# Samples - 1

#### Upload Time: 2024-10-05 16:39:05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence: Freedom - Happiness: | 0.00% | 74.29% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen / identity Card N | 32.00% | 89.80% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.72%

Average Levenshtein Similarity: 94.19%

# Samples - 2

#### Upload Time: 2024-10-05 16:41:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card | 87.50% | 93.33% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú / Place of residence: 218c Đội Cấn | 97.96% | 97.96% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị đến: 08/08/2029 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.03%

Average Levenshtein Similarity: 98.35%

# Samples - 3

#### Upload Time: 2024-10-06 18:19:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: Q | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có số sistriden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 4

#### Upload Time: 2024-10-06 19:08:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 92.12%

Average Levenshtein Similarity: 96.00%

# Samples - 5

#### Upload Time: 2024-10-06 19:11:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 88.69%

Average Levenshtein Similarity: 95.95%

# Samples - 6

#### Upload Time: 2024-10-06 19:27:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: | 81.82% | 90.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 93.33%

Average Levenshtein Similarity: 97.16%

# Samples - 7

#### Upload Time: 2024-10-06 20:05:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú YÊn | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 8

#### Upload Time: 2024-10-06 20:10:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 9

#### Upload Time: 2024-10-06 20:35:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Cổ của siden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 92.10%

Average Levenshtein Similarity: 93.51%

# Samples - 10

#### Upload Time: 2024-10-09 16:24:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 11

#### Upload Time: 2024-10-09 17:18:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Tridopendience: Fre eabin - Happine: | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card N | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị of oln: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date: of hàng 1 | Date: of hàng 1 | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 12

#### Upload Time: 2024-10-09 17:20:34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 13

#### Upload Time: 2024-10-09 17:30:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 14

#### Upload Time: 2024-10-09 21:20:39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 15

#### Upload Time: 2024-10-09 21:25:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 16

#### Upload Time: 2024-10-10 16:28:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 82.12%

Average Levenshtein Similarity: 92.96%

# Samples - 17

#### Upload Time: 2024-10-10 16:43:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 92.91%

# Samples - 18

#### Upload Time: 2024-10-10 16:46:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 19

#### Upload Time: 2024-10-10 17:09:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 20

#### Upload Time: 2024-10-10 17:25:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 85.82%

Average Levenshtein Similarity: 93.83%

# Samples - 21

#### Upload Time: 2024-10-10 17:26:24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 22

#### Upload Time: 2024-10-10 17:33:08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam,Phú Hòa, Phú Yên | 45.16% | 95.08% |

Average Simple Similarity: 82.96%

Average Levenshtein Similarity: 93.74%

# Samples - 23

#### Upload Time: 2024-10-10 17:35:26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 24

#### Upload Time: 2024-10-15 15:07:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 25

#### Upload Time: 2024-10-15 15:32:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 26

#### Upload Time: 2024-10-15 15:33:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long THành | 87.80% | 93.67% |

Average Simple Similarity: 99.36%

Average Levenshtein Similarity: 99.67%

# Samples - 27

#### Upload Time: 2024-10-20 19:11:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÙNGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 52.94% | 95.52% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| QUỐC AUSTREPUBUC OF VIỆT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 6.67% | 72.41% |
| Nơi thường thưnce / Freeidence: Hàppines: | Independence - Freedom - Happiness | 0.00% | 50.67% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ciới tizen / Dentity: Canh LOại | Citizen Identity Card | 9.68% | 65.38% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 3.85% | 54.55% |
| Date of lace: 199119333 | Date of expiry | 34.78% | 48.65% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 69.75%

Average Levenshtein Similarity: 86.75%

# Samples - 28

#### Upload Time: 2024-10-20 19:28:44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÕ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 94.12% | 94.12% |
| Độc tập - Tư do 5 Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 85.19% | 85.19% |
| SốciauST REPuBUC 0F ViệT Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.33% | 55.17% |
| Nơi thọ pence: Fresidence: Happ Pines5 | Independence - Freedom - Happiness | 10.53% | 47.22% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cirtiven / Dentity: Card Of C | Citizen Identity Card | 10.34% | 72.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: / No.: / | Số/No.:&nbsp; | 43.75% | 48.28% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 07/0112027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 3.85% | 45.45% |
| Diate of resiny | Date of expiry | 6.67% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 68.10%

Average Levenshtein Similarity: 83.32%

# Samples - 29

#### Upload Time: 2024-10-20 19:37:09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 91.18% | 91.18% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| Sốc/ALIST REPubLIC Of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 63.33% | 63.33% |
| /ndependence - Freedem - Happines5 | Independence - Freedom - Happiness | 91.18% | 91.18% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity: Card 5 | Citizen Identity Card | 32.00% | 86.96% |
| Số / No.: 08020200072 | Số / No.: 08020200072 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 4 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 4 | 100.00% | 100.00% |
| Số/sinh rị den 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 19.23% | 66.67% |
| Date of oxpiny | Date of expiry | 85.71% | 85.71% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 86.78%

Average Levenshtein Similarity: 92.80%

# Samples - 30

#### Upload Time: 2024-10-20 19:41:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 91.18% | 91.18% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| Sốc/ALIST REPUBLIC OF ViệT Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 76.67% | 76.67% |
| Nơi thường / Fresidence: Happ Ness | Independence - Freedom - Happiness | 26.47% | 44.12% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tízen / Dentity: Card 502 | Citizen Identity Card | 6.67% | 66.67% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 06àn 07/012027 | Có giới hạn đến: 17/01/2027 | 7.41% | 40.82% |
| Date of oxalin: | Date of expiry: | 66.67% | 73.33% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 79.14%

Average Levenshtein Similarity: 86.64%

# Samples - 31

#### Upload Time: 2024-10-05 16:39:05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence: Freedom - Happiness: | 0.00% | 74.29% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen / identity Card N | 32.00% | 89.80% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.72%

Average Levenshtein Similarity: 94.19%

# Samples - 32

#### Upload Time: 2024-10-05 16:41:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card | 87.50% | 93.33% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú / Place of residence: 218c Đội Cấn | 97.96% | 97.96% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị đến: 08/08/2029 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.03%

Average Levenshtein Similarity: 98.35%

# Samples - 33

#### Upload Time: 2024-10-06 18:19:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: Q | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có số sistriden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 34

#### Upload Time: 2024-10-06 19:08:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 92.12%

Average Levenshtein Similarity: 96.00%

# Samples - 35

#### Upload Time: 2024-10-06 19:11:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 88.69%

Average Levenshtein Similarity: 95.95%

# Samples - 36

#### Upload Time: 2024-10-06 19:27:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: | 81.82% | 90.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 93.33%

Average Levenshtein Similarity: 97.16%

# Samples - 37

#### Upload Time: 2024-10-06 20:05:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú YÊn | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 38

#### Upload Time: 2024-10-06 20:10:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 39

#### Upload Time: 2024-10-06 20:35:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Cổ của siden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 92.10%

Average Levenshtein Similarity: 93.51%

# Samples - 40

#### Upload Time: 2024-10-09 16:24:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 41

#### Upload Time: 2024-10-09 17:18:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Tridopendience: Fre eabin - Happine: | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card N | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị of oln: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date: of hàng 1 | Date: of hàng 1 | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 42

#### Upload Time: 2024-10-09 17:20:34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 43

#### Upload Time: 2024-10-09 17:30:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 44

#### Upload Time: 2024-10-09 21:20:39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 45

#### Upload Time: 2024-10-09 21:25:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 46

#### Upload Time: 2024-10-10 16:28:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 82.12%

Average Levenshtein Similarity: 92.96%

# Samples - 47

#### Upload Time: 2024-10-10 16:43:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 92.91%

# Samples - 48

#### Upload Time: 2024-10-10 16:46:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 49

#### Upload Time: 2024-10-10 17:09:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 50

#### Upload Time: 2024-10-10 17:25:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 85.82%

Average Levenshtein Similarity: 93.83%

# Samples - 51

#### Upload Time: 2024-10-10 17:26:24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 52

#### Upload Time: 2024-10-10 17:33:08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam,Phú Hòa, Phú Yên | 45.16% | 95.08% |

Average Simple Similarity: 82.96%

Average Levenshtein Similarity: 93.74%

# Samples - 53

#### Upload Time: 2024-10-10 17:35:26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 54

#### Upload Time: 2024-10-15 15:07:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 55

#### Upload Time: 2024-10-15 15:32:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 56

#### Upload Time: 2024-10-15 15:33:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long THành | 87.80% | 93.67% |

Average Simple Similarity: 99.36%

Average Levenshtein Similarity: 99.67%

# Samples - 57

#### Upload Time: 2024-10-16 23:00:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| Độc tập - Tư do - Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| Số CIALIST REPUBLIC Of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.23% | 75.41% |
| Nơi thường : Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 5.88% | 63.64% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card | Citizen Identity Card | 36.36% | 93.02% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: Q | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Quốc giới quốc: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 46.15% | 61.54% |
| Date of birdin: | Date of expiry: | 60.00% | 73.33% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 77.37%

Average Levenshtein Similarity: 90.61%

# Samples - 58

#### Upload Time: 2024-10-16 23:08:29

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HộI CHỬ NGHĨA VIệT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 85.29% | 85.29% |
| Độc Lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| Số CIALIST REPUBLIC OF VIệT Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.23% | 85.25% |
| Nơi dependence - Freedom - Happines | Independence - Freedom - Happiness | 8.57% | 89.86% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card H9 | Citizen Identity Card&nbsp; | 77.78% | 82.35% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MẠNH, QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | 72.73% | 97.67% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cẩn Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 97.37% | 97.37% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Số/66/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 0.00% | 41.03% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cẩn Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 97.37% | 97.37% |

Average Simple Similarity: 77.41%

Average Levenshtein Similarity: 92.03%

# Samples - 59

#### Upload Time: 2024-10-16 23:12:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HộI CHỬ NGHĨA VIệT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 85.29% | 85.29% |
| Độc Lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| Số CIALIST REPUBLIC OF VIệT Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.23% | 85.25% |
| Nơi dependence - Freedom - Happines | Independence - Freedom - Happiness | 8.57% | 89.86% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card H9 | Citizen Identity Card&nbsp; | 77.78% | 82.35% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MẠNH, QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | 72.73% | 97.67% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cẩn Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 97.37% | 97.37% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Số/66/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 0.00% | 41.03% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cẩn Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 97.37% | 97.37% |

Average Simple Similarity: 77.41%

Average Levenshtein Similarity: 92.03%

# Samples - 60

#### Upload Time: 2024-10-21 09:37:12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 91.18% | 91.18% |
| Độc tập - Tư ofo - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 42.86% | 90.91% |
| QUỐC ALIST REPUBLIC OF VIỆT Nam | COCIALIST REPUBLIC OF VIỆT Nam | 0.00% | 88.52% |
| In Dependence - Fresidom - Happines5 | Independence - Freedom - Happiness | 11.11% | 88.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tịzen / Dentity: Cari Eọ | Citizen Identity Card | 6.90% | 64.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cẩn Giưộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cẩn Giưộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: sinh tra Dênce: 17/01/2027 | Có giới hạn đến: 17/01/2027 | 8.82% | 55.74% |
| Date of expin: | Date of expiry: | 80.00% | 89.66% |
| Thị trấn Cẩn Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cẩn Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 72.99%

Average Levenshtein Similarity: 92.27%

# Samples - 61

#### Upload Time: 2024-10-21 10:06:55

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| HỒ GIT | BỘ GTVT | 28.57% | 46.15% |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨA VIỆt Nam | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 79.41% | 79.41% |
| VỚI | MOT | 0.00% | 0.00% |
| Độc 1ạp - Tị do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| GIẤY PHÊP LÁI XE/DRIERS LICeNSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVERS LICENSE | 59.38% | 92.06% |
| Số/No.: 791149379530 | Số/No.: 791149379530 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên Full name: | Họ tên / Full name: | 36.84% | 94.44% |
| ĐẠNG NGỌC TRÂN | ĐẠNG NGỌC TRÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Dace of Birth | Ngày sinh/Date of Birth | 91.30% | 91.30% |
| Họ/02/1993 | 19/02/1993 | 80.00% | 80.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cơi cơ/ truyality: Nơi Nơi Nơi 1 | Nơi cơi cơ/ truyality: Nơi Nơi Nơi 1 | 100.00% | 100.00% |
| Thuấn Tài Thuấn Tành | Thuấn Tài Thuấn Tành | 100.00% | 100.00% |
| Huấn tránh, Hành, Cản Quốc, Trương An | Huấn tránh, Hành, Cản Quốc, Trương An | 100.00% | 100.00% |
| TP. Hồ Chí Minh, ngày sidence: 4ổ Chí Nam 2014 | TP. Hồ Chí Minh, ngày sidence: 4ổ Chí Nam 2014 | 100.00% | 100.00% |
| TƯƠNG CÁC SÔ VÂN CƯỚC ĐÔNG | TƯƠNG CÁC SÔ VÂN CƯỚC ĐÔNG | 100.00% | 100.00% |
| TRƯờNG TRSÊNG oLSide of origin: | TRƯờNG TRSÊNG oLSide of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hang Cáce A1 | Hang Cáce A1 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc sidence side 5 | Quốc sidence side 5 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đếng spires Không thời hạn | Có giá trị Đếng spires Không thời hạn | 100.00% | 100.00% |
| Võ Trong Nhân | Võ Trong Nhân | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 84.75%

Average Levenshtein Similarity: 89.65%

# Samples - 62

#### Upload Time: 2024-10-05 16:39:05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence: Freedom - Happiness: | 0.00% | 74.29% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen / identity Card N | 32.00% | 89.80% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.72%

Average Levenshtein Similarity: 94.19%

# Samples - 63

#### Upload Time: 2024-10-05 16:41:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card | 87.50% | 93.33% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú / Place of residence: 218c Đội Cấn | 97.96% | 97.96% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị đến: 08/08/2029 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.03%

Average Levenshtein Similarity: 98.35%

# Samples - 64

#### Upload Time: 2024-10-06 18:19:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: Q | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có số sistriden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 65

#### Upload Time: 2024-10-06 19:08:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 92.12%

Average Levenshtein Similarity: 96.00%

# Samples - 66

#### Upload Time: 2024-10-06 19:11:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 88.69%

Average Levenshtein Similarity: 95.95%

# Samples - 67

#### Upload Time: 2024-10-06 19:27:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: | 81.82% | 90.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 93.33%

Average Levenshtein Similarity: 97.16%

# Samples - 68

#### Upload Time: 2024-10-06 20:05:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú YÊn | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 69

#### Upload Time: 2024-10-06 20:10:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 70

#### Upload Time: 2024-10-06 20:35:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Cổ của siden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 92.10%

Average Levenshtein Similarity: 93.51%

# Samples - 71

#### Upload Time: 2024-10-09 16:24:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 72

#### Upload Time: 2024-10-09 17:18:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Tridopendience: Fre eabin - Happine: | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card N | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị of oln: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date: of hàng 1 | Date: of hàng 1 | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 73

#### Upload Time: 2024-10-09 17:20:34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 74

#### Upload Time: 2024-10-09 17:30:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 75

#### Upload Time: 2024-10-09 21:20:39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 76

#### Upload Time: 2024-10-09 21:25:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 77

#### Upload Time: 2024-10-10 16:28:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 82.12%

Average Levenshtein Similarity: 92.96%

# Samples - 78

#### Upload Time: 2024-10-10 16:43:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 92.91%

# Samples - 79

#### Upload Time: 2024-10-10 16:46:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 80

#### Upload Time: 2024-10-10 17:09:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 81

#### Upload Time: 2024-10-10 17:25:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 85.82%

Average Levenshtein Similarity: 93.83%

# Samples - 82

#### Upload Time: 2024-10-10 17:26:24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 83

#### Upload Time: 2024-10-10 17:33:08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam,Phú Hòa, Phú Yên | 45.16% | 95.08% |

Average Simple Similarity: 82.96%

Average Levenshtein Similarity: 93.74%

# Samples - 84

#### Upload Time: 2024-10-10 17:35:26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 85

#### Upload Time: 2024-10-15 15:07:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 86

#### Upload Time: 2024-10-15 15:32:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 87

#### Upload Time: 2024-10-15 15:33:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long THành | 87.80% | 93.67% |

Average Simple Similarity: 99.36%

Average Levenshtein Similarity: 99.67%

# Samples - 88

#### Upload Time: 2024-10-23 16:59:46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨA ViỆT Nam | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 82.35% | 82.35% |
| Đốc tạp - Tư sionalith phuc | Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc | 55.56% | 62.96% |
| QUCIALST REPUBUC Of VIẾT NAm | SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM | 13.33% | 75.86% |
| Nơi thường sinh Dence of residence: Hame: Hame: Ham | Independence - Freedom - Happiness | 3.92% | 35.29% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tizen / Dentify Card | Citizen Identity Card | 8.00% | 73.91% |
| 077202002019 | 077202002019 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN ĐINH VĂN | TRẦN ĐÌNH VĂN | 92.31% | 92.31% |
| Ngày sinh / Date of birth: 16/03/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 16/03/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Vu Bản, Nam Định | Vụ Bản, Nam Định | 93.75% | 93.75% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 180/36C Nguyễn | Nơi thường trú / Place of residence: 180/36C Nguyễn | 100.00% | 100.00% |
| Họ siá trị sidenc 16/03/2027 | Họ giá trị đến: 16/03/2027 | 39.29% | 81.48% |
| Date of beside: sin: | Date of expiry: | 50.00% | 62.86% |
| An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Brung | An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, BRVT | 89.47% | 90.67% |

Average Simple Similarity: 72.54%

Average Levenshtein Similarity: 85.50%

# Samples - 89

#### Upload Time: 2024-10-23 21:36:52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨa VIỆt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 76.47% | 76.47% |
| Quốc tạc sốc 4ạc 4ạc Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 6.67% | 49.12% |
| LOCIAUST REPU8uC of VIỄt Nam | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 13.79% | 63.16% |
| Nơi thường sidence / Fresidence: Hance: Ham Ham Ham Nộc Định | Independence - Freedom - Happiness | 1.67% | 36.17% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Denthy Card H0a | Citizen Identity Card | 56.00% | 73.91% |
| Số / No.: 084203002125 | Số / No.: 084203002125 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 15/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 15/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | 100.00% | 100.00% |
| Có giá ti Sảng | Có giá trị đến: | 53.33% | 68.97% |
| Quốc số số / Nate of since: 1965 | Date of expiry | 6.25% | 34.78% |
| Số/6/03/2028 | 15/03/2028 | 16.67% | 72.73% |
| T7, Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | TT, Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | 96.43% | 96.43% |

Average Simple Similarity: 66.31%

Average Levenshtein Similarity: 80.69%

# Samples - 90

#### Upload Time: 2024-10-23 21:43:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨa ViỆt Nam | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 76.47% | 76.47% |
| Đốc lạp - Tư sọc - Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hanh phúc | 35.71% | 80.00% |
| CỐC AUST REPUBUC Of VIỆt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 6.67% | 62.07% |
| Nơi thường sidence of residence: Happplace: Hàng Họ Hành Đạc | Independence - Freedom - Happiness | 1.67% | 36.17% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới ticen / Dentify Card | Citizen Identity Card | 8.00% | 69.57% |
| Số/No.: / No.: | Số/No.: | 50.00% | 66.67% |
| 070203005812 | 070203005812 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN VĂN DƯƠNG | TRẦN VĂN DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Tri | Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | 96.43% | 96.43% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh tri oánh 27/03/2026 | Có giá trị đến: 27/03/2028 | 3.57% | 59.26% |
| Date of birth: 6/0f birth: 6/sinh | Date of expiry: | 24.24% | 45.83% |
| Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 66.82%

Average Levenshtein Similarity: 82.91%

# Samples - 91

#### Upload Time: 2024-10-23 21:51:12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HộI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc lập - Tư sọ - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SốciALST REPuBL/C Of ViẾt NAm | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 10.00% | 64.41% |
| Independence: Fresidence: Happpiness | Independence - Freedom - Happiness | 38.89% | 77.14% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Dentity Card Họ | Citizen Identity Card | 32.00% | 82.61% |
| 060202006751 | 060202006751 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN DUY VĨNH | NGUYỄN DUY VĨNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 22/03/2002 | 22/03/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Xóm 1, Thôn 6 | Nơi thường trú / Place of residence: Xóm 1, Thôn 6 | 100.00% | 100.00% |
| Số/sinh trá tri trán 22/03/2027 | Có giá trị đến: 22/03/2027 | 9.68% | 63.16% |
| Date of expirt | Date of expiry | 92.86% | 92.86% |
| Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.13%

Average Levenshtein Similarity: 92.49%

# Samples - 92

#### Upload Time: 2024-10-23 21:58:48

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨa Việt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 67.65% | 67.65% |
| Đốc lạp - Tư sionalith phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 59.26% | 66.67% |
| QUST REPU8UC of VIỆt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 0.00% | 51.85% |
| Nơi thường số/ Fresidence: Happpin: | Independence - Freedom - Happiness | 11.43% | 40.58% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tízen / Dentity Card F0ame: | Citizen Identity Card | 6.25% | 64.15% |
| S0/64203012150 | 064203012150 | 14.29% | 92.31% |
| Số/No.: Quố | Số/No.: | 63.64% | 77.78% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRỊNH CÔNG THÀNH | TRỊNH CÔNG THÀNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/12/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/12/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 63 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 63 | 100.00% | 100.00% |
| Có/già trú s6n: 27/12/2028 | Có giá trị đến: 27/12/2028 | 80.77% | 80.77% |
| Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Giới thate of residence: of besin: | Date of expiry | 2.94% | 33.33% |

Average Simple Similarity: 67.01%

Average Levenshtein Similarity: 81.95%

# Samples - 93

#### Upload Time: 2024-10-23 22:02:43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨA ViỆt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 73.53% | 73.53% |
| Đốc lấp - Tư sọc - Hanh phuc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 35.71% | 72.73% |
| Sốc/AuS7 RePu8c of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 10.00% | 38.60% |
| Nơi thường sidence of Fresidence: Hatp Hame: | Independence - Freedom - Happiness | 4.55% | 43.59% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tizen / Dentity Card 5 | Citizen Identity Card | 7.41% | 75.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| 048203007477 | 048203007477 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH TĂN QUỐC | HUỲNH TẤN QUỐC | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 24/11/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 24/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam | Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 35 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 35 | 100.00% | 100.00% |
| Nơ/ sinh trú trú of Sidence: 2026 | Có giá trị đến: 24/11/2028 | 0.00% | 40.68% |
| Date of origin: | Date of expiry | 53.33% | 62.07% |
| An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng | An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 69.73%

