng gradient cho từng ô.
* Chuẩn hóa vector histogram trong các block (gồm 2x2 ô).
* Kết hợp các vector để tạo thành đặc trưng HOG cho toàn bộ ảnh.
  + - Ví dụ giải tay: Minh họa việc tính toán HOG cho hình ảnh và biểu diễn đặc trưng gradient qua histogram.

## 1. Tổng quan về Machine Learning

Những năm gần đây, AI - Artificial Intelligence (Trí Tuệ Nhân Tạo), và cụ thể hơn là Machine Learning (Học Máy hoặc Máy Học) nổi lên như một bằng chứng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (1 - động cơ hơi nước, 2 - năng lượng điện, 3 - công nghệ thông tin). Trí Tuệ Nhân Tạo đang len lỏi vào mọi lĩnh vực trong đời sống mà có thể chúng ta không nhận ra. Xe tự hành của Google và Tesla, hệ thống tự tag khuôn mặt trong ảnh của Facebook, trợ lý ảo Siri của Apple, hệ thống gợi ý sản phẩm của Amazon, hệ thống gợi ý phim của Netflix, máy chơi cờ vây AlphaGo của Google DeepMind, …, chỉ là một vài trong vô vàn những ứng dụng của AI/ Machine Learning.

Machine Learning là một tập con của AI. Theo định nghĩa của Wikipedia, Machine learning is the subfield of computer science that “gives computers the ability to learn without being explicitly programmed”. Nói đơn giản, Machine Learning là một lĩnh vực nhỏ của Khoa Học Máy Tính, nó có khả năng tự học hỏi dựa trên dữ liệu đưa vào mà không cần phải được lập trình cụ thể


Những năm gần đây, khi mà khả năng tính toán của các máy tính được nâng lên một tầm cao mới và lượng dữ liệu khổng lồ được thu thập bởi các hãng công nghệ lớn, Machine Learning đã tiến thêm một bước dài và một lĩnh vực mới được ra đời gọi là Deep Learning (Học sâu). Deep Learning đã giúp máy tính thực thi những việc tưởng chừng như không thể vào 10 năm trước: phân loại cả ngàn vật thể khác nhau trong các bức ảnh, tự tạo chú thích cho ảnh, bắt chước giọng nói và chữ viết của con người, giao tiếp với con người, hay thậm chí cả sáng tác văn hay âm nhạc



Hình 2. Mối quan hệ giữa AI, Machine Learning và Deep Learning.

(Nguồn: [What’s the Difference Between Artificial Intelligence, Machine Learning, and Deep Learning?](https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/))

Theo phương thức học, các thuật toán Machine Learning thường được chia làm 4 nhóm: Supervised learning, Unsupervised learning, Semi-supervised learning và Reinforcement learning. Có một số cách phân nhóm không có Semi-supervised learning hoặc Reinforcement learning. Tuy nhiên, đồ án “Phân loại chữ viết tay tiếng Việt có dấu” thuộc Supervised learning, cụ thể như sau:






Hình 3.Học máy có giám sát (Supervised Learning)

**Định nghĩa:**

* Học máy có giám sát là một phương pháp trong học máy, trong đó mô hình được huấn luyện trên một tập dữ liệu đã được gán nhãn trước. Mỗi mẫu dữ liệu đầu vào (input) được liên kết với một nhãn đầu ra (output) mong muốn. Mục tiêu của mô hình là học cách ánh xạ từ đầu vào đến đầu ra dựa trên các cặp dữ liệu (Input, Output) này.
* Thuật toán học có giám sát có nhiệm vụ dự đoán đầu ra (Outcome) của một dữ liệu mới (New input) dựa trên kiến thức học được từ các cặp dữ liệu đã biết trước đó. Các cặp dữ liệu này thường được gọi là Data/ Label, tức dữ liệu/nhãn.

**Nguyên lý hoạt động:**

Hình 4. Lý thuyết hoạt động của ML

* **Dữ liệu huấn luyện:** Bao gồm các cặp dữ liệu đầu vào và đầu ra (ví dụ: hình ảnh của một con chó và nhãn “chó”).
* **Quá trình huấn luyện:** Mô hình học cách dự đoán đầu ra từ đầu vào bằng cách tối ưu hóa một hàm mất mát (loss function), thường là sự khác biệt giữa dự đoán của mô hình và nhãn thực tế.
* **Kiểm tra:** Sau khi huấn luyện, mô hình được kiểm tra trên dữ liệu chưa từng thấy để đánh giá độ chính xác và khả năng tổng quát hóa.

Thuật toán supervised learning còn được tiếp tục chia nhỏ ra thành hai loại chính:

* **Classification (Phân loại):** Một bài toán được gọi là classification nếu các label của input data được chia thành một số hữu hạn nhóm. Ví dụ: Gmail xác định xem một email có phải là spam hay không; các hãng tín dụng xác định xem một khách hàng có khả năng thanh toán nợ hay không. Ba ví dụ phía trên được chia vào loại này.
* **Regression (Hồi quy):** Nếu label không được chia thành các nhóm mà là một giá trị thực cụ thể. Ví dụ: một căn nhà rộng x m2, có y phòng ngủ và cách trung tâm thành phố z km sẽ có giá là bao nhiêu?

**Ứng dụng phổ biến**

* **Phân loại (Classification)**:phân loại email là spam hay không,..
* **Hồi quy (Regression)**: Dự đoán giá nhà dựa trên các đặc điểm như diện tích, vị trí, v.v.





## 2. Thuật toán

### 2.1. Logistic Regression

#### 2.1.1. Khái niệm


**Hồi quy logistic** là một phương pháp học máy có giám sát được sử dụng để phân loại dữ liệu thành hai hoặc nhiều nhóm. Phương pháp này ước lượng xác suất xảy ra của một sự kiện dựa trên các biến đầu vào, bằng cách sử dụng hàm logistic để ánh xạ bất kỳ giá trị thực nào thành khoảng (0, 1). Ví dụ: xác suất thi đỗ nếu biết thời gian ôn thi, xác suất ngày mai có mưa dựa trên những thông tin đo được trong ngày hôm nay,…

#### 2.1.2. Nguyên lý hoạt động


* **Tính toán hàm tuyến tính**:  
  
* **Chuyển đổi qua hàm sigmoid** để đưa z về khoảng xác suất [0,1]:  
  
* **Phân loại** dựa trên xác suất:  
  
* **Tối ưu hóa tham số** β bằng cách giảm thiểu hàm mất mát (**Log-Loss**):  
  
* **Sử dụng Gradient Descent, HOG** hoặc các thuật toán tối ưu khác để huấn luyện mô hình.

#### 2.1.3. Cách thức thực thi


**Tính toán hàm tuyến tính**

****


**Chuyển đổi qua hàm sigmoid**

****


**Phân loại dựa trên xác suất**

****


**Tối ưu hóa tham số β bằng cách giảm thiểu hàm mất mát (Log-Loss)**

****

**Sử dụng Gradient Descent để huấn luyện mô hình**

****

**Triển khai Logistic Regression hoàn chỉnh**

****

#### 2.1.4. Ví dụ giải tay


Một nhóm 20 sinh viên dành thời gian trong khoảng từ 0 đến 6 giờ cho việc ôn thi. Thời gian ôn thi này ảnh hưởng đến xác suất sinh viên vượt qua kỳ thi như thế nào?

