|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  **---------------------------------------** | |
|  |  |
|  | |
|  | |
| **CAO VIỆT ANH** | |
|  | |
|  | **NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỌC MÁY ĐỀ PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG** | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT**  **(*Theo định hướng ứng dụng*)** | |
|  | |
|  |  | |
|  | |
|  | |
|  | **HÀ NỘI – 2024** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  **---------------------------------------** | |
|  |  |
|  | |
|  | |
|  | |
| **CAO VIỆT ANH** | |
|  | |
|  | |
| **NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỌC MÁY ĐỀ PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| **Chuyên ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH** | |
| **Mã số: 8.48.01.01** | |
|  | |
|  | |
| **ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ KỸ THUẬT** | |
| **(*Theo định hướng ứng dụng*)** | |
|  | |
| **NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN TẤT THẮNG** | |
| **HÀ NỘI – 2024** | |

|  |
| --- |
| LỜI CAM ĐOAN |

Tôi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn này là do sự tìm hiểu và nghiên cứu của bản thân. Các kết quả nghiên cứu của các tác giả khác đều được trích dẫn cụ thể.

Luận văn này chưa được bảo vệ tại bất kỳ một hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ nào trong nước và nước ngoài. Đồng thời, đến nay cũng chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin truyền thông nào.

Tác giả luận văn

**Cao Việt Anh**

# LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: TS. Nguyễn Tất Thắng đã tận tình hướng dẫn và định hướng cho tôi trong suốt quá trình làm luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Khoa Đào tạo Sau Đại học và quý thầy, cô và các bạn học viên đã tạo điều kiện tốt nhất và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này.

Tôi xin bày tỏ sự biết ơn tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã khích lệ, động viên giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn.

Cuối cùng, mặc dù trong quá trình thực hiện luận văn này, tôi đã nỗ lực và cống gắng bằng tất cả khả năng của mình, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý quý báu của quý thầy, cô và các bạn đọc.

*Hà nội, ngày tháng năm 2024*

Tác giả luận văn

**Cao Việt Anh**

**MỤC LỤC**

[LỜI CAM ĐOAN i](#_Toc182424496)

[LỜI CẢM ƠN ii](#_Toc182424497)

[DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v](#_Toc182424498)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU vi](#_Toc182424499)

[DANH MỤC HÌNH VẼ vii](#_Toc182424500)

[MỞ ĐẦU 8](#_Toc182424501)

[1. Lý do chọn đề tài 8](#_Toc182424502)

[2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 8](#_Toc182424503)

[3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 10](#_Toc182424504)

[4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 10](#_Toc182424505)

[5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 10](#_Toc182424506)

[6. Bố cục luận văn 14](#_Toc182424507)

[CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG 16](#_Toc182424508)

[1.1. Bài toán 16](#_Toc182424509)

[1.1.1. Giới thiệu 16](#_Toc182424510)

[1.1.2. Tại sao phải phát hiện vận động bất thường 17](#_Toc182424511)

[1.1.3. Các thách thức trong bài toán phát hiện bất thường cho IoT 18](#_Toc182424512)

[1.2.Tổng quan về các cảm biến sử dụng để nhận dạng hoạt động ở người 19](#_Toc182424513)

[1.3. Một số hệ thống phát hiện bất thường đã được thương mại hóa 22](#_Toc182424514)

[1.4. Tập dữ liệu sử dụng 26](#_Toc182424515)

[1.5. Kết thúc chương 1 26](#_Toc182424516)

[CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN VÀ CẢM BIẾN PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 28](#_Toc182424517)

[2.1. Giới thiệu chung 28](#_Toc182424518)

[2.1.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 28](#_Toc182424519)

[2.1.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 28](#_Toc182424520)

[2.1.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 28](#_Toc182424521)

[2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 28](#_Toc182424522)

[2.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 28](#_Toc182424523)

[2.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 29](#_Toc182424524)

[2.3. Kết luận Chương 2 29](#_Toc182424525)

[CHƯƠNG 3 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424526)

[3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424527)

[3.1.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424528)

[3.1.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424529)

[3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424530)

[3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424531)

[3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424532)

[3.3. Kết luận Chương 3 31](#_Toc182424533)

[KẾT LUẬN 32](#_Toc182424534)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 33](#_Toc182424535)

[BẢN CAM ĐOAN 34](#_Toc182424536)

[PHỤ LỤC 36](#_Toc182424537)

(Để làm mục lục tự động thì các đề mục chương phải dùng Styles Heading 1, 2, … theo đúng mẫu. Nên copy các đề mục chương đã có ra và chèn text mới vào.