Average Levenshtein Similarity: 82.59%

# Samples - 94

#### Upload Time: 2024-10-23 22:08:21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨA ViỆt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 73.53% | 73.53% |
| Độc lạp - Tư so - Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 85.19% | 85.19% |
| SốciALST REPuBuC of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 10.00% | 55.17% |
| Nơi Deplandence o Fresidence: Happplaces6 | Independence - Freedom - Happiness | 7.32% | 56.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tizen / Denthu Card 5 | Citizen Identity Card | 7.69% | 63.83% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| 075204010026 | 075204010026 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 21/01/2004 | 21/01/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam | Giới tính / Sex: Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Bình, Vĩnh Cứu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | 96.43% | 96.43% |
| Số Giá tri Đếnh | Có giá trị đến: | 60.00% | 60.00% |
| Tân Bình, Vinh Cứu, Đồng Nai | Tân Bình, Vinh Cứu, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 78.77%

Average Levenshtein Similarity: 87.65%

# Samples - 95

#### Upload Time: 2024-10-23 22:11:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HộI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Đốc lập - Tư so / Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 81.48% | 81.48% |
| SốciAuST RePuBLIC Of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 6.67% | 57.63% |
| Thường Dendence: Fresidence: Hap Hàng Số | Independence - Freedom - Happiness | 7.50% | 48.65% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Dentify Card Loai | Citizen Identity Card | 29.63% | 75.00% |
| 049203011774 | 049203011774 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VÕ LINH NHÂN | VÕ LINH NHÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/10/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/10/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam | Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 52 Trần Kim Xuyên | Nơi thường trú / Place of residence: 52 Trần Kim Xuyên | 100.00% | 100.00% |
| Số/già trà tị sên: 27/10/2028 | Có giá trị đến: 27/10/2028 | 27.59% | 72.73% |
| Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Date of reside | Date of expiry | 64.29% | 64.29% |

Average Simple Similarity: 75.48%

Average Levenshtein Similarity: 86.79%

# Samples - 96

#### Upload Time: 2024-10-23 22:14:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HÒI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc Lập - Tư do -: Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 53.57% | 90.91% |
| SốciALIST RePUBLIC Of ViẾt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 66.67% | 66.67% |
| Nơi thường sendence - Fre6dom: Happpin: | Independence - Freedom - Happiness | 2.56% | 65.75% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Dentity: Card Cộ | Citizen Identity Card | 30.77% | 80.85% |
| 075203001059 | 075203001059 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN ĐỊNH KHÔN | TRẦN ĐÌNH KHÔi | 85.71% | 85.71% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Ngai, Nga Sơn, Thanh Hòa | Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hoá | 14.29% | 84.62% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm 4 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm 4 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc trà tí sên 28/02/2028 | Có giá trị đến: 28/02/2028 | 42.31% | 61.54% |
| Date of expin: | Date of expiry: | 80.00% | 89.66% |
| Phú Sơn, Tân Phú, Đông Nai | Phú Sơn, Tân Phú, Đông Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 75.78%

Average Levenshtein Similarity: 89.66%

# Samples - 97

#### Upload Time: 2024-10-24 11:45:51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Indecendence | Independence - Freedom - Happiness | 32.35% | 47.83% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 095095000329 | Số/No.: 095095000329 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN PHƯỚC AN | NGUYỄN PHƯỚC AN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Dace of birth: 13/01/1995 | Ngày sinh / Dace of birth: 13/01/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng | Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng | 97.22% | 97.22% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ap3 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 2 | 92.68% | 93.83% |
| Care of birching | Date of expiry: | 37.50% | 51.61% |

Average Simple Similarity: 90.65%

Average Levenshtein Similarity: 92.70%

# Samples - 98

#### Upload Time: 2024-10-24 11:56:51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence Fresidom - Heepiness | Independence - Freedom - Happiness | 44.12% | 86.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 019098002374 | Số/No.: 019098002374 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG QUÝ DƯƠNG | TRƯƠNG QUÝ DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / bire of rate: Đàn 2nece | Ngày sinh / Date of birth: 28/2/1998 | 50.00% | 61.97% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quất Động, Thường Tín, Hà Nội | Quất Động, Thường Tín, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| perandoce | 28/12/2038 | 0.00% | 0.00% |
| P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên | Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên | 0.00% | 97.50% |

Average Simple Similarity: 79.61%

Average Levenshtein Similarity: 89.74%

# Samples - 99

#### Upload Time: 2024-10-24 12:00:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc liện - Họ the / Hanh Ness | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 20.69% | 42.86% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Chizen Identity Card | Citizen Identity Card | 4.76% | 92.68% |
| Số/No.: 014080009801 | Số/No.: 014080009801 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| MAI HÙNG CƯờNG | MAI HÙNG CƯỜNG | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 03/05/1980 | Ngày sinh / Date of birth: 03/05/1980 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phan Sào Nam, Phú Cừ, Hưng Yên | Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên | 96.67% | 96.67% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tiểu Khu 5 | Nơi thường trú / Place of residence: Tiểu Khu 5 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: giới 08/0sin040 | Có giá trị đến: 03/05/2040 | 3.85% | 40.82% |
| P Thị trấn Thuận Châu, Thuận Chàu, Sơn Lai | Thị trấn Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La | 0.00% | 93.83% |

Average Simple Similarity: 76.18%

Average Levenshtein Similarity: 91.23%

# Samples - 100

#### Upload Time: 2024-10-24 12:05:33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 86.21% | 92.59% |
| Independence: Fresiden: Auppiness | Independence - Freedom - Happiness | 44.12% | 74.63% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 093187008605 | Số/No.: 093187008605 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| BÙI THỦY AN | BÙI THÚY AN | 90.91% | 90.91% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 01/01/1987 | 01/01/1987 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ | Giới tính / Sex: Nữ | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Long Vỹ, Hậu Giang | Long Mỹ, Hậu Giang | 94.44% | 94.44% |
| Nơi têng 4 trước Giới Sexence: Áp Rọc Là | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Rọc Lá | 19.57% | 60.47% |
| Quốc of expiry | Date of expiry | 71.43% | 71.43% |
| Tây Yên A, An Biên, Kiên Giang | Tây Yên A, An Biên, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 89.26%

Average Levenshtein Similarity: 93.58%

# Samples - 101

#### Upload Time: 2024-10-24 13:29:18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 068202007059 | Số/No.: 068202007059 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐÀO ANH TÚ | ĐÀO ANH TÚ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 20/08/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 20/08/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cát Tiến, Phủ Cát, Bình Định | Thị trấn Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định | 97.30% | 97.30% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Trung | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Trung | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 6, đến20/06/2027 | Có giá trị đến: 20/08/2027 | 23.08% | 56.00% |
| Giới tham of airce: | Date of expiry: | 5.26% | 47.06% |
| Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng | Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 89.10%

Average Levenshtein Similarity: 93.77%

# Samples - 102

#### Upload Time: 2024-10-24 13:31:33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 092097005546 | Số/No.: 092097005546 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN PHAN TẤN TÀI | TRẦN PHAN TẤN TÀI | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 20/08/1997 | Ngày sinh / Date of birth: 20/08/1997 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ | An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: | Nơi thường trú / Place of residence: | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ | An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 103

#### Upload Time: 2024-10-24 13:33:16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 038093003532 | Số / No.: 038093003532 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ ĐỨC VIỆT | LÊ ĐỨC VIỆT | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 24/07/1993 | Ngày sinh / Date of birth: 24/07/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến 24/07/2033 | Có giá trị đến 24/07/2033 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh | Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 104

#### Upload Time: 2024-10-24 13:35:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 0010950435888 | 001095043588 | 92.31% | 96.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN TÙNG LÂM | NGUYỄN TÙNG LÂM | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 14/07/1995 | 14/07/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội | Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đồng Tiền | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đồng Tiến | 98.04% | 98.04% |
| Có giê trị đến: 44 | Có giá trị đến: | 77.78% | 84.85% |
| 14107/2035 | 14/07/2035 | 90.00% | 90.00% |
| Date of cexpiry: | Date of expiry: | 50.00% | 96.77% |
| Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông | Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 95.41%

Average Levenshtein Similarity: 98.28%

# Samples - 105

#### Upload Time: 2024-10-24 13:37:24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 091080017909 | 091080017909 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| PHAN VĂN SƠN | PHAN VĂN SƠN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1980 | Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1980 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Dân Quân | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Dân Quân | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 106

#### Upload Time: 2024-10-24 13:40:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 06820002850 | Số/No.: 06820002850 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÂM NHậT TIẾN | LÂM NHẬT TIẾN | 92.31% | 92.31% |
| Ngày sinh / Date of birth: 10/03/2000 | Ngày sinh / Date of birth: 10/03/2000 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt / | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt | 96.23% | 98.08% |
| Nam | Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đà Rigiết | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đà R'giềng | 92.31% | 93.20% |
| Có có cong sốc / 0/06/2025 | Có giá trị đến: 10/03/2025 | 46.15% | 53.85% |
| Date of birdery | Date of expiry: | 53.33% | 73.33% |
| Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng | Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 93.35%

Average Levenshtein Similarity: 95.04%

# Samples - 107

#### Upload Time: 2024-10-24 14:38:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 060203003122 | 060203003122 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN XUÂN TÙNG | NGUYỄN XUÂN TÙNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/05/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 28/05/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Mũi Nó, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 97.50% | 97.50% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 10, Khu Phố 6 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 10, Khu Phố 6 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Mũi Nó, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | Mũi Nó, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.85%

Average Levenshtein Similarity: 99.85%

# Samples - 108

#### Upload Time: 2024-10-24 14:44:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 058205000956 | 058205000956 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VÕ VĂN TIẾN | VÕ VĂN TIẾN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/06/2005 | Ngày sinh / Date of birth: 27/06/2005 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| TP Phan Rang-Tháp Cham, Ninh /nuan | TP Phan Rang-Tháp Chàm, NinhThuận | 79.41% | 83.58% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tân Sơn, Thành | Nơi thường trú / Place of residence: Tân Sơn, Thành | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Hải TP Phan Rano-Tháp Cham, Ninh Thuạn | Hải TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 92.11% | 92.11% |

Average Simple Similarity: 98.32%

Average Levenshtein Similarity: 98.57%

# Samples - 109

#### Upload Time: 2024-10-24 14:52:12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 0792030212222 | Số / No.: 0792030212222 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH HIẾU THUẬN | HUỲNH HIẾU THUẬN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 03/10/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 03/10/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| An Ngãi Trung, Ba Tri, Bền Tre | An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre | 96.67% | 96.67% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Đ.Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM | Đ.Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.78%

Average Levenshtein Similarity: 99.78%

# Samples - 110

#### Upload Time: 2024-10-24 14:56:52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 094204000594 | Số/No.: 094204000594 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| KHƯU VĂN THỨC | KHƯU VĂN THỨC | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 05/09/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 05/09/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Vĩnh Thanh | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Vĩnh Thanh | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 05/09/2029 | Có giá trị đến: 05/09/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of oxpiry: | Date of oxpiry: | 100.00% | 100.00% |
| Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 111

#### Upload Time: 2024-10-24 14:58:56

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 095202002441 | 095202002441 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN QUÁCH TRĨ TÀI | NGUYỄN QUÁCH TRĨ TÀI | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu | Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu | 100.00% | 100.00% |
| Date of laxping | Date of expiry: | 53.33% | 73.33% |
| Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu | Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 96.89%

Average Levenshtein Similarity: 98.22%

# Samples - 112

#### Upload Time: 2024-10-24 15:01:35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CONG DAN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 88.24% | 88.24% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 075203019088 | Số/No.: 075203019088 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HOÀNG PHAN THÀNH BẮCH | HOÀNG PHAN THÀNH BÁCH | 95.24% | 95.24% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.68%

Average Levenshtein Similarity: 98.68%

# Samples - 113

#### Upload Time: 2024-10-24 15:03:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| 082203000690 | 082203000690 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH LỘC | NGUYỄN MINH LỘC | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 26/05/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 26/05/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Khu Phố | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Khu Phố | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 26/05/2028 | Có giá trị đến: 26/05/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of đapiny | Date of expiry: | 73.33% | 75.86% |
| Cầu Xóo, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | Cầu Xéo, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | 97.37% | 97.37% |

Average Simple Similarity: 98.00%

Average Levenshtein Similarity: 98.14%

# Samples - 114

#### Upload Time: 2024-10-24 15:05:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 075204010026 | 075204010026 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 21/01/2004 | 21/01/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam | Giới tính / Sex: Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Bình, Vĩnh Cừu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cừu, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Bình, Vĩnh CỬu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | 96.43% | 96.43% |

Average Simple Similarity: 99.80%

Average Levenshtein Similarity: 99.80%

# Samples - 115

#### Upload Time: 2024-10-24 15:07:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 064203002758 | 064203002758 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN ĐỨC LƯU | NGUYỄN ĐỨC LƯU | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 22/11/2003 | 22/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Bách Thuận, Vũ Thu, Thái Bình | Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình | 96.55% | 96.55% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Lập | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Lập | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| 22/11/2028 | 22/11/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of Dapiny: | Date of Dapiny: | 100.00% | 100.00% |
| Na Sao, Na Grai, Gia Lai | Ia Sao, Ia Grai, Gia Lai | 91.67% | 91.67% |

Average Simple Similarity: 99.41%

Average Levenshtein Similarity: 99.41%

# Samples - 116

#### Upload Time: 2024-10-24 15:11:35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 049088000226 | Số/No.: 049088000226 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VĨNH NGUYÊN | NGUYỄN VĨNH NGUYÊN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 12/05/1988 | Ngày sinh / Date of birth: 12/05/1988 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam | Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 1/08/2078 | Có giá trị đến: 12/05/2028 | 65.38% | 90.20% |
| Nơi thường trú / Place of residence: g/21 Phạm Văn | Nơi thường trú / Place of residence: 9/21 Phạm Văn | 98.00% | 98.00% |
| Date of birting | Date of expiry: | 53.33% | 66.67% |
| Hai, Phường 01, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | Hai, Phường 01, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 95.10%

Average Levenshtein Similarity: 97.34%

# Samples - 117

#### Upload Time: 2024-10-24 15:41:03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 091074011629 | 091074011629 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN QUỐC THANH | TRẦN QUỐC THANH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1974 | Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1974 | 100.00% | 100.00% |
| Nam Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 3.57% | 92.31% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex: Nam | 80.00% | 88.89% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Rạch Sói, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang | Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang | 97.50% | 97.50% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 3 Biển A | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 3 Biển A | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 01/01/2034 | Có giá trị đến: 01/01/2034 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Nam Yên, An Biên, Kiên Giang | Nam Yên, An Biên, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 94.05%

Average Levenshtein Similarity: 98.93%

# Samples - 118

#### Upload Time: 2024-10-24 15:42:46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 024096009391 | Số/No.: 024096009391 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VŨ VĂN DUY | VŨ VĂN DUY | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 24/05/1996 | Ngày sinh / Date of birth: 24/05/1996 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thốn Luộc Giới | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Luộc Giới | 98.04% | 98.04% |
| Có giá trị đến: 24/05/2036 | Có giá trị đến: 24/05/2036 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.88%

Average Levenshtein Similarity: 99.88%

# Samples - 119

#### Upload Time: 2024-10-24 15:46:09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 048203004023 | Số/No.: 048203004023 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TẠ ĐĂNG NAM | TẠ ĐĂNG NAM | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 14/04/2003 | 14/04/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 203 Hoàng Đình | Nơi thường trú / Place of residence: 203 Hoàng Đình | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 149 402028 | Có giá trị đến: 14/04/2028 | 88.46% | 88.46% |
| Date of papiry: | Date of expiry: | 86.67% | 86.67% |
| Ai, Tổ 36 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Ái, Tổ 36 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 97.14% | 97.14% |

Average Simple Similarity: 98.46%

Average Levenshtein Similarity: 98.46%

# Samples - 120

#### Upload Time: 2024-10-24 15:48:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 096195012346 | Số/No.: 096195012346 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TỐ THÚY AI | TỐ THÚY ÁI | 90.00% | 90.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/08/1995 | Ngày sinh / Date of birth: 28/08/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nữ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 28/08/2085 | Có giá trị đến: 28/08/2035 | 96.15% | 96.15% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Bùng Bính | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Bùng Binh | 97.96% | 97.96% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.07%

Average Levenshtein Similarity: 99.07%

# Samples - 121

#### Upload Time: 2024-10-24 15:51:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 086190004492 | Số/No.: 086190004492 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THI MINH HỒNG | NGUYỄN THỊ MINH HỒNG | 95.00% | 95.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1990 | Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1990 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ | Giới tính / Sex: Nữ | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long | Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp An Bình Đông | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp An Bình Đông | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến01/01/2030 | Có giá trị đến: 01/01/2030 | 57.69% | 96.00% |
| Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang | Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 97.37%

Average Levenshtein Similarity: 99.50%

# Samples - 122

#### Upload Time: 2024-10-24 15:52:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 096097003815 | Số/No.: 096097003815 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VĂN LợI | NGUYỄN VĂN LỢI | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 10/12/1997 | Ngày sinh / Date of birth: 10/12/1997 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 6 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 6 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 10/12/2037 | Có giá trị đến: 10/12/2037 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.58%

Average Levenshtein Similarity: 99.58%

# Samples - 123

#### Upload Time: 2024-10-24 15:54:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| 096093014160 | 096093014160 | 100.00% | 100.00% |
| Số 7 No.: | Số / No.: | 88.89% | 88.89% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG MINH TOÀN | TRƯƠNG MINH TOÀN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/09/1993 | Ngày sinh / Date of birth: 28/09/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.38%

Average Levenshtein Similarity: 99.38%

# Samples - 124

#### Upload Time: 2024-10-24 15:56:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 096081000212 | Số/No.: 096081000212 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÂM QUỐC BẢO | LÂM QUỐC BẢO | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 03/10/1981 | Ngày sinh / Date of birth: 03/10/1981 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 125

#### Upload Time: 2024-10-24 15:59:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 096094008364 | 096094008364 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐINH TRƯỜNG SƠN | ĐINH TRƯỜNG SƠN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 20/01/1994 | 20/01/1994 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Trần Hơi, Trần Văn Thời, Cà Mau | Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 20/01/2034 | Có giá trị đến: 20/01/2034 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.83%

Average Levenshtein Similarity: 99.83%

# Samples - 126

#### Upload Time: 2024-10-24 16:01:27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc | Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| 096089010671 | 096089010671 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH THANH DU | HUỲNH THANH DƯ | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 15/04/1989 | Ngày sinh / Date of birth: 15/04/1989 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thuận: / Cov: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Tham | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 1.75% | 82.14% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Trí Phải, Thới Bình, Ca Mau | Trí Phải, Thới Bình, Cà Mau | 96.30% | 96.30% |
| Có giá trị đến: 15/04/2029 | Có giá trị đến: 15/04/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Ló Văn Lâm TP Cà Mau, Ca Mau | Lý Văn Lâm TP Cà Mau, Cà Mau | 92.86% | 92.86% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 93.16%

Average Levenshtein Similarity: 97.89%

# Samples - 127

#### Upload Time: 2024-10-24 16:26:54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIĨỀA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 65.71% | 95.65% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citionality Card | Citizen Identity Card | 19.05% | 70.27% |
| 096093007202 | 096093007202 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Fu để name: | Họ và tên / Full name: | 60.87% | 88.89% |
| NGUYỄN XUÂN NHỊ | NGUYỄN XUÂN NHỊ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 07/03/19905: | Ngày sinh / Date of birth: 07/03/1993 | 92.31% | 94.74% |
| Giới tính / Sex: Nam | Giới tính / Sex: Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nam Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 3.57% | 92.31% |
| Quê quán / Plate: of origin: thế: | Quê quán / Place of origin: | 45.45% | 86.67% |
| Phường 1, Thành phố Bạc tiêu, Bạc Liêu | Phường 1, Thành phố Bạc tiêu, Bạc Liêu | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 0788/2008 | Có giá trị đến: 07/03/2033 | 73.08% | 82.35% |
| Có trị thường trú / Freen: of expect: / Nam 4 | Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 4&nbsp; | 0.00% | 57.45% |
| Thị trấn Ư Minh, U Minh, Cà Macu | Thị trấn U Minh, U Minh, Cà Mau | 90.62% | 95.24% |

Average Simple Similarity: 70.04%

Average Levenshtein Similarity: 90.90%

# Samples - 128

#### Upload Time: 2024-10-24 16:28:35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 075203019088 | Số/No.: 075203019088 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HOÀNG PHAN THÀNH BÁCH | HOÀNG PHAN THÀNH BÁCH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 129

#### Upload Time: 2024-10-24 16:31:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 048203006839 | 048203006839 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TỐNG PHƯỚC ANH SIÊU | TỐNG PHƯỚC ANH SIÊU | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 13/04/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 13/04/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 90.20% | 94.85% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| 123 Đó Đốc Lộc | 123 Đó Đốc Lộc | 100.00% | 100.00% |
| 13/04/2028 | 13/04/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Tổ 66, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Tổ 66, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.51%

Average Levenshtein Similarity: 99.74%

# Samples - 130

#### Upload Time: 2024-10-24 16:33:04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 096090006801 | 096090006801 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN CHĨ NGUYỆN | TRẦN CHĨ NGUYỆN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 25/05/1990 | Ngày sinh / Date of birth: 25/05/1990 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Văm Đình | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Vàm Đình | 97.92% | 97.92% |
| Có giá trị đến: 25/05/2030 | Có giá trị đến: 25/05/2030 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.88%

Average Levenshtein Similarity: 99.88%

# Samples - 131

#### Upload Time: 2024-10-24 16:34:54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 096193002629 | 096193002629 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LƯƠNG THỊ THU HƯỚNG | LƯƠNG THỊ THU HƯỚNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 10/07/1993 | 10/07/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex: | 100.00% | 100.00% |
| Nữ Quốc tịch / Nationality: | Nữ Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: | Nơi thường trú / Place of residence: | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Khóm 1 | Khóm 1 | 100.00% | 100.00% |
| 10/07/2033 | 10/07/2033 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 132

#### Upload Time: 2024-10-24 16:37:18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 066204006537 | Số/No.: 066204006537 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VƯƠNG HỮU KIỆT | VƯƠNG HỮU KIỆT | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam | Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 19/07/2028 | Có giá trị đến: 18/07/2029 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa An, Krông Pắc, Đắk Lắk | Hòa An, Krông Pắc, Đắk Lắk | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.49%

Average Levenshtein Similarity: 99.49%

# Samples - 133

#### Upload Time: 2024-10-24 16:39:43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 077201003084 | Số/No.: 077201003084 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ NGỌC THUẬN | LÊ NGỌC THUẬN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 26/09/2001 | Ngày sinh / Date of birth: 26/09/2001 | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quệ quán / Place of origin: | Quệ quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hồng Thúy: Lệ Thúy Quảng Bình | Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 50.00% | 88.14% |
| Có giá trị đến: 28/08/2028 | Có giá trị đến: 26/09/2026 | 88.46% | 88.46% |
| Nơi thường trú / Place of netitionality: Thôn Sông Câu | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Sông Cầu | 55.56% | 80.77% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vồng Tâu | Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vồng Tàu | 97.50% | 97.50% |