**Kết quả thu được như sau:**


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số giờ** | **Đậu** | **Số giờ** | **Đậu** |
| 0.5 | 0 | 2.75 | 1 |
| 0.75 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 3.25 | 1 |
| 1.25 | 0 | 3.5 | 0 |
| 1.5 | 0 | 4 | 1 |
| 1.75 | 0 | 4.25 | 1 |
| 1.75 | 1 | 4.5 | 1 |
| 2 | 0 | 4.75 | 1 |
| 2.25 | 1 | 5 | 1 |
| 2.5 | 0 | 5.5 | 1 |

Bảng 1. Kết quả ví dụ LR


**Triển khai các hàm cần thiết cho logistic sigmoid regression:**

**=> Được kết quả: **

Với kết quả tìm được, đầu ra y có thể được dự đoán theo công thức: y = sigmoid (-4.1 + 1.55\*x). Với dữ liệu trong tập training, kết quả là:

****

**Biểu diễn kết quả này trên đồ thị ta có:**

****

Hình 5. Đồ thị biểu diễn kết quả ví vụ giải tay Logistic Regression

Logistic Regression học được mối quan hệ giữa số giờ học và xác suất đậu kỳ thi. Đường cong sigmoid cho thấy mô hình chuyển từ vùng y=0 (rớt) sang vùng y=1 (đậu) dựa trên một ngưỡng, thường là 0.5

### 2.2. Support Vector Machine (SVM)

#### 2.2.1. Khái niệm

Support Vector Machine (SVM) là một thuật toán học máy có giám sát, chủ yếu được sử dụng cho các tác vụ phân loại và hồi quy. SVM dựa trên lý thuyết học thống kê do Vapnik và Chervonenkis (1995) xây dựng. Mục tiêu chính của SVM là tìm ra một siêu phẳng tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu khác nhau trong không gian nhiều chiều. Siêu phẳng này được xác định sao cho khoảng cách (margin) đến các điểm dữ liệu gần nhất của mỗi lớp, gọi là các vector hỗ trợ (support vectors), là lớn nhất, nhằm tăng cường khả năng phân loại chính xác và khả năng tổng quát hóa của mô hình

#### 2.2.2. Nguyên lý hoạt động



**Tìm siêu phẳng tối ưu:** SVM cố gắng tìm siêu phẳng có khoảng cách lớn nhất (margin) đến các điểm dữ liệu gần nhất từ cả hai lớp, được gọi là các vector hỗ trợ (support vectors). Margin càng lớn, mô hình càng tổng quát.

**Làm việc trong không gian cao hơn**: Nếu dữ liệu không thể phân tách tuyến tính trong không gian ban đầu, SVM sử dụng **hàm kernel** để ánh xạ dữ liệu sang một không gian cao chiều, nơi nó có thể phân tách tuyến tính.

**Định nghĩa hàm mục tiêu**: SVM tối ưu hóa một hàm mục tiêu để tìm siêu phẳng với margin tối đa, đồng thời giảm thiểu lỗi phân loại thông qua một tham số điều chỉnh CCC, giúp cân bằng giữa độ chính xác trên tập huấn luyện và khả năng tổng quát.


**Dự đoán**: Sau khi siêu phẳng được xác định, SVM sử dụng nó để phân loại các điểm dữ liệu mới dựa trên vị trí của chúng so với siêu phẳng

##### **2.2.2.1 Thiết lập bài toán tối ưu:**

* **Dữ liệu đầu vào:**
  + Một tập dữ liệu huấn luyện {(x1,y1),(x2,y2),…,(xn,yn)}, với:
    - xi: Đặc trưng của mẫu dữ liệu.
    - yi ∈ {−1,1}: Nhãn lớp của dữ liệu.
* **Hàm mục tiêu:**
  + Tìm siêu phẳng  sao cho biên giữa hai lớp là lớn nhất.
  + Bài toán tối ưu: 
  + Với ràng buộc: 
* **Soft Margin SVM:**
  + Thêm biến ξi≥0 để cho phép lỗi phân loại.
  + Bài toán tối ưu trở thành: 
  + Với C: Tham số điều chỉnh giữa lỗi phân loại và độ phức tạp của mô hình.


##### **2.2.2.2 Giải bài toán tối ưu:**

SVM giải bài toán tối ưu thông qua hai dạng:

* **Dạng nguyên bản (Primal):** Tối ưu trực tiếp hàm mục tiêu trong không gian đầu vào.
* **Dạng đối ngẫu (Dual):**
  + Áp dụng phương pháp Lagrange để chuyển bài toán thành dạng đối ngẫu, nhằm tối ưu hiệu quả hơn khi dữ liệu lớn hoặc khi sử dụng kernel.
  + Hàm mục tiêu đối ngẫu: 


##### **2.2.2.3. Sử dụng kernel để xử lý dữ liệu phi tuyến:**

Khi dữ liệu không thể tách tuyến tính trong không gian ban đầu, kernel được sử dụng để ánh xạ dữ liệu vào không gian đặc trưng cao hơn. Các kernel phổ biến:

****

##### **2.2.2.4. Dự đoán trên dữ liệu mới:**


Sau khi huấn luyện, siêu phẳng phân tách được xác định. Dự đoán cho một điểm mới xx được thực hiện dựa trên dấu của:




* Nếu f(x)>0: Thuộc lớp +1
* Nếu f(x)<0: Thuộc lớp −1

#### 2.2.3. Cách thức thực thi


Giải bài toán bài toán đối ngẫu Lagrange bằng CVXOPT

  
Bài toán tạo một tập dữ liệu mẫu cho thuật toán Support Vector Machine (SVM) trong không gian hai chiều, bao gồm hai lớp dữ liệu (lớp 1 và lớp -1), mỗi lớp có 10 điểm được tạo ra theo phân phối chuẩn đa biến. Lớp 1 được tập trung quanh tọa độ (2,2) và lớp -1 tập trung quanh tọa độ (4,2), với độ phân tán được kiểm soát bởi một ma trận hiệp phương sai định trước. Mục tiêu là tạo ra một tập dữ liệu có tính chất phân tách được để có thể áp dụng thuật toán SVM, từ đó tìm ra đường phân cách tối ưu và các support vectors, cuối cùng là trực quan hóa kết quả phân loại thông qua biểu đồ.




Hình 6. Bài toán đối ngẫu Lagrange bằng CVXOPT


Đây là phần giải quyết bài toán tối ưu hóa bậc hai (quadratic programming) để tìm các hệ số lambda trong SVM, Lambda là các hệ số Lagrange, đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các support vectors



Kết quả cho phép tìm được siêu phẳng tối ưu phân tách hai lớp Các điểm có lambda > 0 sẽ trở thành support vectors, là những điểm quan trọng nhất trong việc xác định đường biên phân tách giúp tìm ra đường biên phân tách tối ưu giữa hai lớp dữ liệu.



Những điểm có lambda lớn hơn 0 được gọi là Support Vectors (các vector hỗ trợ). Trong trường hợp này, có 3 support vectors chính các điểm còn lại (có lambda ≈ 0) không phải là support vectors và không ảnh hưởng đến việc xác định đường biên phân tách Ba điểm dữ liệu có lambda lớn này là những điểm quan trọng nhất trong việc xác định đường biên phân tách (decision boundary) Chúng nằm gần nhất với đường biên phân tách giữa hai lớp các điểm khác (có lambda ≈ 0) nằm xa đường biên và không ảnh hưởng đến việc phân loại



Chuyển từ không gian tối ưu (lambda) sang không gian quyết định (w, b). Kết quả cuối cùng là phương trình siêu phẳng: w^T x + b = 0. Phương trình này sẽ được sử dụng để phân loại các điểm dữ liệu mới:

* + Nếu w^T x + b > 0: điểm thuộc lớp 1
  + Nếu w^T x + b < 0: điểm thuộc lớp -1

Đây là bước cuối cùng trong quá trình huấn luyện SVM, cho phép có một mô hình hoàn chỉnh để thực hiện phân loại.