Khi cập nhật mục lục thì chọn Right click trên Mục lục, chọn Update Fields là tạo được mục lục tự động)

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ viết tắt** | **Thuật ngữ tiếng Việt** |
| 1 | CSDL | Cơ sở dữ liệu |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

[Bảng 1.1 Bảng mô tả các Vận động bất thường 11](#_Toc182422845)

(Để làm danh mục bảng biểu tự động thì các tên bảng phải dùng Styles TableCaption theo đúng mẫu. Nên copy các tên bảng đã có ra và chèn text mới vào.

Khi cập nhật danh mục bảng biểu thì chọn Right click trên danh mục, chọn Update Fields là tạo được danh mục bảng biểu tự động)

# DANH MỤC HÌNH VẼ

[Hình 1.1 Minh họa phát hiện bất thường 16](#_Toc182424314)

[Hình 1.2 Ứng dụng của phát hiện bất thường 17](#_Toc182424315)

[Hình 1.3 Cảm biến sử dụng trên các bộ phận của cơ thể người 19](#_Toc182424316)

[Hình 1.4 SureSafeGo 2 23](#_Toc182424317)

[Hình 1.5 Thiết bị Sentry 23](#_Toc182424318)

[Hình 1.6 Hệ thống phát hiện ngã GreatCall Lively 24](#_Toc182424319)

[Hình 1.7 Hệ thống phát hiện ngã Buddi 25](#_Toc182424320)

[Hình 1.8 Hệ thống phát hiện ngã Bay Alarm Medical 26](#_Toc182424321)

[Hình 2.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 28](#_Toc182424322)

[Hình 2.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 28](#_Toc182424323)

[Hình 3.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424324)

[Hình 3.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây) 30](#_Toc182424325)

(Để làm danh mục hình vẽ tự động thì các tên hình vẽ phải dùng Styles FigureCaption theo đúng mẫu. Nên copy các tên hình đã có ra và chèn text mới vào.

Khi cập nhật danh mục hình vẽ thì chọn Right click trên danh mục, chọn Update Fields là tạo được danh mục hình vẽ tự động)

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Các vận động bất thường, đặc biệt là ngã, gây nguy hiểm và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, đặc biệt ở người cao tuổi. Việc tự động phát hiện các vận động này để cảnh báo và hỗ trợ kịp thời đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Sự phát triển của công nghệ tính toán di động và cảm biến thông minh tích hợp trong các thiết bị như điện thoại, đồng hồ thông minh, và kính đã mở ra cơ hội phân tích tín hiệu vận động hàng ngày để cung cấp thông tin về sức khoẻ. Hệ thống phát hiện ngã là một công cụ hỗ trợ với mục đích chính là tạo ra cảnh báo nếu xảy ra ngã. Những hệ thống này cho thấy hứa hẹn lớn trong việc giảm bớt một số tác động tiêu cực của ngã. Các thiết bị phát hiện ngã có ảnh hưởng đáng kể đến việc cung cấp sự trợ giúp ngay lập tức sau khi xảy ra ngã cũng như giảm nỗi sợ hãi khi ngã. Ngã và sự sợ hãi về việc ngã có mối liên hệ: sự sợ hãi khi bị ngã có thể làm tăng khả năng một người sẽ bị ngã.

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để tạo ra các chiến lược và phương pháp nhằm cải thiện khả năng chức năng của người cao tuổi và người ốm. Một số hệ thống sử dụng camera, cảm biến và công nghệ máy tính. Những hệ thống như vậy cho người cao tuổi có thể vừa cải thiện khả năng sống độc lập bằng cách nâng cao cảm giác an toàn trong môi trường hỗ trợ, vừa giảm bớt khối lượng công việc chăm sóc bằng cách giảm nhu cầu sử dụng y tá hoặc nhân viên hỗ trợ khác. Tuy nhiên, nhiều hệ thống phát hiện vận động bất thường hiện có chi phí cao và chưa phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Do đó, luận án này tập trung nghiên cứu các phương pháp học máy để phát hiện vận động bất thường, đặc biệt là ngã, sử dụng cảm biến đeo, thực hiện theo thời gian thực nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước.

Với lý do trên, học viên đã quyết định lựa chọn đề tài **“Nghiên cứu ứng dụng học máy để phát hiện vận động bất thường”** để thực hiện đề án tốt nghiệp thạc sĩ.

## 2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, AI  
ngày càng được ứng dụng phổ biển và rộng rãi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đặc trưng của công nghệ AI là năng lực “tự học” của máy tính, do đó có thể tự phán đoán, phân tích trước các dữ liệu mới mà không cần sự hỗ trợ của con người, đồng thời có khả năng xử lý dữ liệu với số lượng rất lớn và tốc độ cao. Với xu thế phát triển công nghệ và ứng dụng trong đời sống xã hội đang thay đổi không ngừng, thì công nghệ AI đang là ứng dụng tiềm năng nhất và là công nghệ chủ chốt trong tương lai.