Average Simple Similarity: 93.62%

Average Levenshtein Similarity: 97.35%

# Samples - 134

#### Upload Time: 2024-10-24 16:42:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 075203001249 | Số/No.: 075203001249 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN XUÂN PHỌNG | TRẦN XUÂN PHỤNG | 93.33% | 93.33% |
| Ngày sinh / Date of birth: 29/01/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 29/01/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Triệu Ai, Triệu Phong, Quảng Trị | Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị | 96.88% | 96.88% |
| Có giá trị đến: 28/01/2028 | Có giá trị đến: 29/01/2028 | 96.15% | 96.15% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 18 Gia Đình | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 18 Gia Đình | 100.00% | 100.00% |
| Date of dexpiry: | Date of expiry: | 50.00% | 96.77% |
| Bào Quang, Tp Long Khánh, Đồng Nai | Bào Quang, Tp Long Khánh, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 96.26%

Average Levenshtein Similarity: 99.01%

# Samples - 135

#### Upload Time: 2024-10-24 16:45:23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 079091030965 | Số/No.: 079091030965 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN TRỌNG TÂN | NGUYỄN TRỌNG TÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/10/1991 | Ngày sinh / Date of birth: 28/10/1991 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tịnh / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tịnh / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình | Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 28/10/2037 | Có giá trị đến: 28/10/2031 | 96.15% | 96.15% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 19 Đường 22 | Nơi thường trú / Place of residence: 19 Đường 22 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| KP1, Bình Chiều, Tp Thú Đức, Hồ Chí Minh | KP1, Bình Chiều, Tp Thú Đức, Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.77%

Average Levenshtein Similarity: 99.77%

# Samples - 136

#### Upload Time: 2024-10-24 16:46:58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 051096005361 | 051096005361 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TÂN ĐẠI | TÂN ĐẠI | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 02/04/1996 | Ngày sinh / Date of birth: 02/04/1996 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: | Nơi thường trú / Place of residence: | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Xóm 5, Thôn An | Xóm 5, Thôn An | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| 02/04/2036 | 02/04/2036 | 100.00% | 100.00% |
| Hà 3, Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | Hà 3, Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 137

#### Upload Time: 2024-10-24 20:30:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ CTVT | BỘ GTVT | 85.71% | 85.71% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 42.86% | 94.12% |
| Số/No.: 791149379530 | Số/No.: 791149379530 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐẠNG NGỌC TRÂM | ĐẶNG NGỌC TRÂM | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh/Date of Birth: | 95.83% | 95.83% |
| 19/02/1993 | 19/02/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch: Nationality: | Quốc tịch: Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address: | 94.74% | 97.30% |
| Thuận Tây | Thuận Tây | 100.00% | 100.00% |
| X. Thuận Thành, Hì Cần Giuộc, T.Long An | X. Thuận Thành, H. Cần Giuộc, T.Long An | 97.44% | 97.44% |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày/date 14 tháng/month 03 năm 13ear 2014 | TP.Hồ Chí Minh, ngày/date 14 tháng/month 03 năm/year 2014 | 81.03% | 95.65% |
| TUỘ, CIÁM ĐỘC SỚ CTVT TP.HCM | TUQ. CIÁM ĐỐC SỞ CTVT TP.HCM | 85.71% | 85.71% |
| TRƯỜNG PHÁI C OLSBỊ CẤP CPLX | TRƯỜNG PHÒNG QLSH CẤP GPLX | 32.14% | 74.07% |
| Hạng Class: A1 | Hạng Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| Có trị thế thế | VẬN TẢI | 0.00% | 9.52% |
| Có giá trị đến Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến / Expires: Không thời hạn | 37.50% | 97.44% |
| Võ Trọng Nhân | Võ Trọng Nhân | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 83.90%

Average Levenshtein Similarity: 92.08%

# Samples - 138

#### Upload Time: 2024-10-24 20:35:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 01163014045 | Số/No.: 01163014045 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 16/02/1995 | 16/02/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch/Nationality: | Quốc tịch/Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address | 100.00% | 100.00% |
| Thôn 6 | Thôn 6 | 100.00% | 100.00% |
| X.Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội | X.Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| Hà Nội, ngày date 24 tháng/month 03 năm 1year 2016 | Hà Nội, ngày/date 24 tháng/month 03 năm/year 2016 | 76.00% | 94.95% |
| TL. GIÁM ĐỐC SỜ | TL. GIÁM ĐỐC SỞ | 93.33% | 93.33% |
| TRƯỜNG PHÒNG QLÊ TGT | TRƯỞNG PHÒNG QLPTGT | 70.00% | 87.18% |
| GIAO THỘI GIỚI | GIAO THÔNG | 50.00% | 66.67% |
| Hạng/Class: A1 | Hạng/Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| VĂN TAI | VẬN TẢI | 71.43% | 71.43% |
| Có giá trị đến Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến/Expires: Không thời hạn | 97.37% | 97.37% |
| NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA | NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 93.70%

Average Levenshtein Similarity: 96.00%

# Samples - 139

#### Upload Time: 2024-10-24 20:41:58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Đôx lập - Tự do - Hạnh phúc | Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| GIẤY PHÊP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 01166040887 | Số/No.: 01166040887 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full nation: | Họ tên/Full name: | 73.68% | 83.33% |
| ĐẬU THỊ LINH | ĐẬU THỊ LINH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Dete of birth: | Ngày sinh Dete of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 12/01/1993 | 12/01/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch/Nationality: | 95.45% | 95.45% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address | 100.00% | 100.00% |
| Khối 8 | Khối 8 | 100.00% | 100.00% |
| P.Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An | P.Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An | 100.00% | 100.00% |
| Hà Nội, ngày date 23 indriginality 94 nam 2019 | Hà Nội, ngày/date 23 tháng/month 04 năm/year 2019 | 40.82% | 71.58% |
| TL. GIÁM ĐỐC SỜ | TL. GIÁM ĐỐC SỞ | 93.33% | 93.33% |
| TRƯỜNG PHỊC OLPTẦN L | TRƯỜNG PHÒNG QLPT&amp;NL | 37.50% | 68.18% |
| Hang Cless B2 | Hạng/Class: B2 | 50.00% | 74.07% |
| Số Giáo Thọ Nsĩ | GIAO THÔNG | 0.00% | 32.00% |
| VÀ N TÂN | VẬN TẢI | 12.50% | 53.33% |
| Có giá trị đến Expires: 23/04/2029 | Có giá trị đến/Expires: 23/04/2029 | 97.06% | 97.06% |
| ĐÀO DUY PHONG | ĐÀO DUY PHONG | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.33%

Average Levenshtein Similarity: 89.64%

# Samples - 140

#### Upload Time: 2024-10-24 20:53:36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 800166003909 | Số/No.: 800166003909 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THÀNH ĐẠT | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 09/06/1998 | 09/06/1998 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address | 100.00% | 100.00% |
| 16/9 Bạch Đồng | 16/9 Bạch Đằng | 92.86% | 92.86% |
| P.2, TP.Tân An, T.Long An | P.2, TP.Tân An, T.Long An | 100.00% | 100.00% |
| Long ăn, ngày date 27 thoriginanth 07 namizeor 2016 | Long An, ngày/date 27 tháng/month 07 năm/year 2016 | 43.14% | 75.25% |
| KT GIÁM ĐỘC | KT. GIÁM ĐỐC | 16.67% | 86.96% |
| PHỐ GIÁM ĐỘC | PHÓ GIÁM ĐỐC | 83.33% | 83.33% |
| Hang/Class: A1 | Hang/Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến/Expires: Không thời hạn | 35.90% | 96.10% |
| Phau dũnh Giàu | Phan Minh Giàu | 78.57% | 78.57% |

Average Simple Similarity: 87.97%

Average Levenshtein Similarity: 95.72%

# Samples - 141

#### Upload Time: 2024-10-24 21:06:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 250039001206 | Số/No.: 250039001206 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| CAO XUÂN HỒNG | CAO XUÂN HỒNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of Bath: | Ngày sinh / Date of Birth: | 80.77% | 94.12% |
| 16/08/1974 | 16/08/1974 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address: X Vũ Yến, H Thanh Ba, Thú Thọ | Nơi cư trú/Address: X. Vũ Yến, H. Thanh Ba,T. Thú Thọ | 45.28% | 96.08% |
| Hải Phòng, ngày date 28 tháng inuouth 01, nidencear 2015 | Hải Phòng, ngày/date 28 tháng/month 01, năm/year 2015 | 51.79% | 82.57% |
| KT.CHÁM ĐỘC SỐ CTVT | KT.GIÁM ĐỐC SỞ GTVT | 73.68% | 73.68% |
| SỐ PHỐ GIÁM ĐỐC | PHÓ GIÁM ĐỐC | 0.00% | 81.48% |
| Hang/Class: | Hạng/Class: E | 76.92% | 83.33% |
| Giáo thông flịph Trị | Giao thông | 45.00% | 60.00% |
| Vận Tây | VẬN TẢI | 42.86% | 42.86% |
| Có giá trị đến / Expires: 28/01/2020 | Có giá trị đến / Expires: 28/01/2020 | 100.00% | 100.00% |
| Mai Xuân Phương | Mai Xuân Phương | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 81.58%

Average Levenshtein Similarity: 91.00%

# Samples - 142

#### Upload Time: 2024-10-24 21:12:28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHẾP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE | 97.06% | 97.06% |
| Số/No.: 400116012313 | Số/No.: 400116012313 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VĂN DŨNG | NGUYỄN VĂN DŨNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 08/06/1979 | 08/06/1979 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú / Address | Nơi cư trú / Address | 100.00% | 100.00% |
| Xã Quịnh Hậu, H, Quỳnh Lưu, T. Nghệ An | Xã Quỳnh Hậu, H, Quỳnh Lưu, T. Nghệ An | 97.37% | 97.37% |
| Nghè An, ngày date 23 thang/month 04 nam/year 2022 | Nghệ An, ngày/date 23 tháng/month 04 năm/year 2022 | 92.00% | 92.00% |
| TLỊ CIÁM ĐỐC | TL. GIÁM ĐỐC | 83.33% | 83.33% |
| TRƯỜNG THÔNG OLP TẤN | TRƯỞNG PHÒNG QLPT&amp;NL | 50.00% | 63.64% |
| Hang/Class: FC | Hang/Class: FC | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đên/Expires: 23/04/2027 | Có giá trị đến/Expires: 23/04/2027 | 97.06% | 97.06% |
| Trần Anh Xuấn | Trần Anh Tuấn | 92.31% | 92.31% |

Average Simple Similarity: 95.46%

Average Levenshtein Similarity: 96.14%

# Samples - 143

#### Upload Time: 2024-10-05 16:39:05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence: Freedom - Happiness: | 0.00% | 74.29% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen / identity Card N | 32.00% | 89.80% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.72%

Average Levenshtein Similarity: 94.19%

# Samples - 144

#### Upload Time: 2024-10-05 16:41:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card | 87.50% | 93.33% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú / Place of residence: 218c Đội Cấn | 97.96% | 97.96% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị đến: 08/08/2029 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.03%

Average Levenshtein Similarity: 98.35%

# Samples - 145

#### Upload Time: 2024-10-06 18:19:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: Q | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có số sistriden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 146

#### Upload Time: 2024-10-06 19:08:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 92.12%

Average Levenshtein Similarity: 96.00%

# Samples - 147

#### Upload Time: 2024-10-06 19:11:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 88.69%

Average Levenshtein Similarity: 95.95%

# Samples - 148

#### Upload Time: 2024-10-06 19:27:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: | 81.82% | 90.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 93.33%

Average Levenshtein Similarity: 97.16%

# Samples - 149

#### Upload Time: 2024-10-06 20:05:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú YÊn | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 150

#### Upload Time: 2024-10-06 20:10:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 151

#### Upload Time: 2024-10-06 20:35:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Cổ của siden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 92.10%

Average Levenshtein Similarity: 93.51%

# Samples - 152

#### Upload Time: 2024-10-09 16:24:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 153

#### Upload Time: 2024-10-09 17:18:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Tridopendience: Fre eabin - Happine: | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card N | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị of oln: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date: of hàng 1 | Date: of hàng 1 | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 154

#### Upload Time: 2024-10-09 17:20:34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 155

#### Upload Time: 2024-10-09 17:30:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 156

#### Upload Time: 2024-10-09 21:20:39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 157

#### Upload Time: 2024-10-09 21:25:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 158

#### Upload Time: 2024-10-10 16:28:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 82.12%

Average Levenshtein Similarity: 92.96%

# Samples - 159

#### Upload Time: 2024-10-10 16:43:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 92.91%

# Samples - 160

#### Upload Time: 2024-10-10 16:46:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 161

#### Upload Time: 2024-10-10 17:09:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 162

#### Upload Time: 2024-10-10 17:25:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 85.82%

Average Levenshtein Similarity: 93.83%

# Samples - 163

#### Upload Time: 2024-10-10 17:26:24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 164

#### Upload Time: 2024-10-10 17:33:08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam,Phú Hòa, Phú Yên | 45.16% | 95.08% |

Average Simple Similarity: 82.96%

Average Levenshtein Similarity: 93.74%

# Samples - 165

#### Upload Time: 2024-10-10 17:35:26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 166

#### Upload Time: 2024-10-15 15:07:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 167

#### Upload Time: 2024-10-15 15:32:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 168

#### Upload Time: 2024-10-15 15:33:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long THành | 87.80% | 93.67% |

Average Simple Similarity: 99.36%

Average Levenshtein Similarity: 99.67%

# Samples - 169

#### Upload Time: 2024-10-24 12:22:39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| ĐÔNG HÒA Xã HộI CHÙ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 82.35% | 82.35% |
| Đốc tập - Từ do - Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 85.19% | 85.19% |
| Số CiALiST REPUBL/C of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.23% | 62.30% |
| Nơi thư thường / Fresidence: Hap iness | Independence - Freedom - Happiness | 2.63% | 44.44% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Quối tizen / dentity Cari 5 | Citizen Identity Card | 3.70% | 75.00% |
| Số/No.: Số/No.: | Số/No: | 33.33% | 57.14% |
| 015088000550 | 015088000550 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NÔNG ĐĨNH AN | NÔNG ĐÌNH ÁN | 83.33% | 83.33% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 01/02/1968 | 01/02/1988 | 90.00% | 90.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Trúc Lâu, Lạc Yên, Yên Bái | Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái | 96.15% | 96.15% |
| Nơi thường từ birthe of becidence: Tổ 5 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 5 | 29.27% | 77.50% |
| Cơ quát, chính | Có giá trị đến: | 20.00% | 41.38% |
| Date of origin: 0 | Date of expiry: | 52.94% | 62.50% |
| 04/08/2028 | 01/02/2028 | 80.00% | 80.00% |
| Thị trấn Yên Thế, Lạc Yên, Yên Bái | Thị trấn Yên Thế, Lục Yên, Yên Bái | 97.06% | 97.06% |

Average Simple Similarity: 67.96%

Average Levenshtein Similarity: 81.72%

# Samples - 170

#### Upload Time: 2024-10-24 12:27:44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 91.18% | 91.18% |
| Đốc tịc. từ do.Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 14.81% | 58.82% |
| Số / Sốc/NuSt RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 2.94% | 31.25% |
| Nơi thường thường / residence: Nam 2005 | Independence - Freedom - Happiness | 0.00% | 27.40% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Of tigen / dently Card 5 | Citizen Identity Card | 4.17% | 66.67% |
| Số/No.: Số/No.: | Số/No: | 33.33% | 57.14% |
| 025202004532 | 025202004532 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRIÊU ĐỨC NAM | TRIỆU ĐỨC NAM | 92.31% | 92.31% |
| Ngày sinh / Date of birth: 14/07/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 14/07/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ | Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Xơn Liên Thành | Nơi thường trú / Place of residence: Xóm Liên Thành | 96.08% | 96.08% |
| Lo giới, cla: 1/07/2001 | Có giá trị đến: 14/07/2027 | 15.38% | 53.06% |
| Date of birchng | Date of expiry: | 53.33% | 66.67% |
| Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ | Võ Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 68.61%

Average Levenshtein Similarity: 81.08%

# Samples - 171

#### Upload Time: 2024-10-24 12:35:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HộI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc tập - Từ do - Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| Số CiAu S7 REPUBUC of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 23.33% | 53.33% |
| Nơi thư giondence / Fresiden Hap 1residen | Independence - Freedom - Happiness | 0.00% | 48.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới thzen / denthy Card Nơng | Citizen Identity Card | 6.90% | 64.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 048099003925 | 048099003925 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| MAI ĐAN ANH | MAI ĐAN ANH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| Số/02/1999 | 18/02/1999 | 80.00% | 80.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 90.00% | 94.74% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng | Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 32 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 32 | 100.00% | 100.00% |
| Họ số of or: 18/00/2005 | Có giá trị đến: 18/02/2024 | 7.69% | 48.98% |
| Date of birigin: | Date of expiry: | 56.25% | 70.97% |
| Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng | Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 77.06%

Average Levenshtein Similarity: 86.86%

# Samples - 172

#### Upload Time: 2024-10-24 13:07:36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Đốc tạo Từ do Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 14.81% | 68.00% |
| Số Ciáu S7 RePuBLic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.23% | 42.62% |
| Nơi thư dependence o residence: Hap Nesidence | Independence - Freedom - Happiness | 4.44% | 53.16% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Hi thzen / denthy Card Nơi | Citizen Identity Card | 7.69% | 68.09% |
| Số/No.: Số/No.: Vố/No.: | Số/No.: | 30.43% | 46.67% |
| 040097012908 | 040097012908 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HỒ VĂN CẢNH | HỒ VĂN CẢNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 05/01/1997 | Ngày sinh / Date of birth: 05/01/1997 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn 12 | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn 12 | 100.00% | 100.00% |
| Cộ quà tị birt: 05/01/2037 | Có giá trị đến: 05/01/2037 | 61.54% | 69.23% |
| Date of bicin: | Date of expiry | 64.29% | 64.29% |
| Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 70.82%

Average Levenshtein Similarity: 83.35%

# Samples - 173

#### Upload Time: 2024-10-24 13:14:03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Đức tịp. tý de: Nanh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 18.52% | 57.69% |
| Số CAU ST REPUBU: of NIỆT NaM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 33.33% | 61.02% |
| Thày thị sendate / Residence: Nam 2005 | Independence - Freedom - Happiness | 0.00% | 27.78% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới than / dentity Card 5 | Citizen Identity Card | 7.69% | 68.09% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 038098020144 | 038098020144 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| PHẠM NGUYỄN KHANG | PHẠM NGUYÊN KHANG | 94.12% | 94.12% |
| Ngày sinh / Date of birth: 29/0/1993 | Ngày sinh / Date of birth: 29/10/1998 | 83.78% | 95.89% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa | Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quán Phác | Nơi thường trú / Place of residence: Buôn Pheo | 91.30% | 91.30% |
| Quốc tịnh of 20/022008 | Có giá trị đến: 29/10/2038 | 3.85% | 45.83% |
| Date of birth: | Date of expiry | 57.14% | 71.43% |
| Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk | Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ, Đắk Lắk | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 71.00%

Average Levenshtein Similarity: 83.41%

# Samples - 174

#### Upload Time: 2024-10-24 13:26:34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GIV1 | BỘ GTVT | 71.43% | 71.43% |
| CÔNG HÒA Xã HÔI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 85.29% | 85.29% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 29.63% | 88.46% |
| NGIÁY PHÚP LÁI KE/DRIVERS LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 2.86% | 85.29% |
| Số/No.: 401172819612 | Số/No: 401172019612 | 30.00% | 92.31% |
| Họ tên Full name: | Họ và tên / Full name: | 18.18% | 87.18% |
| VÕ THỊ AN NGỌC | VÕ THỊ AN NGỌC | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 38.46% | 96.00% |
| 16/07/1991 | 16/07/1992 | 90.00% | 90.00% |
| Quốc tịch Nationality | Quốc tịch / Nationality: | 41.67% | 93.33% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú Adddresidence | Nơi cư trú / Address: | 50.00% | 75.56% |
| Xã Nghĩa Hiếu, Hà Nghĩa Đàn, T. Nghệ An | X. Nghĩa Hiếu, H. Nghĩa Đàn, T. Nghệ An | 94.87% | 94.87% |
| Nghệ an, ngày 2ate 25 thành, 08 nàm, 2007 | Nghệ An, ngày/date 25 tháng/month 08 năm/year 2017 | 46.00% | 72.53% |
| TU C41 BÒC | TL. GIÁM ĐỐC | 8.33% | 27.27% |
| TRƯ ÔNG PHỐ/C OƯ/TAN | TRƯỞNG PHÒNG QLPT&amp;NL | 12.50% | 50.00% |
| Hàng Clas: B11 | Hạng / Class: B11 | 23.53% | 83.87% |
| Cổ già trị Đến: 16/07/2047 | Có giá trị đến / Expires: 16/07/2047 | 30.56% | 74.19% |
| Trần Anh Tuấn | Trần Anh Tuấn | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 53.67%

Average Levenshtein Similarity: 83.38%

# Samples - 175

#### Upload Time: 2024-10-24 13:38:33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| Bộ 67V1 | BỘ GTVT | 42.86% | 42.86% |
| CÔNG HÒA Xã HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 91.18% | 91.18% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Đốc tạp - Từ do. Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 40.74% | 79.25% |
| GIÁY PRÚP LÁI XE / DRIVeRS L/CeNSE | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 60.00% | 81.16% |
| Số/No.: 011/60N40857 | Số/No: 01116040887 | 35.00% | 84.21% |
| Họ tên/ oll origin: | Họ và tên / Full name: | 22.73% | 63.41% |
| ĐẠU THỊ LINH | ĐẬU THỊ LINH | 91.67% | 91.67% |
| Ngày sinh Date of birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 38.46% | 92.00% |
| 12/01/1993 | 12/01/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 41.67% | 95.65% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú / ddres: | Nơi cư trú / Address: | 66.67% | 95.00% |
| Khối 8 | Khối 8 | 100.00% | 100.00% |
| P.Mai Hòng TK Hường Mai, 7, Nghệ An | P. Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An | 10.53% | 79.45% |
| Họ No. quốc tị nhất of origin: of olate: 40/40/4005 | Hà Nội, ngày/date 23 tháng/month 04 năm/year 2019 | 5.88% | 24.00% |
| Lgiày Đốc Số | TL. GIÁM ĐỐC SỞ | 0.00% | 37.04% |
| TRƯỚNG A OẮC OL274NL | TRƯỞNG PHÒNG QLPT&amp;NL | 33.33% | 45.45% |
| Hàng Clau: B2 Bắc | Hạng / Class: B2 | 35.29% | 66.67% |
| Bằng tái xe B2 | Bằng lái xe B2 | 92.86% | 92.86% |
| Notionality thoNg | GIAO THÔNG | 0.00% | 7.41% |
| VĂN TÀI | VẬN TẢI | 71.43% | 71.43% |
| Cổ quố trị Đếnế, Pire: 23/04/2029 | Có giá trị đến / Expires: 23/04/2029 | 30.56% | 72.46% |
| ĐÀOQUÝ PHONG | ĐÀO DUY PHONG | 23.08% | 80.00% |