Vector 2 chiều vì dữ liệu đầu vào có 2 đặc trưng. Giá trị w₁ = -2.00984381 (trọng số cho đặc trưng thứ nhất), giá trị w₂ = 0.64068336 (trọng số cho đặc trưng thứ hai) vector này vuông góc với đường biên phân tách và chỉ hướng phân chia giữa hai lớp.Độ lớn của các thành phần cho thấy đặc trưng thứ nhất có ảnh hưởng lớn hơn đến việc phân loại




Độ lệch của siêu phẳng phân tách giá trị dương cho thấy siêu phẳng được dịch chuyển theo hướng dương

**Phương trình siêu phẳng phân tách:**

* f(x) = w₁x₁ + w₂x₂ + b = 0
* f(x) = -2.00984381x₁ + 0.64068336x₂ + 4.66856063 = 0

**Cách sử dụng để phân loại:**

* Với một điểm dữ liệu x = (x₁, x₂):
  + Nếu -2.00984381x₁ + 0.64068336x₂ + 4.66856063 > 0: điểm thuộc lớp 1
  + Nếu -2.00984381x₁ + 0.64068336x₂ + 4.66856063 < 0: điểm thuộc lớp -1
  + Nếu -2.00984381x₁ + 0.64068336x₂ + 4.66856063 = 0: điểm nằm trên đường biên phân tách



Hình 7. Đồ thị kết quả bài toán SVM


Margin rộng → mô hình tổng quát tốt

Support vectors phù hợp → phân loại chính xác

Phân bố điểm dữ liệu → thấy được độ phân tách của dữ liệu

#### 2.2.4. Ví dụ giải tay


Giả sử có một tập huấn luyện gồm các cặp dữ liệu (x1,y1), (x2,y2), …, (xN,yN), trong đó xi∈Rd là vector đầu vào của dữ liệu và yi là nhãn của điểm dữ liệu đó. Dữ liệu có dd chiều và có N điểm dữ liệu. Mỗi nhãn yi có giá trị là 1 (class 1) hoặc -1 (class 2)




Hình 8.Phân tích bài toán SVM

Giả sử các điểm vuông xanh thuộc class 1 và các điểm tròn đỏ thuộc class -1. Mặt wTx + b = w1x1 + w2x2 + b =0 là mặt phân chia giữa hai lớp, trong đó class 1 nằm ở phía dương và class -1 nằm ở phía âm của mặt này. Nếu vị trí lớp bị đảo, ta chỉ cần đổi dấu của w và b.


Mục tiêu là tìm các hệ số w và b. Một điểm quan trọng được nhấn mạnh: với mỗi cặp dữ liệu (xn,yn), khoảng cách từ điểm đó đến mặt phân chia có ý nghĩa quan trọng




Theo giả thiết, yn luôn cùng dấu với phía của xn, do đó yn cùng dấu với . Điều này đảm bảo rằng tử số trong biểu thức tính khoảng cách luôn không âm. Với mặt phân chia đã cho, margin được định nghĩa là khoảng cách nhỏ nhất từ một điểm bất kỳ trong hai lớp đến mặt phân chia



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





Hình 9.Các điểm gần mặt phân cách nhất của hai classes được khoanh tròn

### 2.3. Multi-Layer Perceptron (MLP)

#### 2.3.1. Khái niệm

**Multi-Layer Perceptron (MLP)** là một trong những dạng mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Network – ANN) phổ biến và cơ bản nhất. MLP thuộc nhóm **mạng nơ-ron truyền thẳng (Feed-forward Neural Network)**, nghĩa là thông tin sẽ được truyền theo một chiều từ đầu vào (input) qua các lớp ẩn (hidden layers) đến đầu ra (output), không có vòng lặp hay cơ chế lan truyền ngược vòng trong kiến trúc tầng

#### 2.3.2. Nguyên lý hoạt động

Cấu trúc mạng (Input – Hidden – Output)

**Lớp đầu vào (Input layer):** Nhận dữ liệu đầu vào dưới dạng vector số (các đặc trưng của dữ liệu)


* Tiếp nhận dữ liệu hoặc đặc trưng (feature) đầu vào
* Số lượng neuron bằng số chiều của dữ liệu đầu vào

**Các lớp ẩn (Hidden layers):** Một hoặc nhiều lớp ẩn kết nối các neuron, chịu trách nhiệm học các mối quan hệ phức tạp


* Mỗi lớp ẩn gồm nhiều neuron (perceptron)
* Số lượng lớp ẩn có thể là 1 hoặc nhiều (Deep Neural Network)
* Mỗi neuron tính toán tổ hợp tuyến tính của đầu vào và áp dụng hàm kích hoạt (activation function)
* Các hàm kích hoạt phổ biến:



* + ReLU:
  + Sigmoid:
  + Tanh: f(x) = (e^x - e^(-x)) / (e^x + e^(-x))




Hình 10.Hàm sigmoid (trái) và tanh (phải)



Hình 11. Hàm ReLU và tốc độ hội tụ khi so sánh với hàm tanh.


**Lớp đầu ra (Output layer):** Trả về kết quả cuối cùng, có thể là phân loại, hồi quy hoặc một loại tín hiệu khác. Mỗi output của một unit (trừ các input units) được tính dựa vào công thức



Trong đó  là một (nonlinear) activation function. Ở dạng vector, biểu thức bên trên được viết là




* Tạo ra kết quả cuối cùng
* Số lượng neuron phụ thuộc vào bài toán:
  + Phân loại nhị phân: 1 neuron
  + Phân loại nhiều lớp: số neuron = số lớp
  + Hồi quy: số neuron = số biến cần dự đoán



Hình 12.MLP với hai hidden layers (các biases đã bị ẩn).

Số lượng layer trong một MLP được tính bằng số hidden layers cộng với 1. Tức là khi đếm số layers của một MLP, không tính input layers. Số lượng layer trong một MLP thường được ký hiệu là L. Trong Hình trên đây, L=3.




Hình 13.Các ký hiệu sử dụng trong MLP.


Một node hình tròn trong một layer được gọi là một unit. Unit ở các input layer, hidden layers, và output layer được lần lượt gọi là input unit, hidden unit, và output unit. Đầu vào của các hidden layer được ký hiệu bởi z, đầu ra của mỗi unit thường được ký hiệu là a (thể hiện activation, tức giá trị của mỗi unit sau khi ta dụng activation function lên z). Đầu ra của unit thứ i trong layer thứ l được ký hiệu là . Giả sử thêm rằng số unit trong layer thứ l ) (không tính bias) là . Vector biểu diễn output của layer thứ l  được ký hiệu là 

Có L ma trận trọng số cho một MLP có L layers. Các ma trận này được ký hiệu là  trong đó  thể hiện các kết nối từ layer thứ tới layer thứ  (nếu ta coi input layer là layer thứ 0). Cụ thể hơn, phần tử  thể hiện kết nối từ node thứ của layer thứ tới node từ   của layer thứ (l)(l). Các biases của layer thứ  được ký hiệu là .

Tập hợp các weights và biases lần lượt được ký hiệu là W và b.


#### 2.3.3. Cách thức thực thi






Hình 14. Tập dữ liệu 3 lớp theo hình xoắn ốc

Tạo ra một tập dữ liệu gồm 3 lớp (classes) với các điểm dữ liệu được sắp xếp theo hình xoắn ốc (spiral). Mỗi lớp có 100 điểm, và mỗi điểm được biểu diễn trong không gian 2 chiều. Các điểm được tạo ra bằng cách sử dụng tọa độ cực (r, θ) và sau đó được chuyển đổi sang tọa độ Descartes (x, y).






Loss giảm nhanh trong 1000 iterations đầu tiên (từ 1.09 xuống 0.15)

Sau đó tiếp tục giảm nhưng chậm hơn

Đến iteration thứ 9000, loss đã giảm xuống còn khoảng 0.02


Loss function hội tụ tốt, cho thấy model đang học hiệu quả



Model phân loại đúng 298/ 300 điểm dữ liệu

Chỉ có 2 điểm bị phân loại sai

Độ chính xác rất cao cho bài toán phân loại phi tuyến này




Hình 15.Kết quả hiển thị 3 vùng màu khác nhau cho 3 classes

Các boundary giữa các class có dạng cong (nonlinear)

Các điểm dữ liệu:

* Hình vuông màu xanh dương: Class 1
* Hình tam giác màu xanh lá: Class 2
* Hình tròn màu đỏ: Class 3


Decision boundaries mượt mà và phù hợp với phân bố dữ liệu




Hình 16.Kết quả với số lượng units trong hidden layer là khác nhau.

* Khi số lượng hidden units tăng lên, độ chính xác của mô hình tạo được cũng tăng lên.
* Với d1 = 5, đường phân định giữa ba classes gần như là đường thẳng.
* Với d1 = 15, mặc dù kết quả đã đạt 99.33%, vẫn có một vùng đỏ nhỏ nằm giữa nhánh màu lục và màu lam, và một vùng màu lam khá lớn giữa màu đỏ và lục. Khi một điểm dữ liệu test rơi vào những vùng này, nó sẽ bị phân loại sai.
* Với d1 = 20, kết quả nhận được đã tương đối giống với d1 = 100. Mặc dù các đường boundary không được trơn tru cho lắm.