Nghiên cứu ứng dụng học máy tại biên để phát hiện hành vi vận động bất thường (VĐBT) là một lĩnh vực đầy tiềm năng, đặc biệt quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ người cao tuổi. Các hành vi vận động bất thường, như ngã, không chỉ gây nguy hiểm mà còn có tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Việc phát hiện sớm những hành vi này để đưa ra cảnh báo kịp thời có thể giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ tính toán di động và tính toán tỏa khắp, các cảm biến thông minh đã được tích hợp vào nhiều thiết bị như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, và các thiết bị đeo khác. Những cảm biến này thu thập dữ liệu vận động của người dùng hàng ngày và cung cấp thông tin hữu ích về sức khỏe thông qua các ứng dụng phân tích. Các nghiên cứu trước đây đã phát triển nhiều hệ thống phát hiện VĐBT, tập trung chủ yếu vào phát hiện ngã.

Hiện nay cũng đã có một số thiết bị đeo mà điển hình như đồng hồ Apple Watch của Apple có khả năng phát hiện ngã, tuy nhiên giá thành thiết bị còn tương đối cao với người dùng ở Việt Nam, hơn nữa người dùng cần phải sử dụng các thiết bị khác trong “hệ sinh thái” của Apple như iPhone, iPad để đồng bộ hoá dữ liệu. Tuy nhiên, các hệ thống này thường có chi phí cao và chưa được kiểm chứng về tính hiệu quả khi áp dụng tại Việt Nam. Hơn nữa, các phương pháp hiện tại chưa khai thác hết tiềm năng của các cảm biến đeo phổ biến và công nghệ học máy tiên tiến. Đặc biệt, sự xuất hiện của TinyML (Tiny Machine Learning) - công nghệ học máy trên các thiết bị vi mô với tài nguyên hạn chế - đã mở ra những cơ hội mới cho việc phát hiện VĐBT. TinyML cho phép triển khai các mô hình học máy ngay tại biên của mạng, trên các thiết bị có bộ nhớ và khả năng xử lý hạn chế như cảm biến và thiết bị đeo thông minh. Điều này giúp giảm độ trễ, tiết kiệm năng lượng, và bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách xử lý dữ liệu tại nguồn. Do đó, luận án tập trung vào việc ứng dụng học máy tại biên và TinyML để phát hiện VĐBT theo thời gian thực, sử dụng các cảm biến đeo phổ biến.

## 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

* Tập trung vào phát hiện ngã bằng cảm biến và trích chọn đặc trưng từ cảm biến
* Đề xuất mô hình học sâu hiệu từ dữ liệu cảm biến cho bài toán nhận dạng hoạt động và phát hiện vận động bất thường ngay tại thiết bị đeo.
* Đề xuất được phương pháp phát hiện VĐBT hiệu quả cả trong trường hợp không đủ dữ liệu cho huấn luyện.

## 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

Đối tượng nghiên cứu của luận án bao gồm các hành vi vận động bất thường, đặc biệt là hành vi ngã, và các cảm biến đeo phổ biến. Nghiên cứu sẽ tập trung vào các phương pháp học máy và học sâu tiên tiến, bao gồm cả TinyML, để phát hiện hành vi vận động bất thường. Phạm vi nghiên cứu sẽ bao gồm việc trích chọn đặc trưng thủ công và tự động từ dữ liệu thu thập từ các cảm biến đeo, thực nghiệm trên các tập dữ liệu tự thu thập và các tập dữ liệu đã công bố, và phát triển cũng như đánh giá các mô hình học máy và học sâu nhằm phát hiện VĐBT theo thời gian thực trên các thiết bị có tài nguyên hạn chế. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao độ chính xác và hiệu quả của hệ thống phát hiện VĐBT trong điều kiện thực tế, đặc biệt là đối với người cao tuổi tại Việt Nam.