Average Simple Similarity: 51.41%

Average Levenshtein Similarity: 74.71%

# Samples - 176

#### Upload Time: 2024-10-24 13:54:20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| Bộ CrV1 | BỘ GTVT | 42.86% | 42.86% |
| ĐÔNG HÒA Xã HộI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 82.35% | 82.35% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Từ do - Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| NGI | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 0.00% | 10.53% |
| Số/No.: 250039001206 | Số/No: 250039001206 | 35.00% | 97.44% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| CAO XUÂN HỒNG | CAO XUÂN HỒNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| Số/08/1974 | 16/08/1974 | 80.00% | 80.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality: | 95.83% | 97.87% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú Adden: X Và Yên, Thành Ba, T Phú Thọ | Nơi cư trú / Address: X. Vũ Yên, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ | 21.43% | 85.44% |
| Hải Phống ngày 20 28 thường birth 0f nàm 20/5 | Hải Phòng, ngày/date 28 tháng/month 01 năm/year 2015 | 17.31% | 65.98% |
| K7. GIÁM ĐỘC SỐ CRV7 | KT. GIÁM ĐỐC SỞ GTVT | 70.00% | 70.00% |
| TRỊ PHỐ GIÁM ĐỐC | PHÓ GIÁM ĐỐC | 6.25% | 78.57% |
| Hang/ Clau: E | Hạng / Class: E | 20.00% | 78.57% |
| Quốc tNom | GIAO THÔNG | 10.00% | 21.05% |
| VĂN TÀI | VẬN TẢI | 71.43% | 71.43% |
| Số/nh trị Đến / Expires: 28/01/2020 | Có giá trị đến / Expires: 28/01/2020 | 0.00% | 81.69% |
| Mui Xuan Phương | Mai Xuân Phương | 86.67% | 86.67% |

Average Simple Similarity: 58.48%

Average Levenshtein Similarity: 78.06%

# Samples - 177

#### Upload Time: 2024-10-24 14:04:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVI | BỘ GTVT | 85.71% | 85.71% |
| CÔNG HÒA Xã HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Đốc tạp - Từ do. Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 40.74% | 79.25% |
| GIÁY PHÚP LÁI XE DRAVeRS D/CENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 45.71% | 77.61% |
| Số/No.: 01163014045 | Số/No: 011163014045 | 78.95% | 94.74% |
| Họ tên/ ull oace: | Họ tên / Full name: | 31.58% | 83.33% |
| NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 38.46% | 96.00% |
| Số/02/1995 | 16/02/1995 | 80.00% | 80.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 41.67% | 95.65% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Adddresi: | Nơi cư trú / Address: | 52.38% | 87.80% |
| Thôn 6 | Thôn 6 | 100.00% | 100.00% |
| Xã Phú Lưu Tế, 4 Mỹ Đức, TP.Hà Nội | X. Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội | 36.11% | 88.57% |
| Hà Nội, ngày thate ,4 honginh 03 nên, 2046 | Hà Nội, ngày/date 24 tháng/month 03 năm/year 2016 | 32.65% | 68.13% |
| TRỊ QUẤN ĐỘC SỐ | TL. GIÁM ĐỐC SỞ | 46.67% | 46.67% |
| TRƯỚNG PRÔNG QUẢI T | TRƯỞNG PHÒNG QLPTGT | 63.16% | 63.16% |
| Hạng Clase: A1 | Hạng / Class: A1 | 31.25% | 86.67% |
| Giáo thường | GIAO THÔNG | 18.18% | 19.05% |
| VĂN TÁI | VẬN TẢI | 71.43% | 71.43% |
| Có giá trị Đến8,pires: Không thời bạn | Có giá trị đến / Expires: Không thời hạn | 32.50% | 85.71% |
| NGUYỄN ĐỊNH NGHĨA | NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA | 94.12% | 94.12% |

Average Simple Similarity: 61.28%

Average Levenshtein Similarity: 82.25%

# Samples - 178

#### Upload Time: 2024-10-24 14:31:39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| Bộ GiV1 | BỘ GTVT | 57.14% | 57.14% |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 91.18% | 91.18% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Từ do - Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| GIẤY PHÁP LÁI XE/DRIVERS LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 45.71% | 92.54% |
| Số/No.: 791149379530 | Số/No: 791149379530 | 30.00% | 97.44% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐẠNG NGỌC TRÂM | ĐẶNG NGỌC TRÂM | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 38.46% | 96.00% |
| 19/02/1993 | 19/02/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 41.67% | 95.65% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi of trú/ 46dresidence | Nơi cư trú / Address: | 37.50% | 62.22% |
| Thuậc Tày | Thuận Tây | 77.78% | 77.78% |
| Trà Thuận Thành, H, Cẩn Giốc, T.Long An | X. Thuận Thành, H. Cần Giuộc, T. Long An | 12.50% | 83.54% |
| TP.Hồ Chí Minh, Ngày 14hóng hong 03 nàm, 2004 | TP. Hồ Chí Minh, ngày/date 14 tháng/month 03 năm/year 2014 | 6.90% | 71.84% |
| TUO, GIÁM ĐỐC SỐ6/VT TP.4CM | TUQ, GIÁM ĐỐC SỞ GTVT TP.HCM | 50.00% | 80.00% |
| TRƯ ÔNG PHÔNG OLS4CẤP GRAX | TRƯỞNG PHÒNG QLSH CẤP GPLX | 34.62% | 73.08% |
| Hạng Clase A1 | Hạng / Class: A1 | 31.25% | 82.76% |
| TRU TẤẤU | VẬN TẢI | 25.00% | 26.67% |
| Cổ giá trị Đến: Không thời hạn | Có giá trị đến / Expires: Không thời hạn | 35.00% | 80.00% |
| Võ Trọng Nhâu | Võ Trọng Nhân | 92.31% | 92.31% |

Average Simple Similarity: 58.58%

Average Levenshtein Similarity: 83.72%

# Samples - 179

#### Upload Time: 2024-10-24 15:07:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CĂN CHÚ NGƯA VINH SốCH NGƯỚC OR NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 6.06% | 31.68% |
| Nơi CHI U / NAS ON | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 10.53% | 59.46% |
| Nơi thai / thọ 6 | LOẠI / TYPE | 0.00% | 22.22% |
| Mi số/ Cate | Mã số / Code | 33.33% | 69.57% |
| Số/N châu / Plasidence | Số hộ chiếu / Passport N | 12.50% | 52.17% |
| PLAN | P | 25.00% | 40.00% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| CUASONE5 | C1489285 | 25.00% | 25.00% |
| Họ.g tên / Bull name: | Họ và tên / Full name | 14.29% | 80.95% |
| TRẦN ĐĨNH MINH HUY | TRẦN ĐÌNH MINH HUY | 94.44% | 94.44% |
| Quốc tích / Nationality: | Quốc tịch / Nationality | 91.67% | 93.62% |
| Việt Nam, Việt Name: | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 19.05% | 29.27% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| Nơi Nam/ Place | Nơi sinh / Place of birth | 20.00% | 56.41% |
| Quố / 02/2001 | 28/02/2001 | 0.00% | 69.57% |
| QUANG NGÁI UY | QUẢNG NAM | 46.15% | 54.55% |
| Giới tính / Số | Giới tính / Sex | 86.67% | 89.66% |
| Quốc trường to. trường | Số GCMND / ID card N | 0.00% | 14.29% |
| NAM/M | NAM / M | 42.86% | 83.33% |
| 205050119 | 206333119 | 55.56% | 55.56% |
| Ngày ch / Dai: of Iresidence | Ngày cấp / Date of issue | 25.00% | 61.54% |
| Quốc tính tính / Danc of origin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 28.12% | 41.27% |
| Số/No5/2016 | 05/05/2016 | 9.09% | 66.67% |
| Số/05/2026 | 05/05/2026 | 80.00% | 80.00% |
| Nơi căn / Place of origin: | Nơi cấp / Place of issue | 65.38% | 72.00% |
| Cạc Quán tý xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 88.46% | 88.46% |
| PSINH TRANG 00N 2000600660 | P&lt;VNMTRAN&lt;&lt;DINH&lt;MINH&lt;HUY&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.84% | 9.66% |
| C/4S928 K7/No.2280520631960 | C1489285&lt;7VNM0102281M2605052206333119&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;24 | 12.90% | 40.45% |

Average Simple Similarity: 39.03%

Average Levenshtein Similarity: 60.06%

# Samples - 180

#### Upload Time: 2024-10-24 18:45:27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Đốc táp - Từ do Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 44.44% | 76.92% |
| Số OcialisT REPUBLIC of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.12% | 54.84% |
| Nơi thư thư / Fresidence: Happin: | Independence - Freedom - Happiness | 5.88% | 38.81% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới thren / dentity Card ra 5 | Citizen Identity Card | 6.67% | 66.67% |
| Số/No.: Số/No.: Vố/No.: | Số/No.: | 30.43% | 46.67% |
| 060084014197 | 060084014197 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ HÙNG VỸ | LÊ HÙNG VỸ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1984 | Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1984 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 90.00% | 94.74% |
| Xua Việt Nam | Việt Nam | 0.00% | 80.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 4 thôn 5, | Nơi thường trú / Place of residence: tổ 4, thôn 5, | 74.00% | 95.83% |
| Quốc trang / b/o/ai/2004 | Có giá trị đến: 01/01/2024 | 3.85% | 40.00% |
| Date of birth: | Date of expiry | 57.14% | 71.43% |
| Đức Tín, Đức Linh, Bình Thuận | Đức Tín, Đức Linh, Bình Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 63.36%

Average Levenshtein Similarity: 81.80%

# Samples - 181

#### Upload Time: 2024-10-24 18:54:36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HộI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 85.29% | 85.29% |
| Đốc tạo - Từ do Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 40.74% | 57.69% |
| Số C/ALIST REPUBURUC of Việt NaM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.12% | 64.52% |
| Nơi thư thư Pendence / Fresidence: Happin: | Independence - Freedom - Happiness | 4.76% | 52.63% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới than / dentity Card Nội | Citizen Identity Card | 7.14% | 65.31% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 031091001906 | 031091001906 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐẠNG ĐỊNH CHUẩN | ĐẶNG ĐÌNH CHUẨN | 80.00% | 80.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 06/09/1991 | Ngày sinh / Date of birth: 06/09/1991 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 97.78% | 98.88% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Tiến, Vĩnh Bào, Hải Phòng | Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 96.67% | 96.67% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn 3 | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn 3 | 100.00% | 100.00% |
| 006 of origin: of origin: | Có giá trị đến: | 8.00% | 25.00% |
| 08/08/2031 | 08/08/2031 | 100.00% | 100.00% |
| Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 74.92%

Average Levenshtein Similarity: 85.58%

# Samples - 182

#### Upload Time: 2024-10-24 19:01:10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc tập.Từ do-Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 22.22% | 76.00% |
| Số CiALIST REPUBUC of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 23.33% | 63.33% |
| Nơi thư thường / Fresidence: Happin: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 40.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới thzen / dentfy Card Nơi | Citizen Identity Card | 7.14% | 65.31% |
| Số/No.: Số/No.: Vố/No.: | Số/No.: | 30.43% | 46.67% |
| 079086014581 | 079086014581 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LƯƠNG HOÀI PHONG | LƯƠNG HOÀI PHONG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 20/03/1986 | Ngày sinh / Date of birth: 20/03/1986 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quận 8, TP.Hồ Chí Minh | Quận 8, TP.Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 400/6C Từng | Nơi thường trú / Place of residence: 400/6C Tùng | 97.92% | 97.92% |
| Quốc giớ trị oên: 20/08/2026 | Có giá trị đến: 20/03/2026 | 7.14% | 74.07% |
| Date of origin: | Date of expiry | 53.33% | 62.07% |
| Thiên Vương, P.13, Q.8, TP.Hồ Chí Minh | Thiện Vương, P.13, Q.8, TP.Hồ Chí Minh | 97.37% | 97.37% |

Average Simple Similarity: 68.33%

Average Levenshtein Similarity: 83.94%

# Samples - 183

#### Upload Time: 2024-10-24 19:08:27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HOA XÀ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Đốc tho. tý se. Nam phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 18.52% | 35.29% |
| Số CHUST REPURUC Of ViệtNAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.33% | 59.65% |
| Nơi thường trường / Place: / Nam 2003 | Independence - Freedom - Happiness | 0.00% | 22.54% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Of than / dentity Cari Họ | Citizen Identity Card | 8.00% | 60.87% |
| Số/No.: Quố/No.: Quố/No.: | Số/No.: | 28.00% | 43.75% |
| 068189005662 | 068189005662 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| PHẠM THỊ NHUNG | PHẠM THỊ NHUNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 15/00/N90 | Ngày sinh / Date of birth: 15/09/1989 | 89.19% | 90.41% |
| Giới tính / Sex: Nú Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nữ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 98.11% | 98.11% |
| Quê quán / Place of origin: Nam Phong | Quê quán / Place of origin: Nam Phong, | 97.37% | 98.67% |
| Thành phố Nam Định, Nam Định | Thành phố Nam Định, Nam Định | 100.00% | 100.00% |
| Co già trị den: | Có giá trị đến: | 73.33% | 73.33% |
| Date of birphny 15/09/2029 | Date of expiry 15/09/2029 | 30.77% | 86.27% |
| Thị trấn / Kha, A Grai, Gia Lai | Thị trấn Ia Kha, Ia Grai, Gia Lai | 27.27% | 90.62% |

Average Simple Similarity: 62.48%

Average Levenshtein Similarity: 79.28%

# Samples - 184

#### Upload Time: 2024-10-24 19:13:20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 91.18% | 91.18% |
| Độc tập - Từ do - Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| Số C/ALIST REPUBU: of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 20.00% | 60.00% |
| Nơi thư / Natidence / Fresidence: Happin: | Independence - Freedom - Happiness | 4.88% | 48.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cidentity Card 5 | Citizen Identity Card | 9.52% | 75.68% |
| Số/No.: Số/No.: | Số/No.: | 46.67% | 63.64% |
| 079188006222 | 079188006222 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THỊ LAN ANH | NGUYỄN THỊ LAN ANH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 09/05/1988 | 19/05/1988 | 90.00% | 90.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ | Giới tính / Sex: Nữ | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Mó Cày Bắc, Bến Tre | Mỏ Cày Bắc, Bến Tre | 94.74% | 94.74% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 8/ An Dương | Nơi thường trú / Place of residence: 81 An Dương | 97.92% | 97.92% |
| Quốc theo, trosidence | Có giá trị đến: 19/05/2028 | 3.85% | 21.28% |
| Date of birthin: | Date of expiry | 50.00% | 66.67% |
| Vương, Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh | Vương, Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 74.88%

Average Levenshtein Similarity: 84.90%

# Samples - 185

#### Upload Time: 2024-10-24 19:17:43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| ĐỘNG HÒA Xã HộI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 85.29% | 85.29% |
| Độc tập.: Từ do. Hành phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 40.74% | 75.47% |
| Số Ciáu S7 RePuBLịc of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 3.23% | 42.62% |
| Nơi thường / residence: Haspin: | Independence - Freedom - Happiness | 8.82% | 40.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Circh / dentity Card Nơi | Citizen Identity Card | 12.50% | 66.67% |
| Số/No.: 083196004641 | Số/No.: 083196004641 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TÔN ĐOÀN THẠCH THẢO | TÔN ĐOÀN THẠCH THẢO | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 12/09/1996 | Ngày sinh / Date of birth: 12/09/1996 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nữ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Mó Cày, Mó Cày Nam, Bến Tre | Mỏ Cày, Mỏ Cày Nam, Bến Tre | 92.59% | 92.59% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 21/54 Hèm 570, | Nơi thường trú / Place of residence: 21/54 Hẻm 570, | 98.04% | 98.04% |
| Lo giới trị den: 12/08/2036 | Có giá trị đến: 12/08/2036 | 11.11% | 79.25% |
| Date of bioce: | Date of expiry | 57.14% | 64.29% |
| Châu Thị Kim, Phường 7, Tân An, Long An | Châu Thị Kim, Phường 7, Tân An, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 71.15%

Average Levenshtein Similarity: 84.95%

# Samples - 186

#### Upload Time: 2024-10-24 19:25:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GIV1 | BỘ GTVT | 71.43% | 71.43% |
| CÔNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Từ do-Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 48.15% | 88.46% |
| GIẤY PHẢI XE/DRIVERS1/CENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 25.71% | 77.42% |
| Số/No.: 840211346059 | Số/No: 840211346059 | 30.00% | 97.44% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VINH HÙNG | NGUYỄN VINH HÙNG | 100.00% | 100.00% |
| Số/No/957 | 18/10/1987 | 20.00% | 42.11% |
| Ngày sinh / Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Addresidence | Nơi cư trú / Address: | 43.48% | 77.27% |
| Khón 1 | Khóm 1 | 83.33% | 83.33% |
| Từ Căng trong, K, Cáng Long, Trà Vinh | TT. Càng Long, H. Càng Long, T. Trà Vinh | 45.00% | 77.92% |
| Trà Vinh, ngày 20te 24ridigin: 11 thườc 2024 | Trà Vinh, ngày/date 24 tháng/month 11 năm/year 2021 | 37.25% | 61.05% |
| CI4N NóC | GIÁM ĐỐC | 37.50% | 12.50% |
| NGIAO THÔN | GIAO THÔNG | 0.00% | 90.00% |
| VĂN TẠI | VẬN TẢI | 71.43% | 71.43% |
| Hạng/Clase: A1 | Hạng / Class: A1 | 25.00% | 86.67% |
| Số/No.: 5 | Có giá trị đến / Expires: Không thời hạn | 0.00% | 12.24% |
| Cổ giá trị Đến/ 2xpires: Không thời hạn | Phan Anh Quốc | 0.00% | 7.69% |

Average Simple Similarity: 55.75%

Average Levenshtein Similarity: 74.78%

# Samples - 187

#### Upload Time: 2024-10-24 19:38:09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG Nóa xã Nói CHO NgaĩA Việt Nam: Sốc Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 24.24% | 36.70% |
| HỒ CHIẾU / PASSPONT | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 89.47% | 89.47% |
| Loại/Type | Loại / Type | 36.36% | 90.00% |
| Mi số/ Cate | Mã số / Code | 33.33% | 69.57% |
| Số họ chiêu / Plasipen: Nam | Số hộ chiếu / Passport N | 51.85% | 70.59% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| VINM | VNM | 25.00% | 85.71% |
| B984/922 | B9841922 | 87.50% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| NGUYỄN VĂN LÀI | NGUYỄN VĂN LÀI | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM / VIỆTNAM | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 80.95% | 87.18% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh / Place: 2003 | Nơi sinh / Place of birth | 64.00% | 72.34% |
| Số/08/1985 | 06/08/1985 | 80.00% | 80.00% |
| NGHỆ ANG VŨ5 | NGHỆ AN | 58.33% | 73.68% |
| Giới tính / Nex | Giới tính / Sex | 93.33% | 93.33% |
| Số oc/No / họ Danh | Số GCMND / ID card N | 45.00% | 47.37% |
| NAM /M | NAM / M | 71.43% | 92.31% |
| Số/86349924 | 186349924 | 0.00% | 80.00% |
| Ngày cáp / Date of iraue | Ngày cấp / Date of issue | 87.50% | 87.50% |
| Cổ quá trị diễn / Date of origin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 27.27% | 65.62% |
| Số / 03/2015 | 16/03/2015 | 0.00% | 72.73% |
| N6/03/2025 | 16/03/2025 | 90.00% | 90.00% |
| Nơi cáp / Place of iracisin: | Nơi cấp / Place of issue | 67.86% | 76.92% |
| Cạc Quán / xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 26.92% | 86.27% |
| PRUYỄN KCVAN LAI DÂN | P&lt;VNMNGUYEN&lt;&lt;VAN&lt;LAI&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.81% | 13.89% |

Average Simple Similarity: 60.62%

Average Levenshtein Similarity: 79.50%

# Samples - 188

#### Upload Time: 2024-10-24 19:52:13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG Nó4 xã thời CHú NgaiA Việt Nam - Sốc/Un7 Rerung of VictNam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 10.61% | 40.31% |
| Giới cauet / Plasse-onality | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 3.70% | 21.74% |
| Loai / Type | Loại / Type | 90.91% | 90.91% |
| Mi vốc / C olde: | Mã số / Code | 18.75% | 71.43% |
| Giới tổ bố ohiêu / Placeperi Nam | Số hộ chiếu / Passport N | 0.00% | 50.00% |
| No.: No.: Ngãy | P | 0.00% | 0.00% |
| V/NAM | VNM | 20.00% | 75.00% |
| C2603658 | C2603958 | 87.50% | 87.50% |
| Họ và Nên / Full name: | Họ và tên / Full name | 90.91% | 93.02% |
| NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG | NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationationality | Quốc tịch / Nationality | 71.43% | 90.20% |
| Việt NaM / ViệtName: | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 42.86% | 43.90% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh / Place of birth: | Nơi sinh / Place of birth | 96.15% | 98.04% |
| Số/No7/1900 | 05/07/1999 | 18.18% | 47.62% |
| CĂN GIANG VŨ 5 | AN GIANG | 0.00% | 63.64% |
| Giới tính / Sex | Giới tính / Sex | 100.00% | 100.00% |
| Số oc/No / thư obality | Số GCMND / ID card N | 31.82% | 42.86% |
| Nữ/N | Nữ / F | 33.33% | 60.00% |
| Số 2517348 | 352517248 | 0.00% | 63.16% |
| Ngày cáp / Date of birsex: | Ngày cấp / Date of issue | 73.08% | 84.00% |
| Số quố núà thị dên / Date of origin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 11.11% | 53.73% |
| Số/12/2016 | 23/12/2016 | 80.00% | 80.00% |
| 83/12/2026 | 23/12/2026 | 90.00% | 90.00% |
| Nơi cáp / Place of orisin: | Nơi cấp / Place of issue | 69.23% | 80.00% |
| Cạc Quán / xuất nhạp cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 26.92% | 82.35% |
| Đạu NgUYỄN KIHI CHU KSUƠNG2//2/006 5555 | P&lt;VNMNGUYEN&lt;&lt;THI&lt;THU&lt;SUONG&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.00% | 15.79% |
| Số / No.: 20/022365201/4ô / Nội | C2603958&lt;3VNM9907054F2612236352517248&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;70 | 1.61% | 19.35% |

