

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA CƠ KHÍ**

**BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ**



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

NHẬP MÔN THỊ GIÁC MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI:

CANNY EDGE DETECTION ALGORITHM

**Giảng viên hướng dẫn: TS. LÊ THANH HẢI**

**Sinh viên thực hiện MSSV**

**ĐỖ NGUYỄN ĐĂNG ANH 1710457**

**LÊ CẢNH HOÀNG 1710095**

**ĐỖ HOÀNG VĨNH 1713998**

**NGUYỄN VĂN TRIỆU VỸ 1714065**

***TP. Hồ Chí Minh, Ngày 26 tháng 12 năm 2020***

**LỜI GIỚI THIỆU**

Xin kính chào Thầy và các bạn, đây là bài báo cáo bài tập lớn, mang tính chất tổng hợp những hiểu biết và tìm hiểu của nhóm xung quanh thuật toán Canny. Bài báo cáo được tham khảo nhiểu nguồn và lập trình dựa trên ngôn ngữ Python, vì thế còn có nhiều thiếu sót mong Thầy và các bạn đọc nếu thấy bất cập hãy liên hệ và trao đổi với nhóm qua gmail [vinhdo0913@gmail.com](mailto:vinhdo0913@gmail.com) để có những phản hồi, giải đáp tích cực nhất.

Bài báo cáo gồm 3 phần chính, phần I, ***Canny Edge Detction trong thư viện OpenCv*** – sẽ sơ lược tổng quan về thuật toán cũng như chương trình và kết quả trong thư viện có sẵn viết dựa trên Python này. Phần II, ***Thuật toán Canny Edge Detection*** – đi vào từng bước tạo ra thuật toán tìm cạnh Canny này, ở đây không mất tính tổng quát nhóm sẽ thêm một vài bước để tăng chất lượng xử lý hình ảnh của thuật toán. Phần III, ***Kết quả và nhận xét*** – nhận xét giữa chương trình dùng thư viện OpenCv và dựa theo thuật toán để xây dựng lại không sử dụng hàm trong OpenCv.

Xin chân thành cảm ơn Thầy và các bạn đã hỗ trợ nhóm trong suốt học phần này!

**Nhóm trưởng**

**Đỗ Hoàng Vĩnh**

**I. CANNY EDGE DETECTION TRONG THƯ VIỆN OPENCV:**

***Khái quát thuật toán và thư viện sử dụng***

Với sự phát triển công nghệ các thuật toán xử lý ảnh ngày càng trở nên thông dụng vì thế các ngôn ngữ cũng dần phát triển theo mảng riêng. Python với OpenCv được nhóm chọn và thực hiện bài tập lớn lần này, đơn thuần vì dễ tiếp cận, mạnh trong việc xử lý số liệu, AI… Và cũng kết nối với rất nhiều thư viện khác kể cả các thư viện về Data Science, Deep Learning, AI, và các thư viện game, GUI(Graphical user interface)…

Đối với OpenCv dựa trên ngôn ngữ Python là một sự tối ưu về mặt chương trình, chương trình sẽ ngắn hơn nhiều so với lập trình trên các nền tảng ngôn ngữ khác như C, C++, C#... nhưng hạn chế vì phải hiểu sâu về Toán, Đại số tuyến tính, thiếu đi GUI – công cụ để trình diện các thao tác nhanh chóng.

Canny Edge Detection Algorithm là thuật toán tìm cạnh cơ bản được giới thiệu trong môn Thị giác máy tính, sau khi trải qua những bước tiền xử lý như chuyển màu sắc, lọc nhiễu thì việc tìm cạnh có trong hình ảnh rất quan trọng vì chúng giúp ta nhận biết được những sự vật, hành động, đặc trưng, đặc điểm của một đối tượng có trong ảnh.