#### 2.3.4. Ví dụ giải tay

****

Mạng MLP được sử dụng để giải quyết bài toán XOR, một bài toán kinh điển trong học máy




Hình 17. Mạng MLP gaiir quyết bài toán XOR



* XOR(1,0) = 1 trong logic Boolean
* Trong mạng này ta biểu diễn:
  + Giá trị 1 (Boolean) = 1 (Neural Network)
  + Giá trị 0 (Boolean) = -1 (Neural Network)

Tương tự, kiểm tra các trường hợp còn lại:



Hình 18. Kết quả bài toán XOR

## 3. Phương pháp Histogram of Oriented Gradients (HOG)

### 3.1. Khái niệm

**HOG là viết tắt của Histogram of Oriented Gradient** - một loại *“feature descriptor”*. Mục đích của *“feature descriptor”* là trừu tượng hóa đối tượng bằng cách trích xuất ra những đặc trưng của đối tượng đó và bỏ đi những thông tin không hữu ích. Vì vậy, HOG được sử dụng chủ yếu để mô tả hình dạng và sự xuất hiện của một đối tượng trong ảnh, là phương pháp trích xuất đặc trưng trong xử lý ảnh, dựa trên việc phân tích sự thay đổi cường độ sáng tại các pixel theo hướng và độ lớn.

### 3.2. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của thuật toán là dựa trên biểu diễn vectơ histogram của độ lớn gradient theo các bins của phương gradient áp dụng trên những vùng ảnh cụ bộ. Các phương pháp chuẩn hóa được áp dụng giúp véc tơ histogram tổng hợp trở nên bất biến với sự thay đổi về cường độ màu sắc của các bức ảnh có cùng nội dung nhưng khác nhau về cường độ màu sắc.


Đầu tiên hình ảnh được chia thành 1 lưới ô vuông và trên đó xác định rất nhiều các vùng cục bộ liền kề hoặc chồng lấn lên nhau. Các vùng này tương tự như những vùng hình ảnh cục bộ tính tích chập trong thuật toán CNN. Một vùng cục bộ bao gồm nhiều ô cục bộ (trong thuật toán HOG là 4) có kích thước là 8x8 pixels. Sau đó, một biểu đồ histogram thống kê độ lớn gradient được tính toán trên mỗi ô cục bộ. Bộ mô tả HOG (HOG descriptor) được tạo thành bằng cách nối liền (concatenate) 4 véc tơ histogram ứng với mỗi ô thành một véc tơ tổng hợp. Để cải thiện độ chính xác, mỗi giá trị của véc tơ histogram trên vùng cục bộ sẽ được chuẩn hóa theo norm chuẩn bậc 2 hoặc bậc 1. Phép chuẩn hóa này nhằm tạo ra sự bất biến tốt hơn đối với những thay đổi trong chiếu sáng và đổ bóng.

Bộ mô tả HOG có một vài lợi thế chính so với các bộ mô tả khác. Vì nó hoạt động trên các ô cục bộ, nó bất biến đối với các phép biến đổi hình học, thay đổi độ sáng. Hơn nữa, như Dalal và Triggs đã phát hiện ra, khi sử dụng phép chuẩn hóa trên vùng cục bộ sẽ cho phép chuyển động cơ thể của người đi bộ được loại bỏ miễn là họ duy trì được tư thế đứng thẳng. Do đó, bộ mô tả HOG đặc biệt phù hợp để phát hiện con người trong hình ảnh.Trong một số bài toán dữ liệu nhỏ, HOG có thể hiệu quả hơn CNN, bởi nó ít tốn tài nguyên và tránh overfitting.

Qua đó thấy được HOG mặc dù là phương pháp cũ nhưng vẫn rất hiệu quả trong nhiều bài toán. Tùy từng tình huống mà có thể sử dụng thuật toán HOG chứ không nhất thiết phải áp dụng một mô hình deep learning với hàng triệu tham số thì mới mang lại độ chính xác cao.


### 3.3. Các bước thực thi quy trình trích xuất đặc trưng HOG

**Bước 1: Tiền xử lý**

* Chuyển ảnh gốc sang ảnh grayscale (nếu ảnh gốc là ảnh màu RGB)
* Cân chỉnh kích thước tất cả các hình ảnh về cùng kích thước.


**Bước 2: Tính toán hình ảnh Gradient**

* Sử dụng bộ lọc Sobel để tính toán gradient của từng pixel theo trục x và y
* Gradient GGG được xác định:





| Trong đó:

* G: Độ lớn gradient.
* θ: Hướng gradient.




**Bước 3: Tính vector đặc trưng cho từng ô (cells)**

* Chia hình ảnh thành các ô (cells), mỗi ô có kích thước 8×8 pixels.
* Với mỗi ô, tính histogram của hướng gradient, chia thành NNN hướng (bins), ví dụ N=9 hướng từ 0° đến 180°
* Kết quả: Vector đặc trưng cho mỗi ô.




**Chuẩn hóa khối (blocks)**

* Gom nhóm 2×2 ô thành một khối (block)
* Chuẩn hóa vector đặc trưng của các ô trong khối để giảm tác động của điều kiện ánh sáng




**Tính toán vector HOG**

* Ghép các vector đặc trưng từ tất cả các khối lại thành một vector HOG duy nhất cho hình ảnh
  + Ghép các histogram đã chuẩn hóa
  + Tạo vector đặc trưng cuối cùng mô tả hình dạng đối tượng



Ví dụ:

Tạo một ảnh grayscale đơn giản kích thước 4x4 pixels. Mỗi pixel có giá trị cường độ sáng khác nhau (từ 10 đến 80)



**Thay đổi kích thước ảnh**: Resize ảnh từ 4x4 lên 16x16 pixels. Việc này cần thiết vì để tính HOG features, ảnh cần có kích thước đủ lớn để chia thành các cells (thường là 8x8 pixels)



**Tính toán HOG features**:


* Áp dụng thuật toán HOG đã định nghĩa lên ảnh đã resize




* In ra:
  + Shape của vector HOG features (cho biết độ dài của vector đặc trưng)
  + Giá trị của các features

**Hiển thị kết quả**:

* Vẽ và hiển thị hai hình:
  + Ảnh gốc (đã resize)
  + Visualization của HOG features để có thể nhìn thấy cách HOG biểu diễn các gradient trong ảnh



Hình 19. Kết quả quy trình trích xuất đặc trưng của HOG



**HOG features shape: (1, 36)**

* Vector đặc trưng HOG có kích thước 36 chiều
* Con số 36 này đến từ việc tính toán:
  + Ảnh 16x16 được chia thành các cells 8x8 → có 4 cells (2x2)
  + Mỗi block 2x2 cells → có 1 block
  + Mỗi cell có histogram 9 bins
  + Do đó: 1 block × (2×2 cells) × 9 bins = 36 features

**Original Image (ảnh bên trái)**

* Hiển thị ảnh mẫu đã được resize lên 16x16 pixels
* Các giá trị pixel được thể hiện qua độ sáng tối:
  + Vùng sáng (màu xám nhạt) thể hiện giá trị pixel cao
  + Vùng tối (màu xám đậm) thể hiện giá trị pixel thấp

**HOG Visualization (ảnh bên phải)**

* Thể hiện trực quan các gradient đã được tính toán
* Các vùng sáng thể hiện:
  + Nơi có sự thay đổi mạnh về cường độ sáng (gradient lớn)
  + Hướng của gradient (sự thay đổi) trong ảnh
* Pattern trong ảnh HOG cho thấy:
  + Cạnh và góc được phát hiện
  + Sự thay đổi về cường độ sáng theo các hướng khác nhau


**HOG features (dãy số)**

* Các giá trị số thể hiện magnitude của gradient theo các hướng khác nhau
* Đã được chuẩn hóa (normalize) nên các giá trị nằm trong khoảng [0,1]
* Mỗi số thể hiện "mức độ" thay đổi cường độ sáng theo một hướng cụ thể trong block

### 3.4. Ví dụ giải tay

Một hình ảnh lớn có kích thước 720×475. Nhóm đã chọn một bản vá có kích thước 100×200 để tính toán mô tả tính năng HOG. Bản vá này được cắt ra khỏi hình ảnh và thay đổi kích thước thành 64×128. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để tính toán mô tả HOG cho bản vá hình ảnh này