Average Simple Similarity: 45.29%

Average Levenshtein Similarity: 65.88%

# Samples - 189

#### Upload Time: 2024-10-24 20:03:37

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| ĐÔNG HÒA Xã HÔI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 42.42% | 56.00% |
| HỒ CHIẾU / PASSPORT | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 94.74% | 94.74% |
| Loài / Type | Loại / Type | 90.91% | 90.91% |
| Mi số/ Code | Mã số / Code | 33.33% | 86.96% |
| Quố họ chiêu / Passspon: Nội | Số hộ chiếu / Passport N | 3.57% | 73.08% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| B0066000 | B0000000 | 75.00% | 75.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| TRẦN TUẤN ANH | TRẦN TUẤN ANH | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM / VIỆTNAMESE | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 95.24% | 95.24% |
| Nơi sinh / Place of birth | Ngày sinh / Date of birth | 48.00% | 80.00% |
| Ngày sinh / Date of birth | Nơi sinh / Place of birth | 48.00% | 80.00% |
| Số/08/1957 | 31/08/1957 | 80.00% | 80.00% |
| HÀ NỘI ĐU | HÀ NỘI | 66.67% | 80.00% |
| Giới tính / Nex | Giới tính / Sex | 93.33% | 93.33% |
| Số 6CME: / ND tách Hồ | Số GCMND / ID card N | 52.38% | 58.54% |
| NAM /M | NAM / M | 71.43% | 92.31% |
| 03/35657 | 031356357 | 55.56% | 82.35% |
| Ngày cáp / Date of irssin: | Ngày cấp / Date of issue | 76.92% | 84.00% |
| Số quá trị dên / Date of oxpin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 70.97% | 70.97% |
| 03/08/2005 | 03/08/2005 | 100.00% | 100.00% |
| 03/08/2010 | 03/08/2010 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cáp / Place of irssin: | Nơi cấp / Place of issue | 76.92% | 84.00% |
| Hà Nội | Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| P5/Nh TRANG 7UAn Sánh 25/005/2005 | P&lt;VNMTRAN&lt;&lt;TUAN&lt;ANH&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.76% | 9.76% |
| B00067/N370803135357-52 | B0000000&lt;7VNM5708312M1008036031356357&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;52 | 9.68% | 44.71% |

Average Simple Similarity: 70.76%

Average Levenshtein Similarity: 82.48%

# Samples - 190

#### Upload Time: 2024-10-24 20:21:21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| Nơi thường Co/ No.itionality: Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 0.00% | 16.16% |
| NÔ CHIỮU / NANH ON | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 52.63% | 54.05% |
| Leoi/ Tyuốc | Loại / Type | 18.18% | 63.64% |
| Mà vố/Celle: | Mã số / Code | 25.00% | 50.00% |
| Số / No.: Nationality: Plange: Nam | Số hộ chiếu / Passport N | 11.76% | 27.59% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| COOLSƠNS | C6013378 | 12.50% | 12.50% |
| Họ vỹ ten ti bill bang | Họ và tên / Full name | 40.91% | 60.47% |
| TRẦN TIẾU BằNG | TRẦN TIỂU BĂNG | 85.71% | 85.71% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam / ViệtName: | Việt Nam / VIETNAMESE | 61.90% | 63.41% |
| Ngày sinh / bac of birth | Ngày sinh / Date of birth | 52.00% | 89.80% |
| Quốc tranh / Place: Hoang | Nơi sinh / Place of birth | 8.00% | 52.00% |
| 07/04/1997 | 07/04/1997 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính tính / Sex | Giới tính / Sex | 50.00% | 85.71% |
| Quốc trường / th Lang | Số GCMND / ID card N | 4.76% | 34.15% |
| Nữ/1 | Nữ / F | 33.33% | 60.00% |
| 36385/298 | 363851298 | 88.89% | 88.89% |
| Ngày chof bac of Iranu: | Ngày cấp / Date of issue | 25.00% | 55.32% |
| Quố sinh thị Date of origin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 0.00% | 50.85% |
| 04/09/2018 | 04/09/2018 | 100.00% | 100.00% |
| 04/09/2028 | 04/09/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cáp / Place of irace: | Nơi cấp / Place of issue | 80.00% | 81.63% |
| Cạc Quán tý xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 88.46% | 88.46% |
| Nơi tran Khu 6406 Secidence | P&lt;VNMTRAN&lt;&lt;TIEU&lt;BANG&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.00% | 2.58% |
| C6013378 C4/No70407078 | C6013378&lt;4VNM970407079F2809045363851298&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;34 | 12.50% | 41.86% |

Average Simple Similarity: 50.06%

Average Levenshtein Similarity: 65.36%

# Samples - 191

#### Upload Time: 2024-10-24 20:32:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| ĐÔNG HÒA Xã HỖI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM- SỌCALIS7 REPUBLIC Of VIỆT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 43.94% | 81.89% |
| Mà số / Code | Mà số / Code | 100.00% | 100.00% |
| Gồ họ chiêu / Plasspori Nam | Số hộ chiếu / Passport N | 44.44% | 74.51% |
| Hồ chiếu / PasSPort Loại / Tỳuế | HỘ CHIẾU / PASSPORT Loại / Type | 54.84% | 54.84% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| Số232341 | 6232341 | 0.00% | 80.00% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| VÕ NGỌC NHI | VÕ NGỌC NHI | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM / VIỆT NAMESE | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 63.64% | 93.02% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh / Place of birth: | Nơi sinh / Place of birth | 96.15% | 98.04% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| SỐC TRĂNG ỬUẤN | SÓC TRĂNG | 57.14% | 69.57% |
| Số/03/1992 | 30/03/1992 | 80.00% | 80.00% |
| Số 6CMND / Hồ tàu 453 | Số GCMND / ID card N | 52.38% | 58.54% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex | 93.75% | 96.77% |
| Nữ/1 | Nữ / F | 33.33% | 60.00% |
| S66011262 | 366011262 | 88.89% | 88.89% |
| Cổ giá trị Đến / Date of expiry | Có giá trị đến / Date of expiry | 93.55% | 93.55% |
| Ngày cáp / Date of isside: | Ngày cấp / Date of issue | 80.77% | 88.00% |
| Số/10/2028 | 29/10/2028 | 80.00% | 80.00% |
| S9/10/2018 | 29/10/2018 | 90.00% | 90.00% |
| Nơi cáp / Place of irsside | Nơi cấp / Place of issue | 76.92% | 88.00% |
| Cuc Quán /ý xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 88.46% | 88.46% |
| Đạu thườ / Ngac Anh Trường Văn Traiang | P&lt;VNMVO&lt;&lt;NGOC&lt;NHI&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.00% | 3.35% |
| Số/Ng20330972810294366011 2645 | C6232341&lt;5VNM9203309F281094366011262&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;30 | 1.64% | 46.15% |

Average Simple Similarity: 70.94%

Average Levenshtein Similarity: 81.90%

# Samples - 192

#### Upload Time: 2024-10-24 20:40:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| Trường Hóa Và Ngh: Việt Nam: Secin: Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 0.00% | 17.14% |
| HỒ CHIẾU / PASSPONT | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 89.47% | 89.47% |
| Loài / Tỳpe | Loại / Type | 81.82% | 81.82% |
| Mà số/ Code | Mã số / Code | 33.33% | 86.96% |
| Số họ chiên / Plasiden: Ngô | Số hộ chiếu / Passport N | 48.15% | 62.75% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| 04997923 | C4997923 | 87.50% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| HOÀNG VĂN PHƯỚC | HOÀNG VĂN PHƯỚC | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM / VIỆTNAME: | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 85.71% | 87.80% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth | 96.15% | 98.04% |
| Nơi sinh / Place of birationality | Nơi sinh / Place of birth | 69.70% | 82.76% |
| 15/07/1981 | 15/07/1981 | 100.00% | 100.00% |
| NGHỆ AN SỸ | NGHỆ AN | 70.00% | 82.35% |
| Giới tính / Sex | Giới tính / Sex | 100.00% | 100.00% |
| Số 6C/ND / Nội | Số GCMND / ID card N | 45.00% | 58.82% |
| NAM /M | NAM / M | 71.43% | 92.31% |
| Võ 87420748 | 187420748 | 0.00% | 80.00% |
| Ngày cáp / Date of irssu: | Ngày cấp / Date of issue | 80.00% | 89.80% |
| Cổ quá trị Đên / Date of origin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 62.50% | 66.67% |
| 8/04/2018 | 13/04/2018 | 0.00% | 84.21% |
| 13/04/2028 | 13/04/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cáp / Place of trave: | Nơi cấp / Place of issue | 76.00% | 77.55% |
| Cạc Quán / xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 26.92% | 86.27% |

Average Simple Similarity: 69.97%

Average Levenshtein Similarity: 85.00%

# Samples - 193

#### Upload Time: 2024-10-24 20:53:08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã Hội CHÚ NGHĨA Việt Nam, SốcALIt RePuRuc of Việt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 37.88% | 57.36% |
| Họ chiêu / Pasron: Lai/thọng Mà Cate | HỘ CHIẾU / PASSPORT Loại / Type Mã số / Code | 15.91% | 37.50% |
| Số họ chiêu / Plasipen: Ngô | Số hộ chiếu / Passport N | 51.85% | 70.59% |
| VINM | VNM | 25.00% | 85.71% |
| B48I5/63 | B4815163 | 75.00% | 75.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| NGÔ THỊ THU HÀ | NGÔ THỊ THU HÀ | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM VIỆTNAM | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 42.86% | 81.08% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh / Place: tbirth: | Nơi sinh / Place of birth | 64.00% | 88.00% |
| Số / 07/1993 | 28/07/1993 | 0.00% | 72.73% |
| HÀ Nội EVÙ5 | HÀ NỘI | 36.36% | 47.06% |
| Giới vinh / Sex | Giới tính / Sex | 86.67% | 86.67% |
| Số 60/No/Họ Dinh | Số GCMND / ID card N | 25.00% | 27.78% |
| Nú/T | Nữ / F | 16.67% | 40.00% |
| 01/971636 | 012977636 | 77.78% | 77.78% |
| Ngày cáp / Date of irsside | Ngày cấp / Date of issue | 76.92% | 88.00% |
| Cổ quá trị diễn / Date o, caping | Có giá trị đến / Date of expiry | 25.00% | 66.67% |
| 04/01/2005 | 24/01/2011 | 70.00% | 70.00% |
| 24/01/2021 | 24/01/2021 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cáp tflace of trace | Nơi cấp / Place of issue | 29.17% | 68.09% |
| Quán / xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 7.69% | 80.85% |
| PRINH THI STHU THARR/VINH | P&lt;VNMNGO&lt;&lt;THI&lt;THU&lt;HA&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.76% | 12.82% |
| B4815163c1/N93072101297656 | B4815163&lt;1VNM9307285F210244012977636&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;38 | 16.39% | 52.87% |

Average Simple Similarity: 51.05%

Average Levenshtein Similarity: 71.37%

# Samples - 194

#### Upload Time: 2024-10-24 21:33:12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HÔI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 45.45% | 60.00% |
| Họ chiêu / basPore: Loài/Tguố | HỘ CHIẾU / PASSPORT Loại / Type | 29.03% | 40.00% |
| Mà số/ Cole: Số | Mã số / Code | 26.67% | 66.67% |
| Số họ chiêu / Plassident Nam | Số hộ chiếu / Passport N | 50.00% | 73.08% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| B6416676 | B6416676 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| NGUYỄN THỊ NGỌC THY | NGUYỄN THỊ NGỌC THY | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam / Vic7Name: | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 38.10% | 39.02% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh / Place of birth: | Nơi sinh / Place of birth | 96.15% | 98.04% |
| PP, Hồ cubà Nhat, | TP.HỒ CHÍ MINH | 11.76% | 32.26% |
| 20/02/1991 | 20/02/1991 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex | 93.75% | 96.77% |
| Số 66/No/10/2003 | Số GCMND / ID card N | 20.00% | 27.78% |
| Nữ/L | Nữ / F | 33.33% | 60.00% |
| Số/No.:172682 | 025172682 | 0.00% | 54.55% |
| Ngày cáp / Date of irssaue | Ngày cấp / Date of issue | 76.92% | 92.00% |
| Số quá thành / Date of origin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 16.13% | 55.74% |
| Số / 03/2012 | 08/03/2012 | 0.00% | 72.73% |
| Số/03/2022 | 08/03/2022 | 80.00% | 80.00% |
| Nơi cáp / Place of irsside | Nơi cấp / Place of issue | 76.92% | 88.00% |
| Cạc Quán / xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 26.92% | 86.27% |
| P5UNGUYỄN THANG C THÂN-5/2/2/2004 | P&lt;VNMNGUYEN&lt;&lt;THI&lt;NGOC&lt;THY&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 2.59% | 17.45% |
| Số/N667657/N91022067203089025172682 | B6416676&lt;7VNM9102206F2203089025172682&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;90 | 11.29% | 57.73% |

Average Simple Similarity: 56.68%

Average Levenshtein Similarity: 73.92%

# Samples - 195

#### Upload Time: 2024-10-24 21:42:01

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã Hội CHủ NGHĨA Việt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 37.88% | 50.00% |
| HỘ CHIẾU / PASSPORA | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 94.74% | 94.74% |
| Loài / Tỳpe | Loại / Type | 81.82% | 81.82% |
| Mi số / Colle | Mã số / Code | 69.23% | 80.00% |
| Số họ chiêu / Passiden Ngô | Số hộ chiếu / Passport N | 69.23% | 72.00% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| NAM030457 | N1030457 | 11.11% | 82.35% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| LÊ MINH ANH | LÊ MINH ANH | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM / VIỆT NAMES | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 66.67% | 90.48% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh / Place of birth: | Nơi sinh / Place of birth | 96.15% | 98.04% |
| Số/08/08/2006 | 18/09/2006 | 23.08% | 69.57% |
| TRANCE: ĐỊU5 | FRANCE | 41.67% | 55.56% |
| Giới tính / Sex | Giới tính / Sex | 100.00% | 100.00% |
| Số 6CMND / tổ, 000444 | Số GCMND / ID card N | 47.62% | 53.66% |
| Nữ/H | Nữ / F | 33.33% | 60.00% |
| Ngày cáp / Date of irsside | Ngày cấp / Date of issue | 76.92% | 88.00% |
| Cổ quá trị dên / Date of oapin: | Có giá trị đến / Date of expiry | 70.97% | 70.97% |
| 20/11/2006 | 20/11/2006 | 100.00% | 100.00% |
| 20/11/2011 | 20/11/2011 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cáp / Place of isside | Nơi cấp / Place of issue | 84.00% | 89.80% |
| Placi / Paris | Pa-ri / Paris | 76.92% | 84.62% |
| P2 / Nam Lex: Chanh 2005 | P&lt;VNMLE&lt;&lt;&lt;MINH&lt;&lt;ANH&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.73% | 3.73% |
| Số/No304575VNM060918271112042/55555555 | N1030457&lt;5VNM0609182F1111204&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;06 | 3.09% | 34.07% |

Average Simple Similarity: 69.65%

Average Levenshtein Similarity: 79.89%

# Samples - 196

#### Upload Time: 2024-10-24 21:52:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHủ NGHĨA Việt Nam: SecIALIt ReFUBuC of VIệtNam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM | 37.88% | 62.02% |
| HỘ CHIẾU / PASSPORT | HỘ CHIẾU / PASSPORT | 100.00% | 100.00% |
| Loại / Tỳpe | Loại / Type | 90.91% | 90.91% |
| Mà số/ Colle | Mã số / Code | 41.67% | 75.00% |
| Số họ chiêu / Plassiden: N | Số hộ chiếu / Passport N | 53.85% | 72.00% |
| P | P | 100.00% | 100.00% |
| VNM | VNM | 100.00% | 100.00% |
| B/89571 | B5899571 | 37.50% | 80.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name | 95.45% | 97.67% |
| NGÔ THỊ MÝ | NGÔ THỊ MỸ | 90.00% | 90.00% |
| Quốc tịch / Nationality | Quốc tịch / Nationality | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM / VIỆT NAMESE | VIỆT NAM / VIETNAMESE | 63.64% | 93.02% |
| Ngày sinh / Date of birth | Ngày sinh / Date of birth | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh / Place of birth: | Nơi sinh / Place of birth | 96.15% | 98.04% |
| Quátionality | HẢI PHÒNG | 0.00% | 0.00% |
| 07/06/1993 | 07/06/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex | 93.75% | 96.77% |
| Số/No / No / 19 0000 | Số GCMND / ID card N | 15.00% | 35.00% |
| Nữ/Nữ/5 | Nữ / F | 28.57% | 46.15% |
| 031754784 | 031754784 | 100.00% | 100.00% |
| Ngày cáp / Date of irssu: | Ngày cấp / Date of issue | 80.00% | 89.80% |
| Cổ quá trị dên / Date of oxpiry | Có giá trị đến / Date of expiry | 80.65% | 80.65% |
| Số/10/2011 | 18/10/2011 | 80.00% | 80.00% |
| Số/10/2021 | 18/10/2021 | 80.00% | 80.00% |
| Nơi cáp / Place of irssin: | Nơi cấp / Place of issue | 76.92% | 84.00% |
| Quán / xuất nhập cảnh | Cục Quản lý xuất nhập cảnh | 7.69% | 80.85% |
| PRVINH GORKTHI KMY-KKK5 | P&lt;VNMNGO&lt;&lt;THI&lt;MY&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; | 0.71% | 12.27% |
| B5895716711018903175478 | B5899571&lt;7VNM930607F211089031754784&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;58 | 8.33% | 53.01% |

Average Simple Similarity: 66.38%

Average Levenshtein Similarity: 78.47%

# Samples - 197

#### Upload Time: 2024-10-26 15:17:28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card 0 | Citizen Identity Card | 91.30% | 95.45% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: C | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Có giá siá trị gốp: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 33.33% | 82.14% |
| Dute of expiny | Date of expiry | 85.71% | 85.71% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 92.86%

Average Levenshtein Similarity: 96.54%

# Samples - 198

#### Upload Time: 2024-10-26 15:35:31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GIÁO DỌC VÀ ĐÀO TẠO MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING | 98.25% | 98.25% |
| TRƯờNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUậT TP.HCM | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM | 94.74% | 94.74% |
| HCMC University of Technology and Education | HCMC University of Technology and Education | 100.00% | 100.00% |
| BIDV | BIDV | 100.00% | 100.00% |
| THỀ SINH VIÊN | THẺ SINH VIÊN | 92.31% | 92.31% |
| HCMUTE | HCMUTE | 100.00% | 100.00% |
| Student /D Card | Student ID Card | 93.33% | 93.33% |
| Trần Nguyễn Nhật Linh | Trần Nguyễn Nhật Linh | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/ | Họ tên/ | 100.00% | 100.00% |
| Full name: | Full name: | 100.00% | 100.00% |
| 30/07/2000 | 30/07/2000 | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh/ 3 | Ngày sinh/ 3 | 100.00% | 100.00% |
| DoB: | DoB: | 100.00% | 100.00% |
| Ngành học/ Kế toán | Ngành học/ Kế toán | 100.00% | 100.00% |
| Major: | Major: | 100.00% | 100.00% |
| Accounting | Accounting | 100.00% | 100.00% |
| Năm nhập học/2 | Năm nhập học/2 | 100.00% | 100.00% |
| 2018 | 2018 | 100.00% | 100.00% |
| Year of admission | Year of admission | 100.00% | 100.00% |
| 0704 1800 93634475 | 9704 1800 9363 4475 | 73.68% | 91.89% |
| Mã số/1D | Mã số/ID | 87.50% | 87.50% |
| Phong | Phong | 100.00% | 100.00% |
| 18125036 | 18125036 | 100.00% | 100.00% |
| 09/18 | 09/18 | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 97.49%

Average Levenshtein Similarity: 98.25%

# Samples - 199

#### Upload Time: 2024-10-29 13:43:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| Độc táp. Từ do- Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 22.22% | 80.77% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Independence - Freedom: Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 70.59% | 95.52% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card O: | Citizen Identity Card&nbsp; | 77.78% | 82.35% |
| Số / No.: 084203002125 | Số / No.: 084203002125 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 15/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 15/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Date of laxiding | Date of expiry | 56.25% | 66.67% |
| 15/03/2028 | 15/03/2028 | 100.00% | 100.00% |
| TT. Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | TT. Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 89.44%

Average Levenshtein Similarity: 95.24%

# Samples - 200

#### Upload Time: 2024-10-29 13:47:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| Độc lập - Tư do- Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 51.85% | 94.34% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Undependence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 97.06% | 97.06% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card 1 | Citizen Identity Card | 91.30% | 95.45% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 070203005812 | 070203005812 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN VĂN DƯƠNG | TRẦN VĂN DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | 100.00% | 100.00% |
| Giá trị dên: 27/08/2028 | Có giá trị đến: 27/08/2028 | 3.85% | 81.63% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 90.99%

Average Levenshtein Similarity: 97.90%

# Samples - 201

#### Upload Time: 2024-10-29 13:53:51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÁP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 01163014045 | Số/No.: 01163014045 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh/Date of Birth: | 95.83% | 95.83% |
| 16/02/1995 | 16/02/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address: | Nơi cư trú/Address: | 100.00% | 100.00% |
| Thôn 6 | Thôn 6 | 100.00% | 100.00% |
| X.Phú Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP.Hà Nội | X.Phú Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP.Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| Hà Nội, ngày date 24 tháng/month 03 năm/year 2016 | Hà Nội, ngày/date 24 tháng/month 03 năm/year 2016 | 97.96% | 97.96% |
| TL. GIÁM ĐỐC SÕ | TL. GIÁM ĐỐC SỞ | 93.33% | 93.33% |
| TRƯỚNG PHÒNG QLI TỚI | TRƯỚNG PHÒNG QLPTGT | 75.00% | 82.05% |
| Giáo, Thống 11 | GIAO THÔNG | 7.14% | 25.00% |
| Hạng/Class: A1 | Hạng/Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| VĂN TAI | VẬN TẢI | 71.43% | 71.43% |
| Có giá trị đến Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến/Expires: Không thời hạn | 97.37% | 97.37% |
| NGUYỄN ĐìNH NGHĨA | NGUYỄN ĐìNH NGHĨA | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 92.70%

Average Levenshtein Similarity: 93.78%

# Samples - 202

#### Upload Time: 2024-10-29 14:00:33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÂ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 94.92% |
| Independence : Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 97.06% | 97.06% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card FO | Citizen Identity Card | 83.33% | 88.89% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 09609006801 | 09609006801 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN CHI NGUYỆN | TRẦN CHÍ NGUYỆN | 93.33% | 93.33% |
| Ngày sinh / Date of birth: 25/05/1990 | Ngày sinh / Date of birth: 25/05/1990 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ap Văm Định | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Vàm Định | 95.83% | 95.83% |
| Có giá trị đến: 25/05/2030 | Có giá trị đến: 25/05/2030 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 94.09%