OpenCV thực hiện tất cả các bước trên bằng một hàm duy nhất **cv2.Canny()**. Tham số đầu tiên là ảnh đầu vào. Tham số thứ hai và thứ ba tương ứng với minVal và maxVal. Tham số thứ tư là aperture\_size cho biết kích thước của Sobel Kernel, mặc định là 3. Tham số cuối cùng là L2gradient cho biết công thức tính gradient. Nếu L2gradient=True sẽ sử dụng công thức đã được đề cập ở trên, ngược lại nó sẽ được tính theo công thức: Edge\_Gradient(G)=|Gx|+|Gy|(G)=|Gx|+|Gy|. Mặc định, L2gradient=False.

edges = cv2.[Canny](http://docs.opencv.org/2.4.13/modules/imgproc/doc/feature_detection.html#canny)(image, threshold1, threshold2[, edges[, apertureSize[, L2gradient]]])

Với các tham số:


|  |  |
| --- | --- |
| Tham số | Chức năng chi tiết |
| image | Ảnh đầu vào |
| edges | Ảnh đầu ra |
| threshold1 | Giá trị ngưỡng thứ nhất dùng cho qua trình xét ngưỡng cường độ cao, thấp và tính liên tục của cạnh |
| threshold2 | Giá trị ngưỡng thứ 2 dùng cho qua trình xét ngưỡng cường độ cao, thấp và tính liên tục của cạnh |
| apertureSize | Kích thước focus cho Sobel |
| L2gradient | Đề cập đến công thức tính cho giải thuật tìm cạnh một cách chính xác |


**II. THUẬT TOÁN CANNY EDGE DETECTION:**

***1. Noise reduction (lọc nhiễu)***

Một bức ảnh luôn tồn tại đáng kể một số nhiễu bên trong. Độ ít hay nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của ảnh và các vấn đề liên quan đến nhận diện, xử lý tín hiệu, thu thập dữ liệu… Việc sử dụng những bộ lọc thông dụng sẽ giúp ta loại đi bớt nhiễu cơ bản, kể tới như: 2D filter, median filter, gaussian filter… Và hầu hết chúng đều phải dựa vào thuật toán “convolution” với kích thước của kernel (3x3, 5x5, 7x7…) thì tuỳ vào kernel size mà việc làm mờ( lọc nhiễu) sẽ đạt hiệu quả cao. Nghĩ đơn giản rằng Kernel càng nhỏ thì hiệu quả lọc nhiễu/làm mở càng ít.

Đối với Project của nhóm là 5x5 và Gaussian filter. Dựa theo phương trình cho Gaussian filter kernel of size (2k+1)(2k+1) :






*Hàm trong thư viện numpy liên quan đến array sử dụng trong chương trình*


***2. Gradient Calculation***

Bước này ta thực hiện nhằm nhận diện được cường độ của cạnh và trực tiếp tính toán gradient giá trị pixels của ảnh. Cạnh của bức ảnh trả về với những cường độ pixel thay đổi. Để nhận diện được cạnh, điều đơn giản nhất là áp dụng bộ lọc để làm nổi bật cường độ thay đổi theo 2 phương: đứng (vertical – y hay còn gọi là cột – column), ngang (horizontal – x hay còn gọi là hang – row).

Ta có thể dựa vào 2 kernel của Sobel fiter cho 2 phương (horizontal và vertical) để giúp ta nhận diện tốt được cường độ thay đổi sau khi áp dụng Sobel.




Tính độ lớn ***G*** và hệ số góc của gradient trong việc xác định cường độ cạnh và định hướng của cạnh sau xử lý.



***3. Non-Maximum Suppression***


Mục tiêu tối ưu nhất, lý tưởng nhất là ảnh sau khi xử lý sẽ trả về những cạnh mỏng (thin edges). Và bước làm mỏng cạnh sẽ được sử dụng như sau:

Với nguyên tắc đơn giản, thuật toán sẽ đi qua tất cả các điểm trong ma trận gradient intensity ***G*** và đồng thời tìm các pixels có giá trị lớn nhất (maximum value) theo hướng cạnh (định hướng được xem gần như cạnh do chênh lệch cường độ hai bên lân cận điểm đó).




Một ví dụ đơn giản về bước làm mỏng[[1]](#footnote-1)

Vị trí phía trên bên trái của hình chữ nhật đỏ đại diện cho cường độ điểm ảnh của Gradient Intensity matrix (ma trận sự thay đổi về cường độ sáng theo mức sáng). Và hướng của cạnh đại diện bởi mũi tên màu cam góc giới hạn 180.



Mục đích của bước này để kiểm tra pixels trên một hướng (theo hướng của mũi tên cam) có cường độ sáng lớn hoặc nhỏ hơn vị trí đang xét. Như ảnh trên đang đi kiểm tra điểm trong hình chữ nhật nhỏ đỏ (i,j) so với (i,j-1) và (i,j+1). Nếu như một trong số hai pixels có cường độ lớn hơn cái đang xét thì chỉ giữ lại pixel có cường độ cao hơn. Vì vậy pixel (i,j-1) có cường độ cao (255 – màu trắng). Vì vậy đơn giản là ta đặt cho vị trí pixel (i,j) gán bằng 0. Nếu như không có pixels nào trên hướng thay đổi của cạnh có giá trị cường độ lớn thì giá trị của pixel đang xét giữ lại.