**Bước 1:** Tiền xử lý hình ảnh:



**Bước 2:** Tính toán Gradient





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trái : Giá trị tuyệt đối của x-gradient | Trung tâm: Giá trị tuyệt đối của gradient y | Phải: Độ lớn của gradient |

Hình ảnh gradient đã loại bỏ rất nhiều thông tin không cần thiết (ví dụ: nền màu không đổi), nhưng được đánh dấu các đường viền. Nói cách khác, bạn có thể nhìn vào hình ảnh gradient mà vẫn dễ dàng nói rằng có một người trong ảnh. Ở mỗi pixel, gradient có độ lớn và hướng. Đối với hình ảnh màu, độ dốc của ba kênh được đánh giá (như trong hình trên). Độ lớn của gradient tại một pixel là độ lớn của độ dốc của ba kênh và góc là góc tương ứng với gradient tối đa

**Bước 3:** Tính biểu đồ của các gradient trong 8×8 ô

Bản vá hình ảnh 8×8 chứa giá trị 8x8x3 = 192 pixel. Độ dốc của bản vá này chứa 2 giá trị (độ lớn và hướng) trên mỗi pixel cộng lại là 8x8x2 = 128 số. HOG ban đầu được sử dụng để phát hiện người đi bộ. 8×8 ô trong ảnh người đi bộ được tỷ lệ thành 64×128 đủ lớn để chụp các đặc điểm thú vị (ví dụ: khuôn mặt, đỉnh đầu, v.v.). Biểu đồ về cơ bản là một vectơ (hoặc một mảng) gồm 9 thùng (số) tương ứng với các góc 0, 20, 40, 60 ... 160



****


Hình ảnh vận động viên được chia thành các lưới ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước 8x8 pixels. Trên mỗi ô thực hiện tính đạo hàm thông qua bộ lọc Sobel để thu được 2 ma trận bên phải là gradient magnitude và gradient direction.

Hình ảnh được chia thành một lưới ô vuông mà mỗi một ô có kích thước 8x8 pixels. Như vậy có tổng cộng 64 ô pixels tương ứng với mỗi ô. Trên mỗi một ô trong 64 pixels sẽ cần tính ra 2 tham số đó là độ lớn gradient (gradient magnitute) và phương gradient (gradient direction). Tổng cộng 8x8x2 = 128 giá trị cần tính bao gồm 64 giá trị gradient magnitute và 64 giá trị gradient direction như ma trận

Véc tơ histogram sẽ được tạo ra như sau:

Sắp xếp các giá trị phương gradient theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và chia chúng vào 9 bins. Độ lớn của phương gradient sẽ nằm trong khoảng [0, 180] nên mỗi bins sẽ có độ dài là 20. Mỗi một phương gradient sẽ ghép cặp với một độ lớn gradient ở cùng vị trí tọa độ. Khi biết được phương gradient thuộc bins nào trong véc tơ bins, điền vào giá trị giá trị của độ lớn gradient vào chính bin đó

Chẳng hạn trong hình bên dưới ô được khoanh trong hình tròn viền xanh tương ứng với phương gradient là 80 và độ lớn gradient là 2. Khi đó tại véc tơ bins của HOG, phương gradient bằng 80 sẽ rơi vào vị trí thứ 5 nên tại ô này chúng ta điền giá trị 2 ứng với độ lớn gradient.



Hình 20.Mapping độ lớn gradients với các bins


Đầu mút là các giá trị chia hết cho độ rộng của một bin (chẳng hạn 0, 20, 40,… là những đầu mút bin). Trong trường hợp độ lớn phương gradients không rơi vào các đầu mút, ta sẽ sử dụng linear interpolation để phân chia độ lớn gradient về 2 bins liền kề mà giá trị phương gradient rơi vào. 

**Ví dụ:** giá trị phương gradient bằng ghép cặp với độ lớn gradient bằng 


tức là phương gradients rơi vào khoảng giữa bin thứ và bin thứ Khi đó tại 2 bins 


và được điền vào giá trị cường độ theo công thức interpolation:


Giá trị tại bins



Giá trị tại bins



Với điểm được khoanh tròn bởi hình tròn màu xanh có phương gradient bằng 165 và độ lớn gradient bằng 85. Ta phân chia giá trị về các bins 0 (hoặc 180) và 160 các giá trị theo công thức interpolation bên trên. Kết quả cuối cùng chúng ta thu được là:




Hình 21.Biểu đồ Histogram of Gradient gồm 9 bins tương ứng với một ô vuông trong lưới ô vuông.


Chuẩn hóa véc tơ histogram theo block 16x16 chuẩn hóa norm chuẩn bậc 2



Quá trình chuẩn hóa sẽ thực hiện trên một block kích thước 2x2 trên lưới ô vuông ban đầu (mỗi ô kích thước 8x8 pixel). Như vậy chúng ta sẽ có 4 véc tơ histogram kích thước 1x9, concatenate các véc tơ sẽ thu được véc tơ histogram tổng hợp kích thước là 1x36 và sau đó chuẩn hóa theo norm chuẩn bậc 2 trên véc tơ này. Việc di chuyển các window thực hiện tương tự như phép tích chập 2 chiều trong mạng CNN với step\_size = 8 pixels. Phân chia thành lưới các ô vuông con, mỗi ô kích thước 8x8 pixel. Thực hiện chuẩn hóa véc tơ histogram trên các block gồm 2x2 (đơn vị ô) ứng với kích thước 16x16 pixel.



Tính toán HOG feature véc tơ sau khi chuẩn hóa các véc tơ histogram, concatenate các véc tơ 1x36 này thành một véc tơ lớn. Đây chính là véc tơ HOG đại diện cho toàn bộ hình ảnh. Chia thành lưới ô vuông kích thước 16x8 (mỗi ô 8x8). Quá trình tính toán HOG sẽ di chuyển 7 lượt theo chiều rộng và 15 lượt theo chiều cao. Như vậy sẽ có tổng cộng 7x15=105 patches, mỗi patch tương ứng với 1 véc tơ histograms 36 chiều. Do đó cuối cùng véc tơ HOG sẽ có kích thước là 105x36=3780 chiều. Đây là một véc tơ kích thước tương đối lớn nên có thể mô phỏng được đặc trưng của ảnh khá tốt. Đối với mỗi một ô trên lưới ô vuông, chúng ta biểu diễn phân phối HOG bao gồm nhóm 9 véc tơ chung gốc chiều dài bằng độ lớn gradient và góc bằng phương gradient. Khi đó chiều của nhóm các véc tơ sẽ tương đối giống với dáng của vận động viên trong ảnh, đặc biệt là tại các vị trí chân và tay. Biểu diễn nhóm véc tơ histogram trên các lưới ô vuông của hình ảnh gốc. Các phương véc tơ phổ biến là chiều dọc trùng với chiều bức ảnh.



# Chương 3. Xây dựng bộ dữ liệu

|  |  |
| --- | --- |
|  | ✍️ Nội dung trình bày quy trình thu thập, xử lý, và phân chia dữ liệu để tạo ra một bộ dữ liệu chất lượng, phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá mô hình phân loại chữ viết tay tiếng Việt. |

* Thông tin về bộ dữ liệu gốc (VietData) bộ dữ liệu được sử dụng để thực nghiệm và làm tập huấn luyện.
* Quy trình thu thập dữ liệu bổ sung cho tập Test set
* Quy trình tiền xử lý dữ liệu
* Phân chia dữ liệu

## 1. Cách thu thập dữ liệu (Preprocess\_data\_to\_test)

Công trình được hoàn thành tại: Viện Công nghệ Thông tin – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tác giả: PHẠM ANH PHƯƠNG.

Ngày công bố: Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2010.



Bộ dữ liệu: Tác giả xây dựng bộ dữ liệu chữ viết tay tiếng Việt (VietData) phục vụ cho việc thực nghiệm bao gồm 89 lớp chữ cái in hoa, mỗi lớp chọn ra 200 mẫu, như vậy bộ dữ liệu VietData có tổng cộng 17800 mẫu. Kết hợp cùng với dữ liệu được thu thập từ hơn 30 người tình nguyện ở thành thành phố Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Nhóm sẽ thu thập thêm dữ liệu để làm tập Test set riêng, với mục đích đánh giá độ chính xác của mô hình.