Average Levenshtein Similarity: 98.01%

# Samples - 203

#### Upload Time: 2024-10-29 14:08:46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CÔNG HÒA Xã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc láp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| GIẤY PHÁP LÁI XE/ DRIVER: S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE | 65.71% | 92.75% |
| Số/No: 79114379530 | Số/No: 79114379530 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐẠNG NGỌC TRÂM | ĐẶNG NGỌC TRÂM | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 19/02/1993 | 19/02/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú Address: | Nơi cư trú/Address: | 94.74% | 94.74% |
| Thuận Tây | Thuận Tây | 100.00% | 100.00% |
| X.Thuận Thành, H, Cần Giuộc, T. Long An | X.Thuận Thành, H, Cần Giuộc, T. Long An | 100.00% | 100.00% |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày/đạte 14 hànch 0nth 03 năm hành | TP.Hồ Chí Minh, ngày/date 14 tháng/month 03 năm/year 2014 | 47.37% | 74.07% |
| TƯƠNG GIÁM DOCSÔCIVIPHCM | TUQ. GIÁM ĐỐC SỞ GTVT TP.HCM | 7.14% | 53.85% |
| TRƯỚNG PHÒ: COLSE CẤP GPLX | TRƯỚNG PHÒNG QLSH CẤP GPLX | 80.77% | 84.62% |
| Hạng/Class: A1 | Hạng/Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| VĂN TÂY | VẬN TẢI | 57.14% | 57.14% |
| Có giá trị đến Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến Expires: Không thời hạn | 100.00% | 100.00% |
| Võ Trọng Nhân | Võ Trọng Nhân | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 87.97%

Average Levenshtein Similarity: 92.71%

# Samples - 204

#### Upload Time: 2024-10-29 14:16:16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỐ GTYT | BỘ GTVT | 71.43% | 71.43% |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| GIẤY PHÁP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 250039001206 | Số/No.: 250039001206 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| CAO XUÂN HÒNG | CAO XUÂN HỒNG | 92.31% | 92.31% |
| Ngày sinh/Date of Birth: | Ngày sinh/Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 16/08/1974 | 16/08/1974 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch/Nationality: | Quốc tịch/Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Addrese X Và Yến, H Thanh Ba, T Phú Thọ | Nơi cư trú/Address: X.Vũ Yến, H.Thanh Ba, T. Phú Thọ | 32.69% | 90.20% |
| Hải Phòng, ngày date 28 thring hươnch 01, ntoui year 2015 | Hải Phòng, ngày/date 28 tháng/month 01, năm/year 2015 | 43.86% | 80.00% |
| KL CHẤM ĐỐC SỐC1VT | KT.GIÁM ĐỐC SỞ GTVT | 42.11% | 54.05% |
| KỲ PHỐ GIÁM ĐỐC | PHÓ GIÁM ĐỐC | 0.00% | 81.48% |
| Hàng/Class: E | Hạng/Class: E | 92.31% | 92.31% |
| Cho tron: Cyllon | GIAO THÔNG | 0.00% | 7.69% |
| VĂN TÂY | VẬN TẢI | 57.14% | 57.14% |
| Có giá trị đến/Expires: 28/01/2020 | Có giá trị đến/Expires: 28/01/2020 | 100.00% | 100.00% |
| Mai Xuân Phương | Mai Xuân Phương | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 76.83%

Average Levenshtein Similarity: 86.10%

# Samples - 205

#### Upload Time: 2024-10-29 14:20:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã Hội CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence Freedom Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 38.24% | 93.75% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 070203005812 | 070203005812 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN VĂN DƯƠNG | TRẦN VĂN DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: T8 6, Thuận Phú 2 | Nơi thường trú / Place of residence: T8 6, Thuận Phú 2 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 27/08/2028 | Có giá trị đến: 27/08/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 95.92%

Average Levenshtein Similarity: 99.00%

# Samples - 206

#### Upload Time: 2024-10-29 14:25:58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HÔI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 98.31% |
| Independence - Freedom 5 Happines8 | Independence - Freedom - Happiness | 94.12% | 94.12% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DAN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 94.12% | 94.12% |
| Citizen / dentity Card H9: | Citizen Identity Card | 30.77% | 85.11% |
| 075203001059 | 075203001059 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN ĐỒNH KHÔI | TRẦN ĐÌNH KHÔI | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hòa | Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hòa | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm A | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm 4 | 97.96% | 97.96% |
| Có giá trị dên: 28/02/2028 | Có giá trị đến: 28/02/2028 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Phú Sơn, Tân Phú, Đông Nai | Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai | 96.15% | 96.15% |

Average Simple Similarity: 89.60%

Average Levenshtein Similarity: 96.41%

# Samples - 207

#### Upload Time: 2024-10-29 14:31:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| Độc lập - Tư do: Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 51.85% | 90.57% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Independence : Freadom: Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 64.71% | 89.55% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card 3 | Citizen Identity Card | 91.30% | 95.45% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 070203005812 | 070203005812 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN VĂN DƯƠNG | TRẦN VĂN DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dên: 27/08/2028 | Có giá trị đến: 27/08/2028 | 92.31% | 92.31% |
| Date of laxpin: | Date of expiry: | 60.00% | 80.00% |
| Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 91.88%

Average Levenshtein Similarity: 96.76%

# Samples - 208

#### Upload Time: 2024-10-29 15:17:08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card FC | Citizen Identity Card | 32.00% | 86.96% |
| 060202006751 | 060202006751 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN DUY VĨNH | NGUYỄN DUY VĨNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 22/03/2002 | 22/03/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Xóm 1, Thôn 6 | Nơi thường trú / Place of residence: Xóm 1, Thôn 6 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ già trí dến: 22/03/2027 | Có giá trị dến: 22/03/2027 | 88.46% | 88.46% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 95.13%

Average Levenshtein Similarity: 98.03%

# Samples - 209

#### Upload Time: 2024-10-29 15:22:09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÀ HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Independence Freedom Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 38.24% | 93.75% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card - | Citizen Identity Card | 91.30% | 95.45% |
| 064203012150 | 064203012150 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: C | Số / No.: | 81.82% | 90.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRỊNH CÔNG THÀNH | TRỊNH CÔNG THÀNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/12/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/12/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 63 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 63 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 27/12/2028 | Có giá trị đến: 27/12/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 94.03%

Average Levenshtein Similarity: 97.80%

# Samples - 210

#### Upload Time: 2024-10-29 15:39:54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GT/T | BỘ GTVT | 85.71% | 85.71% |
| CỘNG HÒA XÕ HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHẾP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHẾP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE | 100.00% | 100.00% |
| Số/No. 400/100/2313 | Số/No: 400116012313 | 78.95% | 78.95% |
| Họ tên/ Full name: | Họ tên/ Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VĂN DŨNG | NGUYỄN VĂN DŨNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 08/06/1979 | 08/06/1979 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch// Nationality: | Quốc tịch// Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/ Address | Nơi cư trú/ Address | 100.00% | 100.00% |
| X Quỳnh Hậu, H Quỳnh Lưu, T. Nghệ An | X Quỳnh Hậu, H Quỳnh Lưu, T. Nghệ An | 100.00% | 100.00% |
| Nghệ An, ngày date 23 thưng/menth 04 năm/year 2022 | Nghệ An, ngày/date 23 tháng/month 04 năm/year 2022 | 94.00% | 94.00% |
| CHỊ / L CIÁM ĐỐC | TL.GIÁM ĐỐC | 6.25% | 59.26% |
| TRƯÕNG THỐNG QLPTANL | TRƯỞNG PHÒNG QLPT&amp;NL | 58.33% | 72.73% |
| Hạng/Class: FC | Hạng/Class: FC | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đên/Expires: 23/0-1/2027 | Có giá trị đên/Expires: 23/01/2027 | 80.00% | 98.55% |
| Trần Anh Xuấn | Trần Anh Tuấn | 92.31% | 92.31% |

Average Simple Similarity: 89.48%

Average Levenshtein Similarity: 93.78%

# Samples - 211

#### Upload Time: 2024-10-30 16:39:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HỒI CHủ NGHĨA VIỆT NaM | CÔNG HÒA XÃ HỒI CHỦ NGHĨA VIỆT NaM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Independence - Freedom: Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 70.59% | 95.52% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card O | Citizen Identity Card | 91.30% | 95.45% |
| 075203001059 | 075203001059 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN Đình KHỐI | TRẦN ĐÌNH KHÔI | 71.43% | 71.43% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Noa Thái, Nga Sơn, Thanh Hoa | Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa | 92.86% | 92.86% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm 4 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm 4 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giá trị tến: 28/02/2028 | Cổ giá trị tến: 28/02/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Phú Sơn, Tân Phú, Đông Nai | Phú Sơn, Tân Phú, Đồng Nai | 96.15% | 96.15% |

Average Simple Similarity: 94.97%

Average Levenshtein Similarity: 96.58%

# Samples - 212

#### Upload Time: 2024-10-15 15:33:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long THành | 87.80% | 93.67% |

Average Simple Similarity: 99.36%

Average Levenshtein Similarity: 99.67%

# Samples - 213

#### Upload Time: 2024-10-23 16:59:46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨA ViỆT Nam | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 82.35% | 82.35% |
| Đốc tạp - Tư sionalith phuc | Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc | 55.56% | 62.96% |
| QUCIALST REPUBUC Of VIẾT NAm | SOCIALIST REPUBLIC OF VIỆT NAM | 13.33% | 75.86% |
| Nơi thường sinh Dence of residence: Hame: Hame: Ham | Independence - Freedom - Happiness | 3.92% | 35.29% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tizen / Dentify Card | Citizen Identity Card | 8.00% | 73.91% |
| 077202002019 | 077202002019 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN ĐINH VĂN | TRẦN ĐÌNH VĂN | 92.31% | 92.31% |
| Ngày sinh / Date of birth: 16/03/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 16/03/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Vu Bản, Nam Định | Vụ Bản, Nam Định | 93.75% | 93.75% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 180/36C Nguyễn | Nơi thường trú / Place of residence: 180/36C Nguyễn | 100.00% | 100.00% |
| Họ siá trị sidenc 16/03/2027 | Họ giá trị đến: 16/03/2027 | 39.29% | 81.48% |
| Date of beside: sin: | Date of expiry: | 50.00% | 62.86% |
| An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, Brung | An Ninh, Phường 7, TP. Vũng Tàu, BRVT | 89.47% | 90.67% |

Average Simple Similarity: 72.54%

Average Levenshtein Similarity: 85.50%

# Samples - 214

#### Upload Time: 2024-10-23 21:36:52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨa VIỆt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 76.47% | 76.47% |
| Quốc tạc sốc 4ạc 4ạc Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 6.67% | 49.12% |
| LOCIAUST REPU8uC of VIỄt Nam | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 13.79% | 63.16% |
| Nơi thường sidence / Fresidence: Hance: Ham Ham Ham Nộc Định | Independence - Freedom - Happiness | 1.67% | 36.17% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Denthy Card H0a | Citizen Identity Card | 56.00% | 73.91% |
| Số / No.: 084203002125 | Số / No.: 084203002125 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 15/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 15/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | 100.00% | 100.00% |
| Có giá ti Sảng | Có giá trị đến: | 53.33% | 68.97% |
| Quốc số số / Nate of since: 1965 | Date of expiry | 6.25% | 34.78% |
| Số/6/03/2028 | 15/03/2028 | 16.67% | 72.73% |
| T7, Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | TT, Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | 96.43% | 96.43% |

Average Simple Similarity: 66.31%

Average Levenshtein Similarity: 80.69%

# Samples - 215

#### Upload Time: 2024-10-23 21:43:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨa ViỆt Nam | CÔNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | 76.47% | 76.47% |
| Đốc lạp - Tư sọc - Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hanh phúc | 35.71% | 80.00% |
| CỐC AUST REPUBUC Of VIỆt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 6.67% | 62.07% |
| Nơi thường sidence of residence: Happplace: Hàng Họ Hành Đạc | Independence - Freedom - Happiness | 1.67% | 36.17% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới ticen / Dentify Card | Citizen Identity Card | 8.00% | 69.57% |
| Số/No.: / No.: | Số/No.: | 50.00% | 66.67% |
| 070203005812 | 070203005812 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN VĂN DƯƠNG | TRẦN VĂN DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Tri | Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | 96.43% | 96.43% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi sinh tri oánh 27/03/2026 | Có giá trị đến: 27/03/2028 | 3.57% | 59.26% |
| Date of birth: 6/0f birth: 6/sinh | Date of expiry: | 24.24% | 45.83% |
| Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 66.82%

Average Levenshtein Similarity: 82.91%

# Samples - 216

#### Upload Time: 2024-10-23 21:51:12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HộI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc lập - Tư sọ - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SốciALST REPuBL/C Of ViẾt NAm | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 10.00% | 64.41% |
| Independence: Fresidence: Happpiness | Independence - Freedom - Happiness | 38.89% | 77.14% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Dentity Card Họ | Citizen Identity Card | 32.00% | 82.61% |
| 060202006751 | 060202006751 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN DUY VĨNH | NGUYỄN DUY VĨNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 22/03/2002 | 22/03/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Xóm 1, Thôn 6 | Nơi thường trú / Place of residence: Xóm 1, Thôn 6 | 100.00% | 100.00% |
| Số/sinh trá tri trán 22/03/2027 | Có giá trị đến: 22/03/2027 | 9.68% | 63.16% |
| Date of expirt | Date of expiry | 92.86% | 92.86% |
| Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.13%

Average Levenshtein Similarity: 92.49%

# Samples - 217

#### Upload Time: 2024-10-23 21:58:48

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨa Việt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 67.65% | 67.65% |
| Đốc lạp - Tư sionalith phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 59.26% | 66.67% |
| QUST REPU8UC of VIỆt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 0.00% | 51.85% |
| Nơi thường số/ Fresidence: Happpin: | Independence - Freedom - Happiness | 11.43% | 40.58% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tízen / Dentity Card F0ame: | Citizen Identity Card | 6.25% | 64.15% |
| S0/64203012150 | 064203012150 | 14.29% | 92.31% |
| Số/No.: Quố | Số/No.: | 63.64% | 77.78% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRỊNH CÔNG THÀNH | TRỊNH CÔNG THÀNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/12/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/12/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 63 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 63 | 100.00% | 100.00% |
| Có/già trú s6n: 27/12/2028 | Có giá trị đến: 27/12/2028 | 80.77% | 80.77% |
| Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Giới thate of residence: of besin: | Date of expiry | 2.94% | 33.33% |

Average Simple Similarity: 67.01%

Average Levenshtein Similarity: 81.95%

# Samples - 218

#### Upload Time: 2024-10-23 22:02:43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨA ViỆt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 73.53% | 73.53% |
| Đốc lấp - Tư sọc - Hanh phuc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 35.71% | 72.73% |
| Sốc/AuS7 RePu8c of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 10.00% | 38.60% |
| Nơi thường sidence of Fresidence: Hatp Hame: | Independence - Freedom - Happiness | 4.55% | 43.59% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tizen / Dentity Card 5 | Citizen Identity Card | 7.41% | 75.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| 048203007477 | 048203007477 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH TĂN QUỐC | HUỲNH TẤN QUỐC | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 24/11/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 24/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam | Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 35 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 35 | 100.00% | 100.00% |
| Nơ/ sinh trú trú of Sidence: 2026 | Có giá trị đến: 24/11/2028 | 0.00% | 40.68% |
| Date of origin: | Date of expiry | 53.33% | 62.07% |
| An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng | An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 69.73%

Average Levenshtein Similarity: 82.59%

# Samples - 219

#### Upload Time: 2024-10-23 22:08:21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã Hội CHÙ NGHĨA ViỆt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 73.53% | 73.53% |
| Độc lạp - Tư so - Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 85.19% | 85.19% |
| SốciALST REPuBuC of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 10.00% | 55.17% |
| Nơi Deplandence o Fresidence: Happplaces6 | Independence - Freedom - Happiness | 7.32% | 56.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tizen / Denthu Card 5 | Citizen Identity Card | 7.69% | 63.83% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| 075204010026 | 075204010026 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 21/01/2004 | 21/01/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam | Giới tính / Sex: Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Bình, Vĩnh Cứu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | 96.43% | 96.43% |
| Số Giá tri Đếnh | Có giá trị đến: | 60.00% | 60.00% |
| Tân Bình, Vinh Cứu, Đồng Nai | Tân Bình, Vinh Cứu, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 78.77%

Average Levenshtein Similarity: 87.65%

# Samples - 220

#### Upload Time: 2024-10-23 22:11:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HộI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Đốc lập - Tư so / Hanh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 81.48% | 81.48% |
| SốciAuST RePuBLIC Of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 6.67% | 57.63% |
| Thường Dendence: Fresidence: Hap Hàng Số | Independence - Freedom - Happiness | 7.50% | 48.65% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Dentify Card Loai | Citizen Identity Card | 29.63% | 75.00% |
| 049203011774 | 049203011774 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VÕ LINH NHÂN | VÕ LINH NHÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/10/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/10/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam | Quế Châu, Quế Sơn, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 52 Trần Kim Xuyên | Nơi thường trú / Place of residence: 52 Trần Kim Xuyên | 100.00% | 100.00% |
| Số/già trà tị sên: 27/10/2028 | Có giá trị đến: 27/10/2028 | 27.59% | 72.73% |
| Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Date of reside | Date of expiry | 64.29% | 64.29% |

Average Simple Similarity: 75.48%

Average Levenshtein Similarity: 86.79%

# Samples - 221

#### Upload Time: 2024-10-23 22:14:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA Xã HÒI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 88.24% | 88.24% |
| Độc Lập - Tư do -: Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 53.57% | 90.91% |
| SốciALIST RePUBLIC Of ViẾt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 66.67% | 66.67% |
| Nơi thường sendence - Fre6dom: Happpin: | Independence - Freedom - Happiness | 2.56% | 65.75% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / Dentity: Card Cộ | Citizen Identity Card | 30.77% | 80.85% |
| 075203001059 | 075203001059 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN ĐỊNH KHÔN | TRẦN ĐÌNH KHÔi | 85.71% | 85.71% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 28/02/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Ngai, Nga Sơn, Thanh Hòa | Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hoá | 14.29% | 84.62% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm 4 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Phú Lâm 4 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc trà tí sên 28/02/2028 | Có giá trị đến: 28/02/2028 | 42.31% | 61.54% |
| Date of expin: | Date of expiry: | 80.00% | 89.66% |
| Phú Sơn, Tân Phú, Đông Nai | Phú Sơn, Tân Phú, Đông Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 75.78%

Average Levenshtein Similarity: 89.66%

# Samples - 222

#### Upload Time: 2024-10-24 11:45:51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Indecendence | Independence - Freedom - Happiness | 32.35% | 47.83% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 095095000329 | Số/No.: 095095000329 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN PHƯỚC AN | NGUYỄN PHƯỚC AN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Dace of birth: 13/01/1995 | Ngày sinh / Dace of birth: 13/01/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng | Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng | 97.22% | 97.22% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ap3 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 2 | 92.68% | 93.83% |
| Care of birching | Date of expiry: | 37.50% | 51.61% |

Average Simple Similarity: 90.65%

Average Levenshtein Similarity: 92.70%

# Samples - 223

#### Upload Time: 2024-10-24 11:56:51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence Fresidom - Heepiness | Independence - Freedom - Happiness | 44.12% | 86.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 019098002374 | Số/No.: 019098002374 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG QUÝ DƯƠNG | TRƯƠNG QUÝ DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / bire of rate: Đàn 2nece | Ngày sinh / Date of birth: 28/2/1998 | 50.00% | 61.97% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quất Động, Thường Tín, Hà Nội | Quất Động, Thường Tín, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| perandoce | 28/12/2038 | 0.00% | 0.00% |
| P Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên | Đồng Quang, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên | 0.00% | 97.50% |

Average Simple Similarity: 79.61%

Average Levenshtein Similarity: 89.74%

# Samples - 224

#### Upload Time: 2024-10-24 12:00:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc liện - Họ the / Hanh Ness | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 20.69% | 42.86% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Chizen Identity Card | Citizen Identity Card | 4.76% | 92.68% |
| Số/No.: 014080009801 | Số/No.: 014080009801 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| MAI HÙNG CƯờNG | MAI HÙNG CƯỜNG | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 03/05/1980 | Ngày sinh / Date of birth: 03/05/1980 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phan Sào Nam, Phú Cừ, Hưng Yên | Phan Sào Nam, Phù Cừ, Hưng Yên | 96.67% | 96.67% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tiểu Khu 5 | Nơi thường trú / Place of residence: Tiểu Khu 5 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: giới 08/0sin040 | Có giá trị đến: 03/05/2040 | 3.85% | 40.82% |
| P Thị trấn Thuận Châu, Thuận Chàu, Sơn Lai | Thị trấn Thuận Châu, Thuận Châu, Sơn La | 0.00% | 93.83% |

Average Simple Similarity: 76.18%

Average Levenshtein Similarity: 91.23%

# Samples - 225

#### Upload Time: 2024-10-24 12:05:33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 86.21% | 92.59% |
| Independence: Fresiden: Auppiness | Independence - Freedom - Happiness | 44.12% | 74.63% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 093187008605 | Số/No.: 093187008605 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| BÙI THỦY AN | BÙI THÚY AN | 90.91% | 90.91% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 01/01/1987 | 01/01/1987 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ | Giới tính / Sex: Nữ | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Long Vỹ, Hậu Giang | Long Mỹ, Hậu Giang | 94.44% | 94.44% |
| Nơi têng 4 trước Giới Sexence: Áp Rọc Là | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Rọc Lá | 19.57% | 60.47% |
| Quốc of expiry | Date of expiry | 71.43% | 71.43% |
| Tây Yên A, An Biên, Kiên Giang | Tây Yên A, An Biên, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 89.26%

Average Levenshtein Similarity: 93.58%

# Samples - 226

#### Upload Time: 2024-10-24 13:29:18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 068202007059 | Số/No.: 068202007059 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐÀO ANH TÚ | ĐÀO ANH TÚ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 20/08/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 20/08/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cát Tiến, Phủ Cát, Bình Định | Thị trấn Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định | 97.30% | 97.30% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Trung | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Trung | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 6, đến20/06/2027 | Có giá trị đến: 20/08/2027 | 23.08% | 56.00% |
| Giới tham of airce: | Date of expiry: | 5.26% | 47.06% |
| Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng | Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 89.10%

Average Levenshtein Similarity: 93.77%

# Samples - 227

#### Upload Time: 2024-10-24 13:31:33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 092097005546 | Số/No.: 092097005546 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN PHAN TẤN TÀI | TRẦN PHAN TẤN TÀI | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 20/08/1997 | Ngày sinh / Date of birth: 20/08/1997 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ | An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: | Nơi thường trú / Place of residence: | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ | An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 228

#### Upload Time: 2024-10-24 13:33:16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 038093003532 | Số / No.: 038093003532 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ ĐỨC VIỆT | LÊ ĐỨC VIỆT | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 24/07/1993 | Ngày sinh / Date of birth: 24/07/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến 24/07/2033 | Có giá trị đến 24/07/2033 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh | Vân, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 229