Tương tự, ta cũng xét cho trường hợp này giá trị pixel (i-1,j+1) đan là lớn vì thế pixel (i,j) sẽ xét về 0.

Vì thế để viết được hàm xét độ mỏng của cạnh đơn giản là giá trị đang xét nếu có cường độ cao( xét so với range(0,255)) sẽ được gán bằng giá trị cao nhất là 255. Tóm lại ảnh sau khi ra khỏi sobel fiter qua bộ lọc mỏng cạnh sẽ làm cho việc phát hiện cạnh bớt nhiễu cũng như hình thành được rõ ràng hơn, nhưng mặc khác cũng làm mất một số đặc trưng, điểm quan trọng… Tổng hợp lại ta có các bước thực hiện như sau:


* Tạo một ma trận zero ban đầu cùng kích thước với ma trận sự thay đổi cường độ.
* Nhận định hướng thay đổi của cạnh dựa trên giá trị góc từ ma trận .
* Kiểm tra xem nếu pixel trên cùng hướng có cường độ cao hơn so với pixel đang xét.
* Trả về ảnh sau khi sử lý với non-maximum suppression (làm mỏng cạnh).

***4. Double threshold***

Bước này với mục đích nhận diện rằng các vị trí pixels có cường độ mạnh, yếu và không liên quan đến cạnh phát hiện được.


* Pixels mạnh là pixels có cường độ lớn và chắc rằng chúng là có vai trò một phần vào cạnh sau cùng, cường độ lớn dễ thấy và mượt.
* Pixels yếu có cường độ không quá nhỏ cũng không quá lớn chúng vẫn gần như liên tục nhưng đứt quảng vì do cường độ nhỏ nên có thể khó phát hiện.
* Và những pixels còn lại sẽ là không liên quan đến cạnh khi chúng nằm rải rác, thưa thớt trên ảnh cường độ.

Vậy ở bước này ta sử dụng hai giá trị ngưỡng cao (Vmax) và thấp (Vmin) để lọc ra các cường độ cạnh mạnh và yếu kể cả không liên quan.




***5. Edge Tracking by Hysteresis***

Dựa trên kết quả của Double Threshold, Hysteresis bao gồm chuyển pixels đang xét từ yếu sang mạnh nếu xung quanh chúng có một và chỉ ít nhất một pixel cường độ cao thì lập tức pixel yếu sẽ gán lại cường độ cao như minh hoạ ảnh dưới.




Bước cuối cùng này quyết định cho ta việc cạnh sẽ hình thành liên tục hoặc đứt quãng hoặc có những nhiễu trong đó. Ví dụ minh hoạ bên dưới:




**III. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT**

1. Sử dụng thư viện OpenCv có sẵn hàm cv2.Canny() cho ra kết quả



2. Viết lại hàm theo thuật toán cho ra kết quả.



Nhận xét: Dù bất kể thay đổi cách tiếp cận như thế nào thì việc đáp ứng của kết quả cả hai đều khá giống nhau. Nếu sử dụng thư viện thì hàm sẽ trả về cho ta ở dạng đơn giản và dễ load và view hơn, bên cạnh đó còn dùng để linking với các thư viện GUI mà nhóm tìm hiểu và xây dựng bonus thêm cho Bài tập lớn lần này. Với việc tìm hiểu và linking chúng lại với nhau thì việc hiển thị, giao diện người dùng cũng có thể sử dụng được trên ngôn ngữ Python nhưng cũng có một số nhược điểm như hiển thị ảnh phải ở dạng đồng nhất với dạng mà thư viện PySimpleGUI hỗ trợ được.

**TÀI LIỆU THAM KHẢO**

1. <https://pysimplegui.readthedocs.io/en/latest/>

2. <https://towardsdatascience.com/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123>

3.<https://tinyurl.com/y8beee9z> (Wikipedia Canny Edge Detection Algorithm).

4. <http://justin-liang.com/tutorials/canny/>

5. <https://tinyurl.com/vhujehe>

6. *Slide bài giảng Nhập môn thị giác máy*

1. https://towardsdatascience.com/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123 [↑](#footnote-ref-1)