Quy trình thu thập:

* Chuẩn bị các mẫu giấy A4 (được minh họa trong hình 2)
* Nhờ người viết tay các chữ vào các ô giấy đã chuẩn bị
* Kết quả sau khi viết sẽ như minh họa trong hình 3


Đây là một phương pháp phổ biến trong việc thu thập dữ liệu chữ viết tay để tạo tập test set độc lập, giúp đánh giá khách quan hiệu suất của mô hình máy học.




Hình 22. Mẫu dữ liệu đã được thu thập

Hình 23.Phiếu mẫu để thu thập dữ liệu


**Bước 1**: Sử dụng cv2 edge detection để cắt gọn những khoảng trắng dư thừa để thuận tiện trong việc lọc các ô chữ



• Đầu tiên dùng hàm cv2.findContours để lấy được danh sách các contours có trong bức ảnh nhị nhân. • Sau đó dùng hàm cv2.boudingRect để lấy được toạ độ các hình chữ nhật có trong hình. Trong đó x, y là toạ độ trọng tâm của hình chữ nhật và w, h là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó. • Sau khi tìm được toạ độ của hình chữ nhật lớn nhất, nhóm thực hiện cắt và được hình như bên dưới.



**Bước 2**: Lọc từng ô chữ sau khi đã được cắt gọn



Sau khi đã có được vị trí của các hàng và vị trí của các từng ô trong mỗi hàng. Tiến hành duyệt từng ô chữ và lưu vào drive.



**Bước 3:** Sau khi thực hiện việc lọc và cắt từng tấm ảnh chỉ chứa 1 chữ cái riêng biệt sau đó phân loại các tấm ảnh về thành những thư mục riêng.




## 2. Phân chia dữ liệu (Preprocess\_and\_split\_data.ipynb)

Sau khi phân loại và gán nhãn cho dữ liệu, nhóm thống kê được tổng cộng 29.525 mẫu với 89 class, trung bình mỗi class sẽ có khoảng 332 tấm ảnh.

Nhóm chia dữ liệu thu thập được thành 3 tập training set, validation set và test set với số lượng như sau:

* Training set với 19278 mẫu, các mẫu từ training set và validation set được thu thập từ nhiều người viết khác nhau và mỗi người chỉ được viết tờ thu thập dữ liệu tối đa là hai lần.
* Validation set với 4.863 mẫu, dùng để đánh giá mô hình sau khi train. Các mẫu ở tập này không được dùng để huấn luyện mô hình.
* Test set với 5384 mẫu được thu thập riêng biệt với hai tập trên.



Hình 24. PieChart


# Chương 4. Xử lý dữ liệu và áp dụng các phương pháp trích xuất trưng

|  |  |
| --- | --- |
|  | ✍️ Mục tiêu của chương là xử lý dữ liệu chữ viết tay tiếng Việt bằng cách chuyển đổi ảnh sang dạng nhị phân, loại bỏ khoảng trắng, chuẩn hóa kích thước và trích xuất đặc trưng bằng HOG. Sau đó, áp dụng ba mô hình học máy: Logistic Regression, SVM, và MLP để so sánh hiệu suất trên các tập dữ liệu. Các tham số của mô hình được tinh chỉnh để tối ưu hóa kết quả, với SVM kernel RBF đạt độ chính xác cao nhất. Chương này xác định mô hình hiệu quả nhất cho bài toán phân loại chữ viết tay. |

* **Tiền xử lý dữ liệu:**
  + Chuyển đổi ảnh sang dạng nhị phân (trắng đen).
  + Loại bỏ khoảng trắng dư thừa và chuẩn hóa kích thước ảnh về 16x16 pixel.
* **Trích xuất đặc trưng bằng HOG**
  + Tính độ lớn và phương gradient từ ảnh.
  + Sử dụng histogram để tạo vector đặc trưng HOG đại diện cho mỗi ảnh.
  + Vector HOG cuối cùng có 1512 phần tử, đại diện cho toàn bộ ảnh.
* **Cài đặt và thử nghiệm mô hình**
  + Áp dụng và so sánh ba mô hình học máy: Logistic Regression, SVM, và MLP.
  + Sử dụng các kernel khác nhau cho SVM (linear, polynomial, rbf).
* **Tinh chỉnh tham số mô hình**
  + Điều chỉnh các tham số như C, max\_iter, gamma, và hidden\_layer\_sizes để tối ưu hiệu suất.
* **Kết quả và đánh giá**
  + SVM với kernel RBF đạt độ chính xác cao nhất trên tập validation và test.
  + Lựa chọn mô hình phù hợp nhất cho bài toán phân loại chữ viết tay.

## 1. Tiền xử lý dữ liệu (Preproces\_and\_split\_data)

Mỗi tấm ảnh trong tập train và validation đều được chuyển thành ảnh nhị phân (trắng đen) và xử lý nhiễu.Sau đó tiến hành cắt bớt các khoảng trắng dư thừa xung quanh chữ. Trả về phần ảnh được cắt từ ảnh gốc sử dụng tọa độ đã tìm được vùng cắt sẽ chứa tất cả các đối tượng được phát hiện trong ảnh



Chuẩn hoá ảnh về kích thước 16x16, đây là kích thước vừa đủ để biểu diễn ảnh ký tự.



## 2. Áp dụng kỹ thuật HOG để trích xuất đặc trưng (Take\_Features\_by\_HOG)


Từ một bức ảnh ta sẽ lấy ra 2 ma trận quan trọng giúp lưu thông tin ảnh đó là độ lớn gradient (gradient magniture) và phương của gradient (gradient orientation). Bằng cách kết hợp 2 thông tin này vào một biểu đồ phân phối histogram, cuối cùng chúng ta sẽ thu được một vector mang những đặc trưng HOG (các số thực) đại diện cho một ảnh.

1. Tính Gardient


Trong xử lý ảnh, độ dốc (tức gradient) đang nói đến ở đây chính là độ dốc về mức sáng. Hay nói cách khác chính là sự thay đổi các giá trị pixel trong ảnh. - Tính toán gradient theo trục Ox(Gx) và Oy (Gy) bằng hàm có sẵn trong OpenCV

Kích thước của Gx và Gy đều bằng ảnh gốc. Như vậy mỗi pixel trên Gx sẽ ứng với 1 pixel ở tọa độ tương ứng trên Gy. Vì vậy giá trị độ lớn gradient và phương gradient được tạo ra từ 2 gradient Gx và Gy sẽ xác định được độ lớn và phương tại mỗi pixel.


• Công thức tính độ lớn của gradient:






• Công thức tính phương của gradient:




• Sử dụng hàm có sẵn trong OpenCV để tính độ lớn và phương của gradient:









Để làm được như vậy thì hình ảnh được chia thành một lưới ô vuông, mỗi ô vuông có kích thước 2 x 2 pixels. Như vậy ta sẽ có 4 giá trị hướng và 4 giá trị độ lớn ứng với mỗi ô như ma trận bên dưới. - Sau khi tìm được hướng và độ lớn của các khối nhỏ 2 x 2 pixels, ta sẽ vote giá trị độ lớn của mỗi pixel vào khoảng hướng có cùng vị trí tọa độ vào 1 trong 9 bin sau khi xác định được hướng của pixel thuộc pin tương ứng.

Sau khi tìm được hướng và độ lớn của các khối nhỏ 2 x 2 pixels, ta sẽ vote giá trị độ lớn của mỗi pixel vào khoảng hướng có cùng vị trí tọa độ vào 1 trong 9 bin sau khi xác định được hướng của pixel thuộc pin tương ứng.

- Trong trường hợp độ lớn của phương gradients không chia hết cho đầu mút (nghĩa là không chia hết cho 0, 20, 40…), ta sẽ sử dụng công thức linear interpolation để phân chia độ lớn gradient về 2 biên liền kề.

• **Công thức linear interpolation:**


o Giá trị phương gradient bằng x tương ứng với độ lớn gradient y có cùng vị trí tọa độ (x thuộc [x1,xo]). Khi đó: 

o Tại bin thứ l – 1: 


o Tại bin thứ l:



- Tiếp theo, ta sẽ chuẩn hóa vector histogram theo block gồm 4 ô, mỗi ô 2x2 pixel.