#### Upload Time: 2024-10-24 13:35:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 0010950435888 | 001095043588 | 92.31% | 96.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN TÙNG LÂM | NGUYỄN TÙNG LÂM | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 14/07/1995 | 14/07/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội | Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đồng Tiền | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đồng Tiến | 98.04% | 98.04% |
| Có giê trị đến: 44 | Có giá trị đến: | 77.78% | 84.85% |
| 14107/2035 | 14/07/2035 | 90.00% | 90.00% |
| Date of cexpiry: | Date of expiry: | 50.00% | 96.77% |
| Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông | Đắk Nia, Thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 95.41%

Average Levenshtein Similarity: 98.28%

# Samples - 230

#### Upload Time: 2024-10-24 13:37:24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 091080017909 | 091080017909 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| PHAN VĂN SƠN | PHAN VĂN SƠN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1980 | Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1980 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Dân Quân | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Dân Quân | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | Hòa Chánh, U Minh Thượng, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 231

#### Upload Time: 2024-10-24 13:40:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 06820002850 | Số/No.: 06820002850 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÂM NHậT TIẾN | LÂM NHẬT TIẾN | 92.31% | 92.31% |
| Ngày sinh / Date of birth: 10/03/2000 | Ngày sinh / Date of birth: 10/03/2000 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt / | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt | 96.23% | 98.08% |
| Nam | Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đà Rigiết | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Đà R'giềng | 92.31% | 93.20% |
| Có có cong sốc / 0/06/2025 | Có giá trị đến: 10/03/2025 | 46.15% | 53.85% |
| Date of birdery | Date of expiry: | 53.33% | 73.33% |
| Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng | Đà Loan, Đức Trọng, Lâm Đồng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 93.35%

Average Levenshtein Similarity: 95.04%

# Samples - 232

#### Upload Time: 2024-10-24 14:38:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 060203003122 | 060203003122 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN XUÂN TÙNG | NGUYỄN XUÂN TÙNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/05/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 28/05/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Mũi Nó, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 97.50% | 97.50% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 10, Khu Phố 6 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 10, Khu Phố 6 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Mũi Nó, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | Mũi Nó, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.85%

Average Levenshtein Similarity: 99.85%

# Samples - 233

#### Upload Time: 2024-10-24 14:44:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 058205000956 | 058205000956 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VÕ VĂN TIẾN | VÕ VĂN TIẾN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/06/2005 | Ngày sinh / Date of birth: 27/06/2005 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| TP Phan Rang-Tháp Cham, Ninh /nuan | TP Phan Rang-Tháp Chàm, NinhThuận | 79.41% | 83.58% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tân Sơn, Thành | Nơi thường trú / Place of residence: Tân Sơn, Thành | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Hải TP Phan Rano-Tháp Cham, Ninh Thuạn | Hải TP Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 92.11% | 92.11% |

Average Simple Similarity: 98.32%

Average Levenshtein Similarity: 98.57%

# Samples - 234

#### Upload Time: 2024-10-24 14:52:12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 0792030212222 | Số / No.: 0792030212222 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH HIẾU THUẬN | HUỲNH HIẾU THUẬN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 03/10/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 03/10/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| An Ngãi Trung, Ba Tri, Bền Tre | An Ngãi Trung, Ba Tri, Bến Tre | 96.67% | 96.67% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Đ.Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM | Đ.Giảng, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP.HCM | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.78%

Average Levenshtein Similarity: 99.78%

# Samples - 235

#### Upload Time: 2024-10-24 14:56:52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 094204000594 | Số/No.: 094204000594 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| KHƯU VĂN THỨC | KHƯU VĂN THỨC | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 05/09/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 05/09/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Vĩnh Thanh | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Vĩnh Thanh | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 05/09/2029 | Có giá trị đến: 05/09/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of oxpiry: | Date of oxpiry: | 100.00% | 100.00% |
| Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 236

#### Upload Time: 2024-10-24 14:58:56

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 095202002441 | 095202002441 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN QUÁCH TRĨ TÀI | NGUYỄN QUÁCH TRĨ TÀI | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu | Long Điền Tây, Đông Hải, Bạc Liêu | 100.00% | 100.00% |
| Date of laxping | Date of expiry: | 53.33% | 73.33% |
| Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu | Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 96.89%

Average Levenshtein Similarity: 98.22%

# Samples - 237

#### Upload Time: 2024-10-24 15:01:35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CONG DAN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 88.24% | 88.24% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 075203019088 | Số/No.: 075203019088 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HOÀNG PHAN THÀNH BẮCH | HOÀNG PHAN THÀNH BÁCH | 95.24% | 95.24% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.68%

Average Levenshtein Similarity: 98.68%

# Samples - 238

#### Upload Time: 2024-10-24 15:03:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| 082203000690 | 082203000690 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH LỘC | NGUYỄN MINH LỘC | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 26/05/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 26/05/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Khu Phố | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Khu Phố | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 26/05/2028 | Có giá trị đến: 26/05/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of đapiny | Date of expiry: | 73.33% | 75.86% |
| Cầu Xóo, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | Cầu Xéo, Hậu Thành, Cái Bè, Tiền Giang | 97.37% | 97.37% |

Average Simple Similarity: 98.00%

Average Levenshtein Similarity: 98.14%

# Samples - 239

#### Upload Time: 2024-10-24 15:05:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 075204010026 | 075204010026 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 21/01/2004 | 21/01/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam | Giới tính / Sex: Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Bình, Vĩnh Cừu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cừu, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Bình, Vĩnh CỬu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | 96.43% | 96.43% |

Average Simple Similarity: 99.80%

Average Levenshtein Similarity: 99.80%

# Samples - 240

#### Upload Time: 2024-10-24 15:07:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 064203002758 | 064203002758 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN ĐỨC LƯU | NGUYỄN ĐỨC LƯU | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 22/11/2003 | 22/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Bách Thuận, Vũ Thu, Thái Bình | Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình | 96.55% | 96.55% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Lập | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Tân Lập | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| 22/11/2028 | 22/11/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of Dapiny: | Date of Dapiny: | 100.00% | 100.00% |
| Na Sao, Na Grai, Gia Lai | Ia Sao, Ia Grai, Gia Lai | 91.67% | 91.67% |

Average Simple Similarity: 99.41%

Average Levenshtein Similarity: 99.41%

# Samples - 241

#### Upload Time: 2024-10-24 15:11:35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 049088000226 | Số/No.: 049088000226 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VĨNH NGUYÊN | NGUYỄN VĨNH NGUYÊN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 12/05/1988 | Ngày sinh / Date of birth: 12/05/1988 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam | Sơn Phong, Thành phố Hội An, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 1/08/2078 | Có giá trị đến: 12/05/2028 | 65.38% | 90.20% |
| Nơi thường trú / Place of residence: g/21 Phạm Văn | Nơi thường trú / Place of residence: 9/21 Phạm Văn | 98.00% | 98.00% |
| Date of birting | Date of expiry: | 53.33% | 66.67% |
| Hai, Phường 01, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | Hai, Phường 01, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 95.10%

Average Levenshtein Similarity: 97.34%

# Samples - 242

#### Upload Time: 2024-10-24 15:41:03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 091074011629 | 091074011629 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN QUỐC THANH | TRẦN QUỐC THANH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1974 | Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1974 | 100.00% | 100.00% |
| Nam Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 3.57% | 92.31% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex: Nam | 80.00% | 88.89% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Rạch Sói, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang | Rạch Sỏi, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang | 97.50% | 97.50% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 3 Biển A | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 3 Biển A | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 01/01/2034 | Có giá trị đến: 01/01/2034 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Nam Yên, An Biên, Kiên Giang | Nam Yên, An Biên, Kiên Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 94.05%

Average Levenshtein Similarity: 98.93%

# Samples - 243

#### Upload Time: 2024-10-24 15:42:46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 024096009391 | Số/No.: 024096009391 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VŨ VĂN DUY | VŨ VĂN DUY | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 24/05/1996 | Ngày sinh / Date of birth: 24/05/1996 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Thốn Luộc Giới | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Luộc Giới | 98.04% | 98.04% |
| Có giá trị đến: 24/05/2036 | Có giá trị đến: 24/05/2036 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | Tân Hiệp, Yên Thế, Bắc Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.88%

Average Levenshtein Similarity: 99.88%

# Samples - 244

#### Upload Time: 2024-10-24 15:46:09

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 048203004023 | Số/No.: 048203004023 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TẠ ĐĂNG NAM | TẠ ĐĂNG NAM | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 14/04/2003 | 14/04/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | Thị xã Sơn Tây, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 203 Hoàng Đình | Nơi thường trú / Place of residence: 203 Hoàng Đình | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 149 402028 | Có giá trị đến: 14/04/2028 | 88.46% | 88.46% |
| Date of papiry: | Date of expiry: | 86.67% | 86.67% |
| Ai, Tổ 36 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Ái, Tổ 36 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 97.14% | 97.14% |

Average Simple Similarity: 98.46%

Average Levenshtein Similarity: 98.46%

# Samples - 245

#### Upload Time: 2024-10-24 15:48:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 096195012346 | Số/No.: 096195012346 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TỐ THÚY AI | TỐ THÚY ÁI | 90.00% | 90.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/08/1995 | Ngày sinh / Date of birth: 28/08/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nữ Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 28/08/2085 | Có giá trị đến: 28/08/2035 | 96.15% | 96.15% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Bùng Bính | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Bùng Binh | 97.96% | 97.96% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Hòa Thành, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.07%

Average Levenshtein Similarity: 99.07%

# Samples - 246

#### Upload Time: 2024-10-24 15:51:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 086190004492 | Số/No.: 086190004492 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THI MINH HỒNG | NGUYỄN THỊ MINH HỒNG | 95.00% | 95.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1990 | Ngày sinh / Date of birth: 01/01/1990 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nữ | Giới tính / Sex: Nữ | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long | Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp An Bình Đông | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp An Bình Đông | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến01/01/2030 | Có giá trị đến: 01/01/2030 | 57.69% | 96.00% |
| Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang | Đông Hòa Hiệp, Cái Bè, Tiền Giang | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 97.37%

Average Levenshtein Similarity: 99.50%

# Samples - 247

#### Upload Time: 2024-10-24 15:52:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 096097003815 | Số/No.: 096097003815 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VĂN LợI | NGUYỄN VĂN LỢI | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 10/12/1997 | Ngày sinh / Date of birth: 10/12/1997 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 6 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 6 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 10/12/2037 | Có giá trị đến: 10/12/2037 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.58%

Average Levenshtein Similarity: 99.58%

# Samples - 248

#### Upload Time: 2024-10-24 15:54:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| 096093014160 | 096093014160 | 100.00% | 100.00% |
| Số 7 No.: | Số / No.: | 88.89% | 88.89% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG MINH TOÀN | TRƯƠNG MINH TOÀN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/09/1993 | Ngày sinh / Date of birth: 28/09/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.38%

Average Levenshtein Similarity: 99.38%

# Samples - 249

#### Upload Time: 2024-10-24 15:56:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 096081000212 | Số/No.: 096081000212 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÂM QUỐC BẢO | LÂM QUỐC BẢO | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 03/10/1981 | Ngày sinh / Date of birth: 03/10/1981 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | Tân Lộc, Thới Bình, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 250

#### Upload Time: 2024-10-24 15:59:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 096094008364 | 096094008364 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐINH TRƯỜNG SƠN | ĐINH TRƯỜNG SƠN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 20/01/1994 | 20/01/1994 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Trần Hơi, Trần Văn Thời, Cà Mau | Trần Hợi, Trần Văn Thời, Cà Mau | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 20/01/2034 | Có giá trị đến: 20/01/2034 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 8, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.83%

Average Levenshtein Similarity: 99.83%

# Samples - 251

#### Upload Time: 2024-10-24 16:01:27

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc | Đốc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| 096089010671 | 096089010671 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HUỲNH THANH DU | HUỲNH THANH DƯ | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh / Date of birth: 15/04/1989 | Ngày sinh / Date of birth: 15/04/1989 | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thuận: / Cov: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Tham | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 1.75% | 82.14% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Trí Phải, Thới Bình, Ca Mau | Trí Phải, Thới Bình, Cà Mau | 96.30% | 96.30% |
| Có giá trị đến: 15/04/2029 | Có giá trị đến: 15/04/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Ló Văn Lâm TP Cà Mau, Ca Mau | Lý Văn Lâm TP Cà Mau, Cà Mau | 92.86% | 92.86% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 93.16%

Average Levenshtein Similarity: 97.89%

# Samples - 252

#### Upload Time: 2024-10-24 16:26:54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIĨỀA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 65.71% | 95.65% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citionality Card | Citizen Identity Card | 19.05% | 70.27% |
| 096093007202 | 096093007202 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Fu để name: | Họ và tên / Full name: | 60.87% | 88.89% |
| NGUYỄN XUÂN NHỊ | NGUYỄN XUÂN NHỊ | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 07/03/19905: | Ngày sinh / Date of birth: 07/03/1993 | 92.31% | 94.74% |
| Giới tính / Sex: Nam | Giới tính / Sex: Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nam Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 3.57% | 92.31% |
| Quê quán / Plate: of origin: thế: | Quê quán / Place of origin: | 45.45% | 86.67% |
| Phường 1, Thành phố Bạc tiêu, Bạc Liêu | Phường 1, Thành phố Bạc tiêu, Bạc Liêu | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 0788/2008 | Có giá trị đến: 07/03/2033 | 73.08% | 82.35% |
| Có trị thường trú / Freen: of expect: / Nam 4 | Nơi thường trú / Place of residence: Khóm 4&nbsp; | 0.00% | 57.45% |
| Thị trấn Ư Minh, U Minh, Cà Macu | Thị trấn U Minh, U Minh, Cà Mau | 90.62% | 95.24% |

Average Simple Similarity: 70.04%

Average Levenshtein Similarity: 90.90%

# Samples - 253

#### Upload Time: 2024-10-24 16:28:35

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 075203019088 | Số/No.: 075203019088 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| HOÀNG PHAN THÀNH BÁCH | HOÀNG PHAN THÀNH BÁCH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 17/11/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | Quảng Hợp, Quảng Trạch, Quảng Bình | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | Xuân Đường, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 254

#### Upload Time: 2024-10-24 16:31:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 048203006839 | 048203006839 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TỐNG PHƯỚC ANH SIÊU | TỐNG PHƯỚC ANH SIÊU | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 13/04/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 13/04/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: | 90.20% | 94.85% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| 123 Đó Đốc Lộc | 123 Đó Đốc Lộc | 100.00% | 100.00% |
| 13/04/2028 | 13/04/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Tổ 66, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | Tổ 66, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.51%

Average Levenshtein Similarity: 99.74%

# Samples - 255

#### Upload Time: 2024-10-24 16:33:04

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 096090006801 | 096090006801 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN CHĨ NGUYỆN | TRẦN CHĨ NGUYỆN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 25/05/1990 | Ngày sinh / Date of birth: 25/05/1990 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Văm Đình | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp Vàm Đình | 97.92% | 97.92% |
| Có giá trị đến: 25/05/2030 | Có giá trị đến: 25/05/2030 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | Phú Thuận, Phú Tân, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.88%

Average Levenshtein Similarity: 99.88%

# Samples - 256

#### Upload Time: 2024-10-24 16:34:54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 096193002629 | 096193002629 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LƯƠNG THỊ THU HƯỚNG | LƯƠNG THỊ THU HƯỚNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 10/07/1993 | 10/07/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex: | 100.00% | 100.00% |
| Nữ Quốc tịch / Nationality: | Nữ Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: | Nơi thường trú / Place of residence: | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Khóm 1 | Khóm 1 | 100.00% | 100.00% |
| 10/07/2033 | 10/07/2033 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 257

#### Upload Time: 2024-10-24 16:37:18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 066204006537 | Số/No.: 066204006537 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| VƯƠNG HỮU KIỆT | VƯƠNG HỮU KIỆT | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam | Bình Triều, Thăng Bình, Quảng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 19/07/2028 | Có giá trị đến: 18/07/2029 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa An, Krông Pắc, Đắk Lắk | Hòa An, Krông Pắc, Đắk Lắk | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.49%

Average Levenshtein Similarity: 99.49%

# Samples - 258

#### Upload Time: 2024-10-24 16:39:43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 077201003084 | Số/No.: 077201003084 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| LÊ NGỌC THUẬN | LÊ NGỌC THUẬN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 26/09/2001 | Ngày sinh / Date of birth: 26/09/2001 | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quệ quán / Place of origin: | Quệ quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hồng Thúy: Lệ Thúy Quảng Bình | Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình | 50.00% | 88.14% |
| Có giá trị đến: 28/08/2028 | Có giá trị đến: 26/09/2026 | 88.46% | 88.46% |
| Nơi thường trú / Place of netitionality: Thôn Sông Câu | Nơi thường trú / Place of residence: Thôn Sông Cầu | 55.56% | 80.77% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vồng Tâu | Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vồng Tàu | 97.50% | 97.50% |

Average Simple Similarity: 93.62%

Average Levenshtein Similarity: 97.35%

# Samples - 259

#### Upload Time: 2024-10-24 16:42:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 075203001249 | Số/No.: 075203001249 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN XUÂN PHỌNG | TRẦN XUÂN PHỤNG | 93.33% | 93.33% |
| Ngày sinh / Date of birth: 29/01/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 29/01/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Triệu Ai, Triệu Phong, Quảng Trị | Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị | 96.88% | 96.88% |
| Có giá trị đến: 28/01/2028 | Có giá trị đến: 29/01/2028 | 96.15% | 96.15% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 18 Gia Đình | Nơi thường trú / Place of residence: Ấp 18 Gia Đình | 100.00% | 100.00% |
| Date of dexpiry: | Date of expiry: | 50.00% | 96.77% |
| Bào Quang, Tp Long Khánh, Đồng Nai | Bào Quang, Tp Long Khánh, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 96.26%

Average Levenshtein Similarity: 99.01%

# Samples - 260

#### Upload Time: 2024-10-24 16:45:23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPULIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 079091030965 | Số/No.: 079091030965 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN TRỌNG TÂN | NGUYỄN TRỌNG TÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 28/10/1991 | Ngày sinh / Date of birth: 28/10/1991 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tịnh / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tịnh / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình | Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Ninh Bình | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 28/10/2037 | Có giá trị đến: 28/10/2031 | 96.15% | 96.15% |
| Nơi thường trú / Place of residence: 19 Đường 22 | Nơi thường trú / Place of residence: 19 Đường 22 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| KP1, Bình Chiều, Tp Thú Đức, Hồ Chí Minh | KP1, Bình Chiều, Tp Thú Đức, Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 99.77%

Average Levenshtein Similarity: 99.77%

# Samples - 261

#### Upload Time: 2024-10-24 16:46:58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| 051096005361 | 051096005361 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TÂN ĐẠI | TÂN ĐẠI | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 02/04/1996 | Ngày sinh / Date of birth: 02/04/1996 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: | Nơi thường trú / Place of residence: | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Xóm 5, Thôn An | Xóm 5, Thôn An | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry: | Date of expiry: | 100.00% | 100.00% |
| 02/04/2036 | 02/04/2036 | 100.00% | 100.00% |
| Hà 3, Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | Hà 3, Nghĩa Trung, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 262

#### Upload Time: 2024-10-24 20:30:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ CTVT | BỘ GTVT | 85.71% | 85.71% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE / DRIVER'S LICENSE | 42.86% | 94.12% |
| Số/No.: 791149379530 | Số/No.: 791149379530 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| ĐẠNG NGỌC TRÂM | ĐẶNG NGỌC TRÂM | 92.86% | 92.86% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh/Date of Birth: | 95.83% | 95.83% |
| 19/02/1993 | 19/02/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch: Nationality: | Quốc tịch: Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address: | 94.74% | 97.30% |
| Thuận Tây | Thuận Tây | 100.00% | 100.00% |
| X. Thuận Thành, Hì Cần Giuộc, T.Long An | X. Thuận Thành, H. Cần Giuộc, T.Long An | 97.44% | 97.44% |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày/date 14 tháng/month 03 năm 13ear 2014 | TP.Hồ Chí Minh, ngày/date 14 tháng/month 03 năm/year 2014 | 81.03% | 95.65% |
| TUỘ, CIÁM ĐỘC SỚ CTVT TP.HCM | TUQ. CIÁM ĐỐC SỞ CTVT TP.HCM | 85.71% | 85.71% |
| TRƯỜNG PHÁI C OLSBỊ CẤP CPLX | TRƯỜNG PHÒNG QLSH CẤP GPLX | 32.14% | 74.07% |
| Hạng Class: A1 | Hạng Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| Có trị thế thế | VẬN TẢI | 0.00% | 9.52% |
| Có giá trị đến Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến / Expires: Không thời hạn | 37.50% | 97.44% |
| Võ Trọng Nhân | Võ Trọng Nhân | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 83.90%

Average Levenshtein Similarity: 92.08%

# Samples - 263

#### Upload Time: 2024-10-24 20:35:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 01163014045 | Số/No.: 01163014045 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | NGUYỄN THỊ ÁI DUYÊN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 16/02/1995 | 16/02/1995 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch/Nationality: | Quốc tịch/Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address | 100.00% | 100.00% |
| Thôn 6 | Thôn 6 | 100.00% | 100.00% |
| X.Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội | X.Phù Lưu Tế, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| Hà Nội, ngày date 24 tháng/month 03 năm 1year 2016 | Hà Nội, ngày/date 24 tháng/month 03 năm/year 2016 | 76.00% | 94.95% |
| TL. GIÁM ĐỐC SỜ | TL. GIÁM ĐỐC SỞ | 93.33% | 93.33% |
| TRƯỜNG PHÒNG QLÊ TGT | TRƯỞNG PHÒNG QLPTGT | 70.00% | 87.18% |
| GIAO THỘI GIỚI | GIAO THÔNG | 50.00% | 66.67% |
| Hạng/Class: A1 | Hạng/Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| VĂN TAI | VẬN TẢI | 71.43% | 71.43% |
| Có giá trị đến Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến/Expires: Không thời hạn | 97.37% | 97.37% |
| NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA | NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 93.70%

Average Levenshtein Similarity: 96.00%

# Samples - 264

#### Upload Time: 2024-10-24 20:41:58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Đôx lập - Tự do - Hạnh phúc | Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| GIẤY PHÊP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 01166040887 | Số/No.: 01166040887 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full nation: | Họ tên/Full name: | 73.68% | 83.33% |
| ĐẬU THỊ LINH | ĐẬU THỊ LINH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Dete of birth: | Ngày sinh Dete of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 12/01/1993 | 12/01/1993 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch/Nationality: | 95.45% | 95.45% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address | 100.00% | 100.00% |
| Khối 8 | Khối 8 | 100.00% | 100.00% |
| P.Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An | P.Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, T. Nghệ An | 100.00% | 100.00% |
| Hà Nội, ngày date 23 indriginality 94 nam 2019 | Hà Nội, ngày/date 23 tháng/month 04 năm/year 2019 | 40.82% | 71.58% |
| TL. GIÁM ĐỐC SỜ | TL. GIÁM ĐỐC SỞ | 93.33% | 93.33% |
| TRƯỜNG PHỊC OLPTẦN L | TRƯỜNG PHÒNG QLPT&amp;NL | 37.50% | 68.18% |
| Hang Cless B2 | Hạng/Class: B2 | 50.00% | 74.07% |
| Số Giáo Thọ Nsĩ | GIAO THÔNG | 0.00% | 32.00% |
| VÀ N TÂN | VẬN TẢI | 12.50% | 53.33% |
| Có giá trị đến Expires: 23/04/2029 | Có giá trị đến/Expires: 23/04/2029 | 97.06% | 97.06% |
| ĐÀO DUY PHONG | ĐÀO DUY PHONG | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.33%