Quá trình chuẩn hóa sẽ được thực hiện chuẩn hóa một block có kích thước 2 x 2 đầu tiên, mỗi block chứa 4 ô, mỗi ô có kích thước 2 x 2 pixel, như vậy chúng ta sẽ có 4 vector histogram kích thước 1 x 9 và khi ghép nối tiếp nhau sẽ được một vector có 36 phần tử. Sau đó ta chuẩn hóa theo công thức bên dưới




L2 – norm: sau chuẩn hóa, độ dài của vector bằng 1.


**||v||₂²**: Là bình phương của chuẩn L2 của vector v

**ε²** (epsilon bình phương): Là một số dương rất nhỏ (thường là 10⁻⁵ hoặc 10⁻⁶)


- Sau đó dịch block đó sang 1 ô và ta sẽ thực hiện chuẩn hóa cho block đó. Đầu vào là một ảnh có kích thước 14x16, áp dụng thuật toán tính HOG với kích thước cells là 2x2 chúng ta sẽ thu được một lưới ô vuông có kích thước 14/2 = 7 ô theo chiều rộng và 16/2 = 8 ô theo chiều dài. Sau khi khối block có kích thước 2x2 trải qua 6 bước theo chiều rộng và 7 bước theo chiều và ghép nối tiếp các vector có 36 phần tử lại với nhau ta sẽ có một vector có 36 x 6 x 7 = **1512** phần tử. Đây là **vector HOG** đại diện cho toàn bộ hình ảnh.

Tiến hành trích xuất đặc trưng mẫu 1 hình





Tương tự thực hiện với tập Train, Validation, Test




# Chương 5. Cài đặt và tinh chỉnh tham số

|  |  |
| --- | --- |
|  | ✍️ Mục tiêu của Chương V là cài đặt, thử nghiệm và tinh chỉnh các mô hình học máy gồm Logistic Regression, SVM, và MLP để tối ưu hiệu suất phân loại chữ viết tay tiếng Việt. Chương tập trung vào điều chỉnh các tham số quan trọng như C, max\_iter, gamma, kernel và hidden\_layer\_sizes, sau đó so sánh độ chính xác trên tập validation và test. Kết quả giúp xác định mô hình và tham số tối ưu nhất, đảm bảo hiệu suất cao cho hệ thống phân loại. |

* **Thử nghiệm các mô hình học máy**
  + Tiến hành huấn luyện và đánh giá ba mô hình: Logistic Regression, SVM, và MLP.
* **Tinh chỉnh tham số**
  + Điều chỉnh các tham số quan trọng:
    - Logistic Regression: C, max\_iter.
    - SVM: C, gamma, kernel (linear, polynomial, rbf).
    - MLP: hidden\_layer\_sizes.
* **Đánh giá hiệu suất mô hình**
  + So sánh độ chính xác của các mô hình trên tập validation và test.
* **Lựa chọn mô hình tối ưu**
  + Xác định mô hình và tham số phù hợp nhất cho bài toán phân loại chữ viết tay tiếng Việt.

## 1. Thực nghiệm trên Logistic Regression

- Logistic Regression: Là mô hình phân loại nhị phân, dùng để dự đoán xác suất một mẫu thuộc về một lớp cụ thể. Hoạt động bằng cách áp dụng hàm sigmoid lên kết quả của hàm tuyến tính để cho ra xác suất từ 0 đến 1




Các thông số:

* C: Thông số dùng để ngăn chặn sự overfit của mô hình, C càng nhỏ thì mô hình sẽ ít bị overfit (nhưng quá nhỏ sẽ bị underfit)
* Max\_iter: Số lần lặp tối đa để thuật toán có thể tìm ra local minimum của bài toán.

## 2. Thực nghiệm trên Support vector machine (SVM)

- Support vector machine (SVM): Là mô hình tìm một siêu phẳng (hyperplane) tối ưu để phân tách các lớp dữ liệu. Hoạt động dựa trên nguyên tắc tối đa hóa khoảng cách (margin) giữa siêu phẳng và các điểm dữ liệu gần nhất. Có thể xử lý dữ liệu phi tuyến tính thông qua kernel trick

Thực hiện training sử dụng model SVM với 3 kernel: linear, polynomial và rbf. Kết quả cho thấy accuracy trên tập validation và tập test nếu sử dụng kernel rbf là cao nhất.




- Các thông số:

* C (Regularization): Tham số điều chỉnh việc có nên bỏ qua các điểm dữ liệu bất thường trong quá trình tối ưu mô hình SVM. Nếu tham số này có giá trị lớn, quá trình tối ưu sẽ chọn một siêu phẳng sao cho siêu phẳng này phân cách tất cả các điểm dữ liệu một cách tốt nhất, từ đó khoảng cách giữa siêu phẳng tới các điểm dữ liệu của các lớp sẽ có giá trị nhỏ (small-margin).
* Gamma: Tham số gamma xác định việc sử dụng bao nhiêu điểm dữ liệu cho việc xây dựng siêu phẳng phân cách. Với giá trị gamma nhỏ, các điểm dữ liệu nằm xa đường phân cách sẽ được sử dụng trong việc tính toán đường phân cách. Ngược lại, với giá trị gamma lớn, chỉ những điểm nằm gần đường phân cách mới được sử dụng để tính toán.

## 3. Thực nghiệm trên Multi layer Perceptron (MLPClassifier)

- Multi layer Perceptron (MLPClassifier)

Thông số: Hidden\_layer\_sizes: Số lượng hidden layer và số neuron của mỗi layer.



# Chương 6. Training và đánh giá kết quả

|  |  |
| --- | --- |
|  | ✍️ Chương VI đánh giá hiệu suất các mô hình Logistic Regression, SVM, và MLP sau khi huấn luyện và kiểm thử trên dữ liệu trích xuất đặc trưng bằng HOG. Kết quả cho thấy MLP đạt độ chính xác cao nhất với hiệu suất test 63%, trong khi Logistic Regression và SVM lần lượt đạt 57% và 60%. Phương pháp HOG chứng minh hiệu quả trong việc cải thiện độ chính xác, tuy nhiên tỷ lệ dự đoán sai vẫn cao trên một số lớp. |

* **Thời gian huấn luyện và kiểm thử**
  + Logistic Regression: Train 2m 45s, test 42s.
  + SVM: Train 21m 10s, test 19m 48s.
  + MLP: Train 9m 14s, test 48s.
* **Đánh giá hiệu suất các mô hình**
  + Logistic Regression: Validation tăng từ 49% → 70%, test từ 38% → 57%.
  + SVM: Validation tăng từ 72% → 74%, test từ 53% → 60%.
  + MLP: Validation tăng từ 73% → 77%, test từ 55% → 63%.
* **Hiệu quả của phương pháp HOG**
  + HOG cải thiện đáng kể accuracy trên tất cả các mô hình, thể hiện khả năng trích xuất đặc trưng tốt.
* **Nhận xét chung**
  + MLP đạt hiệu suất cao nhất trong ba mô hình.
  + Tuy nhiên, tỷ lệ dự đoán sai trên một số lớp vẫn cao, cần nghiên cứu thêm các mô hình tiên tiến và tối ưu hóa dữ liệu để cải thiện hiệu suất.

## 1. Kết quả với HOG


**a. Thuật toán Logistic Regression**

- Thời gian train: 2m 45s


- Thời gian test (tập validation và tập test): 42s

- Đánh giá kết quả: + Kết quả trên tập validation:

+ Kết quả trên tập validation:



+ Kết quả trên tập test:




**b. Thuật toán SVM**

Thời gian train: 21m 10s


- Thời gian test (tập validation và tập test): 19m 48s

- Đánh giá kết quả:

+ Kết quả trên tập validation:



+ Kết quả trên tập test:




**c. Thuật toán MLPClassifier**

Thời gian train: 9m 14s


- Thời gian test (tập validation và tập test): 48s

- Đánh giá kết quả:

+ Kết quả trên tập validation:



+ Kết quả trên tập test:



## 2. Nhận xét chung

Đánh giá hiệu suất các mô hình qua chỉ số accuracy:

* Đối với Logistic Regression:
  + Hiệu suất trên tập validation cải thiện đáng kể: 49% → 70%
  + Hiệu suất trên tập test tăng mạnh: 38% → 57%
* Với mô hình SVM:
  + Độ chính xác validation được cải thiện nhẹ: 72% → 74%
  + Độ chính xác test có sự tăng trưởng: 53% → 60%
* Mô hình MLP thể hiện:
  + Hiệu suất validation tăng ổn định: 73% → 77%
  + Hiệu suất test cải thiện tích cực: 55% → 63%

Phương pháp HOG đã chứng minh hiệu quả trong việc trích xuất đặc trưng. Kết quả cho thấy accuracy của tất cả các mô hình đều được cải thiện khi áp dụng HOG. Vì vậy, đề xuất tiếp tục sử dụng HOG cho các bài toán trích xuất đặc trưng ảnh tiếp theo.

Trong ba mô hình được thử nghiệm, MLP thể hiện hiệu suất vượt trội nhất.

Tuy nhiên, khi so sánh với các nghiên cứu trước đây, kết quả accuracy của các mô hình vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ dự đoán sai trên một số lớp vẫn cao, cho thấy cần thiết phải:

* Nghiên cứu thêm các mô hình tiên tiến hơn
* Tìm hiểu sâu hơn về cách tối ưu hóa các mô hình hiện tại
* Cải thiện chất lượng dữ liệu huấn luyện

# Chương 7. Ứng dụng và cải thiện

## 1. Ứng dụng

* **Hỗ trợ phân loại chữ viết tay trong giáo dục**: Ứng dụng này có thể tích hợp vào các phần mềm học tập, giúp học sinh cải thiện kỹ năng viết bằng cách phân loại các chữ viết tay có dấu. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ chấm điểm tự động cho bài kiểm tra viết tay, đặc biệt trong các môn ngôn ngữ, tiết kiệm thời gian và công sức cho giáo viên.
* **Số hóa tài liệu viết tay**: Hệ thống có thể được sử dụng trong các thư viện và trung tâm lưu trữ để số hóa và phân loại tài liệu viết tay tiếng Việt. Việc chuyển đổi các chữ viết tay có dấu sang dạng văn bản số giúp giảm công sức, đồng thời tăng khả năng lưu trữ và tìm kiếm tài liệu.
* **Tích hợp trong thiết bị đầu vào thông minh**: Các thiết bị như bút điện tử (smart pen) hoặc tablet có thể tích hợp tính năng này để phân loại chữ viết tay tiếng Việt có dấu thành văn bản số trong thời gian thực, hỗ trợ người dùng ghi chú và nhập liệu dễ dàng hơn.
* **Hỗ trợ người khuyết tật**: Ứng dụng này có thể giúp người khuyết tật về vận động hoặc thị giác giao tiếp tốt hơn bằng cách chuyển chữ viết tay có dấu thành văn bản số hóa, hỗ trợ trong các tình huống giao tiếp hàng ngày hoặc lưu trữ thông tin cá nhân.
* **Nhận dạng chữ viết trong ngân hàng và tài chính**: Ứng dụng này sẽ hỗ trợ nhận dạng chữ ký hoặc các biểu mẫu viết tay có dấu trong ngân hàng và các tổ chức tài chính, giúp giảm thiểu sai sót và tăng tốc độ xử lý dữ liệu như phiếu ghi nợ, phiếu thanh toán.
* **Phân tích chữ viết trong lĩnh vực pháp lý**: Trong các tình huống pháp lý, ứng dụng có thể được sử dụng để phân tích, nhận dạng và phân loại chữ viết tay có dấu, giúp xử lý các tài liệu pháp lý hoặc hồ sơ điều tra nhanh chóng. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ phát hiện giả mạo chữ viết tay.
* **Phát triển chatbot hoặc trợ lý ảo thông minh:** Hệ thống có thể được tích hợp vào chatbot hoặc trợ lý ảo, cho phép người dùng gửi thông tin dưới dạng chữ viết tay có dấu và nhận lại phản hồi nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác và trải nghiệm tự nhiên hơn.
* **Ứng dụng trong y tế:** Trong y tế, ứng dụng này có thể giúp nhận dạng và số hóa các đơn thuốc hoặc hồ sơ bệnh án viết tay có dấu, giảm thiểu sai sót và tăng độ chính xác trong quá trình nhập liệu.
* **Dịch thuật tự động:** Bằng cách nhận dạng và chuyển đổi chữ viết tay tiếng Việt có dấu thành văn bản số, hệ thống có thể được tích hợp vào các công cụ dịch thuật tự động để dịch sang các ngôn ngữ khác, hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ hiệu quả.
* **Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa:** Ứng dụng có thể phân tích, lưu trữ chữ viết tay tiếng Việt có dấu, phục vụ nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa. Đồng thời, nó còn hỗ trợ số hóa các tài liệu viết tay quý giá như nhật ký, thư từ của các danh nhân, góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc.

## 2. Hướng cải thiện

* Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của đồ án, một số hướng cải thiện có thể được thực hiện như sau: **Cải thiện dữ liệu đầu vào** bằng cách nâng cao chất lượng ảnh chữ viết tay thông qua các phương pháp xử lý ảnh như lọc nhiễu, tăng độ tương phản và chuẩn hóa kích thước. Ngoài ra, tăng số lượng mẫu dữ liệu bằng cách thu thập từ nhiều nguồn đa dạng và loại bỏ các yếu tố nhiễu trong dữ liệu cũng là giải pháp quan trọng.
* **Thử nghiệm các mô hình học sâu tiên tiến** như Convolutional Neural Network (CNN) để trích xuất đặc trưng tự động hoặc sử dụng các mô hình Transformer-based (như Vision Transformer) nhằm cải thiện độ chính xác nhờ khả năng học phụ thuộc dài hạn. Đồng thời, việc áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu như xoay ảnh, thay đổi độ sáng hoặc thêm nhiễu cũng giúp cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình.
* Ngoài ra, có thể **áp dụng các kỹ thuật trích xuất đặc trưng mạnh mẽ** như SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) và SURF (Speeded-Up Robust Features) để cải thiện việc nhận dạng đặc trưng hình ảnh. Kết hợp với đó, sử dụng các phương pháp ensemble để tận dụng điểm mạnh của nhiều mô hình khác nhau, giúp tăng hiệu suất tổng thể.
* Một hướng mở rộng thú vị là **mở rộng bài toán từ phân loại ký tự sang nhận dạng nguyên từ hoặc câu**, điều này sẽ gia tăng khả năng ứng dụng thực tế trong việc chuyển đổi các văn bản viết tay. Đồng thời, kết hợp các mô hình ngôn ngữ như RNN hoặc Transformer để tận dụng ngữ cảnh khi dự đoán từ hoặc câu cũng là một giải pháp cần thử nghiệm.
* Cuối cùng, để ứng dụng thực tế dễ dàng hơn, cần nâng cao khả năng tổng quát hóa của mô hình thông qua việc huấn luyện trên tập dữ liệu đa ngôn ngữ và đánh giá trên các tập dữ liệu thực tế, chẳng hạn như biểu mẫu hoặc ghi chú viết tay. Xây dựng **giao diện người dùng thân thiện** và tích hợp ứng dụng trên các nền tảng web hoặc di động sẽ giúp đồ án có giá trị ứng dụng cao hơn trong thực tiễn.

# Danh mục tài liệu tham khảo

(n.d.). From https://www.noron.vn/post/gioi-thieu-ve-support-vector-machine-trong-machinelearning-40dxtjcmrdye

*Khoa học dữ liệu.* (2019, November 22). Retrieved January 9, 2025 from Khoa học dữ liệu: https://phamdinhkhanh.github.io/2019/11/22/HOG.html

*Machine Learning cơ bản.* (2017, February 24). Retrieved January 2, 2025 from Machine Learning cơ bản: https://machinelearningcoban.com/2017/02/24/mlp/

*NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MÁY VÉC TƠ TỰA TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIỆT VIẾT TAY RỜI RẠC.* (n.d.). Retrieved January 3, 2025 from Dữ liệu mở: https://dulieu.itrithuc.vn/media/dataset/2020\_08/la10.0233.3.pdf

*Scikit-learn*. (n.d.). From Support Vector Machines: https://scikit-learn.org/stable/modules/svm.html#svm-kernels

# SOURCE

<https://drive.google.com/drive/folders/1mqzwJcXEkzBvXGuUVs7soJ9OVMLvpdW3?usp=sharing>