Average Levenshtein Similarity: 89.64%

# Samples - 265

#### Upload Time: 2024-10-24 20:53:36

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 800166003909 | Số/No.: 800166003909 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên/Full name: | Họ tên/Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN THÀNH ĐẠT | NGUYỄN THÀNH ĐẠT | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh Date of Birth: | Ngày sinh Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 09/06/1998 | 09/06/1998 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch Nationality: | Quốc tịch Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address | Nơi cư trú/Address | 100.00% | 100.00% |
| 16/9 Bạch Đồng | 16/9 Bạch Đằng | 92.86% | 92.86% |
| P.2, TP.Tân An, T.Long An | P.2, TP.Tân An, T.Long An | 100.00% | 100.00% |
| Long ăn, ngày date 27 thoriginanth 07 namizeor 2016 | Long An, ngày/date 27 tháng/month 07 năm/year 2016 | 43.14% | 75.25% |
| KT GIÁM ĐỘC | KT. GIÁM ĐỐC | 16.67% | 86.96% |
| PHỐ GIÁM ĐỘC | PHÓ GIÁM ĐỐC | 83.33% | 83.33% |
| Hang/Class: A1 | Hang/Class: A1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: Expires: Không thời hạn | Có giá trị đến/Expires: Không thời hạn | 35.90% | 96.10% |
| Phau dũnh Giàu | Phan Minh Giàu | 78.57% | 78.57% |

Average Simple Similarity: 87.97%

Average Levenshtein Similarity: 95.72%

# Samples - 266

#### Upload Time: 2024-10-24 21:06:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHÚP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/DRIVER'S LICENSE | 96.97% | 96.97% |
| Số/No.: 250039001206 | Số/No.: 250039001206 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| CAO XUÂN HỒNG | CAO XUÂN HỒNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of Bath: | Ngày sinh / Date of Birth: | 80.77% | 94.12% |
| 16/08/1974 | 16/08/1974 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú/Address: X Vũ Yến, H Thanh Ba, Thú Thọ | Nơi cư trú/Address: X. Vũ Yến, H. Thanh Ba,T. Thú Thọ | 45.28% | 96.08% |
| Hải Phòng, ngày date 28 tháng inuouth 01, nidencear 2015 | Hải Phòng, ngày/date 28 tháng/month 01, năm/year 2015 | 51.79% | 82.57% |
| KT.CHÁM ĐỘC SỐ CTVT | KT.GIÁM ĐỐC SỞ GTVT | 73.68% | 73.68% |
| SỐ PHỐ GIÁM ĐỐC | PHÓ GIÁM ĐỐC | 0.00% | 81.48% |
| Hang/Class: | Hạng/Class: E | 76.92% | 83.33% |
| Giáo thông flịph Trị | Giao thông | 45.00% | 60.00% |
| Vận Tây | VẬN TẢI | 42.86% | 42.86% |
| Có giá trị đến / Expires: 28/01/2020 | Có giá trị đến / Expires: 28/01/2020 | 100.00% | 100.00% |
| Mai Xuân Phương | Mai Xuân Phương | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 81.58%

Average Levenshtein Similarity: 91.00%

# Samples - 267

#### Upload Time: 2024-10-24 21:12:28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| BỘ GTVT | BỘ GTVT | 100.00% | 100.00% |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| MOT | MOT | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| GIẤY PHẾP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE | GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER'S LICENSE | 97.06% | 97.06% |
| Số/No.: 400116012313 | Số/No.: 400116012313 | 100.00% | 100.00% |
| Họ tên / Full name: | Họ tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN VĂN DŨNG | NGUYỄN VĂN DŨNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of Birth: | Ngày sinh / Date of Birth: | 100.00% | 100.00% |
| 08/06/1979 | 08/06/1979 | 100.00% | 100.00% |
| Quốc tịch / Nationality: | Quốc tịch / Nationality: | 100.00% | 100.00% |
| VIỆT NAM | VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Nơi cư trú / Address | Nơi cư trú / Address | 100.00% | 100.00% |
| Xã Quịnh Hậu, H, Quỳnh Lưu, T. Nghệ An | Xã Quỳnh Hậu, H, Quỳnh Lưu, T. Nghệ An | 97.37% | 97.37% |
| Nghè An, ngày date 23 thang/month 04 nam/year 2022 | Nghệ An, ngày/date 23 tháng/month 04 năm/year 2022 | 92.00% | 92.00% |
| TLỊ CIÁM ĐỐC | TL. GIÁM ĐỐC | 83.33% | 83.33% |
| TRƯỜNG THÔNG OLP TẤN | TRƯỞNG PHÒNG QLPT&amp;NL | 50.00% | 63.64% |
| Hang/Class: FC | Hang/Class: FC | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đên/Expires: 23/04/2027 | Có giá trị đến/Expires: 23/04/2027 | 97.06% | 97.06% |
| Trần Anh Xuấn | Trần Anh Tuấn | 92.31% | 92.31% |

Average Simple Similarity: 95.46%

Average Levenshtein Similarity: 96.14%

# Samples - 268

#### Upload Time: 2024-10-05 16:39:05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence: Freedom - Happiness: | 0.00% | 74.29% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen / identity Card N | 32.00% | 89.80% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 82.72%

Average Levenshtein Similarity: 94.19%

# Samples - 269

#### Upload Time: 2024-10-05 16:41:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wrong | Correct | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 92.59% | 92.59% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card | 87.50% | 93.33% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú / Place of residence: 218c Đội Cấn | 97.96% | 97.96% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị đến: 08/08/2029 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.03%

Average Levenshtein Similarity: 98.35%

# Samples - 270

#### Upload Time: 2024-10-06 18:19:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: Q | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có số sistriden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 271

#### Upload Time: 2024-10-06 19:08:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 92.12%

Average Levenshtein Similarity: 96.00%

# Samples - 272

#### Upload Time: 2024-10-06 19:11:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.:&nbsp; | 60.00% | 69.23% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 88.69%

Average Levenshtein Similarity: 95.95%

# Samples - 273

#### Upload Time: 2024-10-06 19:27:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen /dentity Card | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: Q | Số / No.: | 81.82% | 90.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có số sistriden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 11.11% | 71.70% |
| Date of surpiry | Date of surpiry | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phu Ven | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 90.32% | 90.32% |

Average Simple Similarity: 93.33%

Average Levenshtein Similarity: 97.16%

# Samples - 274

#### Upload Time: 2024-10-06 20:05:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú YÊn | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 275

#### Upload Time: 2024-10-06 20:10:15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 15.38% | 64.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 87.40%

Average Levenshtein Similarity: 91.51%

# Samples - 276

#### Upload Time: 2024-10-06 20:35:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NaM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| Sốcialist RePublic of Việt Nam | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 30.00% | 30.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card / | Citizen / dentity Card / | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: 0 | Số/No.: | 77.78% | 87.50% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Cổ của siden: 17/01/2027 | Cổ của siden: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of burping | Date of expiry | 53.33% | 68.97% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 92.10%

Average Levenshtein Similarity: 93.51%

# Samples - 277

#### Upload Time: 2024-10-09 16:24:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 278

#### Upload Time: 2024-10-09 17:18:32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Tridopendience: Fre eabin - Happine: | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card N | 100.00% | 100.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị of oln: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date: of hàng 1 | Date: of hàng 1 | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 279

#### Upload Time: 2024-10-09 17:20:34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 280

#### Upload Time: 2024-10-09 17:30:14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | Độc tập - Tý do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence / Freedom - Happiness | Independence / Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card E0 | Citizen Identity Card E0 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 001204014664 | 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYỄN MINH QUÂN | NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | Ngày sinh / Date of birth: 09/08/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | Nơi thường trú I Place of residence: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dân: 08/08/2029 | Có giá trị dân: 08/08/2029 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 281

#### Upload Time: 2024-10-09 21:20:39

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 282

#### Upload Time: 2024-10-09 21:25:49

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card N | 25.00% | 85.11% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 93.20%

# Samples - 283

#### Upload Time: 2024-10-10 16:28:38

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 82.12%

Average Levenshtein Similarity: 92.96%

# Samples - 284

#### Upload Time: 2024-10-10 16:43:22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 78.69%

Average Levenshtein Similarity: 92.91%

# Samples - 285

#### Upload Time: 2024-10-10 16:46:00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 286

#### Upload Time: 2024-10-10 17:09:19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Citizen Identity Card | 25.00% | 80.00% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 38.18% | 99.08% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 76.71%

Average Levenshtein Similarity: 91.94%

# Samples - 287

#### Upload Time: 2024-10-10 17:25:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 96.77% | 96.77% |

Average Simple Similarity: 85.82%

Average Levenshtein Similarity: 93.83%

# Samples - 288

#### Upload Time: 2024-10-10 17:26:24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 289

#### Upload Time: 2024-10-10 17:33:08

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam,Phú Hòa, Phú Yên | 45.16% | 95.08% |

Average Simple Similarity: 82.96%

Average Levenshtein Similarity: 93.74%

# Samples - 290

#### Upload Time: 2024-10-10 17:35:26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÀ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc táp - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 88.89% | 88.89% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Tridopendience: Fre eabin - Happine: | Independence - Freedom - Happiness | 2.78% | 68.57% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Cithren / dentity Card N | Cithren / dentity Card | 91.67% | 95.65% |
| 054202004193 | 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| Số/No.: | Số/No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN KIÊN NGHĨA | TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | Ngày sinh / Date of birth: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | Nơi thường trú / Place of residence: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị of oln: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 41.38% | 87.27% |
| Date: of hàng 1 | Date of expiry | 26.67% | 55.17% |
| Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yen | Hòa Quang Nam, Phú Yên | 61.29% | 79.25% |

Average Simple Similarity: 83.85%

Average Levenshtein Similarity: 92.86%

# Samples - 291

#### Upload Time: 2024-10-15 15:07:41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen / dentity Card Ng | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 292

#### Upload Time: 2024-10-15 15:32:40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 293

#### Upload Time: 2024-10-15 15:33:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | Độc tập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | SốcialiSt REPuBLIC Of Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường - Freedom - Hap iness | Nơi thường - Freedom - Hap iness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card 7 | Citizen / dentity Card 7 | 100.00% | 100.00% |
| 080202000772 | 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | TRƯƠNG DIỆP MANH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 17/01/2002 | 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | Cổ giớ trị Đến: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| Date, of oxpiry | Date, of oxpiry | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long THành | 87.80% | 93.67% |

Average Simple Similarity: 99.36%

Average Levenshtein Similarity: 99.67%

# Samples - 294

#### Upload Time: 2024-11-07 18:50:43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 96.30% | 96.30% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Independence : Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 97.06% | 97.06% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card | Citizen Identity Card | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 070203005812 | 070203005812 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN VĂN DƯƠNG | TRẦN VĂN DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 6, Thuận Phú 2 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 27/08/2028 | Có giá trị đến: 27/08/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date of expir: | Date of expiry: | 86.67% | 96.55% |
| Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 98.38%

Average Levenshtein Similarity: 98.93%

# Samples - 295

#### Upload Time: 2024-11-08 01:19:05

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| Độc lập - Tư do: Hạnh phức | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 51.85% | 86.79% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence: Freudom: Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 38.24% | 87.88% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card | Citizen Identity Card | 95.24% | 95.24% |
| Số / No.: | Số / No.: | 100.00% | 100.00% |
| 070203005812 | 070203005812 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRẦN VĂN DƯƠNG | TRẦN VĂN DƯƠNG | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | Ngày sinh / Date of birth: 27/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | Hải Lâm, Hải Lăng, Quảng Trị | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tố 6, Thuận Phú 2 | Nơi thường trú / Place of residence: Tố 6, Thuận Phú 2 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: 27/03/2028 | Có giá trị đến: 27/03/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Date: of expiry | Date of expiry | 26.67% | 96.55% |
| Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | Thuận Phú, Đồng Phú, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 89.56%

Average Levenshtein Similarity: 98.14%

# Samples - 296

#### Upload Time: 2024-11-08 01:30:30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 97.06% | 97.06% |
| Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 100.00% | 100.00% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card FOrn | Citizen Identity Card | 76.92% | 85.11% |
| 060202006751 | 060202006751 | 100.00% | 100.00% |
| Số / No.: No.: | Số / No.: | 64.29% | 78.26% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| NGUYÊN DUY VĨNH | NGUYÊN DUY VĨNH | 100.00% | 100.00% |
| Ngày sinh / Date of birth: | Ngày sinh / Date of birth: | 100.00% | 100.00% |
| 22/03/2002 | 22/03/2002 | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thành phố Tam Kỳ, Quáng Nam | Thành phố Tam Kỳ, Quáng Nam | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị dên: 22/03/2027 | Có giá trị đến: 22/03/2027 | 92.31% | 92.31% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | Gia An, Tánh Linh, Bình Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 96.14%

Average Levenshtein Similarity: 97.37%

# Samples - 297

#### Upload Time: 2024-11-08 01:44:57

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| 075204010026 | 075204010026 | 100.00% | 100.00% |
| LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | LÊ NGỌC MINH ĐĂNG | 100.00% | 100.00% |
| Tân Bình, Vĩnh Cứu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cửu, Đồng Nai | 96.43% | 96.43% |
| Tổ 10, Bình Phước | Tổ 10, Bình Phước | 100.00% | 100.00% |
| 21/01/2004 | 21/01/2004 | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| 021/01/2029 | 21/01/2029 | 0.00% | 95.24% |
| Tân Bình, Vĩnh Cứu, Đồng Nai | Tân Bình, Vĩnh Cứu, Đồng Nai | 100.00% | 100.00% |
| Nam | Nam | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị đến: | Có giá trị đến: | 100.00% | 100.00% |
| Citizen /dentity Card O: | Citizen /dentity Card | 87.50% | 93.33% |

Average Simple Similarity: 89.45%

Average Levenshtein Similarity: 98.64%

# Samples - 298

#### Upload Time: 2024-11-08 02:11:47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| 084203002125 | 084203002125 | 100.00% | 100.00% |
| TT. Trà Cú, Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | TT. Trà Cú, Trà Cú, Trà Vinh | 66.67% | 87.50% |
| HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | HUỲNH NGUYỄN NGUYÊN VŨ | 100.00% | 100.00% |
| Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | Đôn Xuân, Duyên Hải, Trà Vinh | 100.00% | 100.00% |
| 15/03/2003 | 15/03/2003 | 100.00% | 100.00% |
| 15/03/2028 | 15/03/2028 | 100.00% | 100.00% |
| Khóm 2 | Khóm 2 | 100.00% | 100.00% |
| Việt Nam | Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Nam | Nam | 100.00% | 100.00% |
| Citizen Identity Card ÂÂm | Citizen Identity Card | 84.00% | 91.30% |
| Giới tính / Sex: | Giới tính / Sex: | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 95.89%

Average Levenshtein Similarity: 98.23%

# Samples - 299

#### Upload Time: 2024-11-10 22:24:20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 0802020007772 | id: 0802020007772 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | name: TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | origin\_place: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Tổ 20, Khu Phố 1 | current\_places: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | current\_places: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 300

#### Upload Time: 2024-11-11 14:56:28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 082203007927 | id: 082203007927 | 100.00% | 100.00% |
| name: LÊ HỬU KHA | name: LÊ HỬU KHA | 100.00% | 100.00% |
| dob: 23/08/2003 | dob: 23/08/2003 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang | origin\_place: Nhị Bình, Châu Thành, Tiền Giang | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: Ngôi t3/08/2028 | expire\_date: 23/08/2028 | 50.00% | 86.27% |
| current\_places: Ấp Tây 1 | current\_places: Ấp Tây 1 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Long Định, Châu Thành, Tiền Giang | current\_places: Long Định, Châu Thành, Tiền Giang | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 94.44%

Average Levenshtein Similarity: 98.47%

# Samples - 301

#### Upload Time: 2024-11-11 15:04:53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 054202004193 | id: 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRẦN KIÊN NGHĨA | name: TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Quang Hưng | current\_places: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 302

#### Upload Time: 2024-11-11 15:15:58

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 058205000956 | id: 058205000956 | 100.00% | 100.00% |
| name: VÕ VĂN TIẾN | name: VÕ VĂN TIẾN | 100.00% | 100.00% |
| dob: 27/06/2005 | dob: 27/06/2005 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | origin\_place: TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: C27/06/2030 | expire\_date: C27/06/2030 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Tân Sơn, Thành | current\_places: Tân Sơn, Thành | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | current\_places: Hải, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 303

#### Upload Time: 2024-11-11 15:24:06

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 054202004193 | id: 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRẦN KIÊN NGHĨA | name: TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Quang Hưng | current\_places: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 304

#### Upload Time: 2024-11-11 15:30:34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 054202004193 | id: 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRẦN KIÊN NGHĨA | name: TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Quang Hưng | current\_places: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 305

#### Upload Time: 2024-11-11 15:35:11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 054202004193 | id: 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRẦN KIÊN NGHĨA | name: TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Quang Hưng | current\_places: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 306

#### Upload Time: 2024-11-11 15:42:33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 0802020007772 | id: 0802020007772 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | name: TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | origin\_place: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Tổ 20, Khu Phố 1 | current\_places: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | current\_places: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 307

#### Upload Time: 2024-11-11 15:46:25

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 0802020007772 | id: 0802020007772 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | name: TRƯƠNG DIỆP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | origin\_place: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Tổ 20, Khu Phố 1 | current\_places: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | current\_places: Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 308

#### Upload Time: 2024-11-11 15:55:42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 001204014664 | id: 001204014664 | 100.00% | 100.00% |
| name: NGUYỄN MINH QUÂN | name: NGUYỄN MINH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| dob: 09/09/2004 | dob: 09/09/2004 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | origin\_place: Hòa Long, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 09/09/2029 | expire\_date: 09/09/2029 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: 218c Đội Cấn | current\_places: 218c Đội Cấn | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | current\_places: Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 309

#### Upload Time: 2024-11-11 15:58:42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 054202004193 | id: 054202004193 | 100.00% | 100.00% |
| name: TRẦN KIÊN NGHĨA | name: TRẦN KIÊN NGHĨA | 100.00% | 100.00% |
| dob: 17/01/2002 | dob: 17/01/2002 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | origin\_place: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 17/01/2027 | expire\_date: 17/01/2027 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Quang Hưng | current\_places: Quang Hưng | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | current\_places: Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 310

#### Upload Time: 2024-11-11 16:55:12

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 0010930055551 | id: 0010930055551 | 100.00% | 100.00% |
| name: NGUYỄN TIỀN TÚ | name: NGUYỄN TIỀN TÚ | 100.00% | 100.00% |
| dob: 13/07/1993 | dob: 13/07/1993 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 13/07/2033 | expire\_date: 13/07/2033 | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 311

#### Upload Time: 2024-11-11 17:07:02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| CỘNG HÒA Xã HỘI CHủ NGHĨA VIỆT NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | 94.12% | 94.12% |
| Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | Độc lập - Tư do - Hạnh phúc | 100.00% | 100.00% |
| SOCIALIST REPUBLIC OF VIẾT NAM | SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM | 96.67% | 96.67% |
| Independence - Freedom - Happiness | Independence - Freedom - Happiness | 100.00% | 100.00% |
| CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | CĂN CƯỚC CÔNG DÂN | 100.00% | 100.00% |
| Citizen / dentity Card Ng | Citizen&nbsp; Identity Card | 29.63% | 76.92% |
| Số / No.: 080202000772 | Số / No.: 080202000772 | 100.00% | 100.00% |
| Họ và tên / Full name: | Họ và tên / Full name: | 100.00% | 100.00% |
| TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | TRƯƠNG DIÊP MẠNH QUÂN | 100.00% | 100.00% |
| Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | Giới tính / Sex: Nam Quốc tịch / Nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| Quê quán / Place of origin: | Quê quán / Place of origin: | 100.00% | 100.00% |
| Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thị trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |
| Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | Nơi thường trú / Place of residence: Tổ 20, Khu Phố 1 | 100.00% | 100.00% |
| Có giá trị Đến: 17/01/2027 | Có giá trị đến: 17/01/2027 | 96.15% | 96.15% |
| Date of expiry | Date of expiry | 100.00% | 100.00% |
| Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | Thi trấn Cần Giuộc, Cần Giuộc, Long An | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 94.79%

Average Levenshtein Similarity: 97.74%

# Samples - 312

#### Upload Time: 2024-11-11 17:09:59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| id: 079203041400 | id: 079203041400 | 100.00% | 100.00% |
| name: NGUYỄN QUỐC THIỆN NHÂN | name: NGUYỄN QUỐC THIỆN NHÂN | 100.00% | 100.00% |
| dob: 27/04/2003 | dob: 27/04/2003 | 100.00% | 100.00% |
| gender: Nam | gender: Nam | 100.00% | 100.00% |
| nationality: Việt Nam | nationality: Việt Nam | 100.00% | 100.00% |
| origin\_place: Hóc Môn, Hồ Chí Minh | origin\_place: Hóc Môn, Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |
| expire\_date: 27/04/2028 | expire\_date: 27/04/2028 | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: 02 Sông Thương | current\_places: 02 Sông Thương | 100.00% | 100.00% |
| current\_places: Phường 02, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | current\_places: Phường 02, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%

# Samples - 313

#### Upload Time: 2024-11-11 17:11:26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Prediction | Correct line | Simple Similarity | Levenshtein Similarity |
| number: 010114000119 | number: 010114000119 | 100.00% | 100.00% |
| name: LÂM TRỌNG GIANG | name: LÂM TRỌNG GIANG | 100.00% | 100.00% |
| birth: 16/01/1988 | birth: 16/01/1988 | 100.00% | 100.00% |
| nationality: VIỆT NAM | nationality: VIỆT NAM | 100.00% | 100.00% |
| address: P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội | address: P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| class: B2 | class: B2 | 100.00% | 100.00% |
| place: Hà Nội | place: Hà Nội | 100.00% | 100.00% |
| day: 19 | day: 19 | 100.00% | 100.00% |
| month: 12 | month: 12 | 100.00% | 100.00% |
| year: 2012 | year: 2012 | 100.00% | 100.00% |
| expiry: 19/12/2022 | expiry: 19/12/2022 | 100.00% | 100.00% |

Average Simple Similarity: 100.00%

Average Levenshtein Similarity: 100.00%