## 5. Phương pháp nghiên cứu của đề tài

Đề án áp dụng phương pháp thu thập và phân tích các nghiên cứu liên quan trước đó nhằm xác định những ưu điểm và hạn chế, từ đó phát triển một hệ thống và bộ dữ liệu để đánh giá hiệu suất của mô hình. Quá trình bao gồm các bước: đầu tiên, thu thập dữ liệu từ các cảm biến như gia tốc kế và con quay hồi chuyển để ghi nhận các vận động bình thường và bất thường. Tiếp theo, dữ liệu được tiền xử lý thông qua các bước làm sạch, chuẩn hóa và trích xuất các đặc trưng quan trọng như tốc độ và quỹ đạo chuyển động. Sau đó, sử dụng thuật toán học máy CNN để xây dựng mô hình phát hiện vận động bất thường. Để tối ưu hóa mô hình cho các thiết bị nhúng, phương pháp lượng tử hóa mô hình được áp dụng, giúp giảm kích thước mô hình và cải thiện hiệu quả tính toán mà không làm giảm đáng kể độ chính xác. Sau khi hoàn tất quá trình huấn luyện, mô hình được kiểm tra và đánh giá thông qua các chỉ số như độ chính xác (Accuracy), độ nhạy (Recall) và F1-score. Cuối cùng, mô hình được triển khai trên các thiết bị nhúng tại biên trên vi điều khiển để kiểm tra hiệu suất phát hiện bất thường trong môi trường thực tế. Việc triển khai trên các thiết bị nhúng giúp giảm thiểu độ trễ và tiết kiệm băng thông, đảm bảo mô hình hoạt động hiệu quả với tài nguyên tính toán hạn chế, đồng thời cung cấp khả năng phát hiện vận động bất thường ngay tại chỗ, không cần phụ thuộc vào kết nối với các máy chủ đám mây.

* **Các vận động và vận động bất thường:**

Vận động bất thường được hiểu là những hành động hoặc biểu hiện chuyển động không phù hợp hoặc khác biệt so với các hoạt động bình thường của con người, thường phản ánh tình trạng sức khỏe không ổn định hoặc tác động từ môi trường xung quanh. Các vận động này có thể bao gồm những hành động như té ngã, lảo đảo, hoặc gặp khó khăn trong việc di chuyển, và thường là dấu hiệu của các vấn đề nghiêm trọng như mất thăng bằng, chấn thương, hoặc suy giảm sức khỏe. Việc phát hiện sớm những vận động bất thường rất quan trọng trong việc giám sát an toàn, đặc biệt là ở người cao tuổi, giúp cung cấp cảnh báo kịp thời và hỗ trợ cần thiết, từ đó giảm thiểu nguy cơ chấn thương nghiêm trọng và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dưới đây là bảng tổng hợp các vận động bình thường và bất thường dự kiến trong tập dữ liệu tự thu thập.

Bảng 1.1 Bảng mô tả các Vận động bất thường

| **STT** | **Tên hoạt động và VDBT** | **Mô tả** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đứng im | Là hành động này diễn ra khi một người giữ nguyên tư thế đứng mà không di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định. |
| 2 | Vận động ngồi xuống | Hành động này diễn ra khi một người chuyển từ tư thế đứng sang tư thế ngồi. |
| 3 | Vận động đứng lên | Hành động này là quá trình chuyển đổi từ tư thế ngồi hoặc nằm sang tư thế đứng. |
| 4 | Vận động đi bộ | Hành động đi bộ là hoạt động cơ bản và tự nhiên của con người, thể hiện sự di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác |
| 5 | Té ngã | Là một trong những vận động bất thường phổ biến nhất |

* **Phần cứng:**

Đề án này sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 làm bộ xử lý trung tâm, một lựa chọn lý tưởng nhờ vào hiệu năng mạnh mẽ và giá thành hợp lý (khoảng 200 nghìn VNĐ). ESP32-S3, thuộc dòng ESP32 của Espressif, được trang bị bộ vi xử lý dual-core Xtensa LX7 với tốc độ lên đến 240 MHz, cùng 512 KB SRAM và hỗ trợ bộ nhớ flash ngoài lên đến 16MB, giúp xử lý các tác vụ phức tạp và lưu trữ dữ liệu lớn. Đặc biệt, ESP32-S3 tích hợp các thành phần tăng tốc AI và vector instructions, tối ưu hiệu năng cho các ứng dụng machine learning và tinyML (Tiny Machine Learning), nơi yêu cầu sự kết hợp giữa hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng. Khả năng kết nối Wi-Fi và Bluetooth 5.0 (BLE) giúp ESP32-S3 dễ dàng giao tiếp trong các hệ thống IoT. Vi điều khiển này được kết nối với cảm biến MPU6050, có giá khoảng 50 nghìn VNĐ, bao gồm gia tốc kế 3 trục và con quay hồi chuyển 3 trục, giúp theo dõi chuyển động với độ chính xác cao. MPU6050 sử dụng giao tiếp I2C để kết nối với ESP32-S3, với tốc độ giao tiếp tối đa lên đến 400 kbit/s. Cảm biến này cũng tích hợp bộ xử lý chuyển động số (DMP), cho phép thực hiện các thuật toán phức tạp như bộ lọc Kalman trực tiếp trên cảm biến, giảm tải cho vi điều khiển.

* **Kế hoạch triển khai:**

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Trong đề án này, học viên đề xuất sáu bước chính để triển khai bài toán phát hiện vận động bất thường, như được mô tả trong sơ đồ tổng quát. Đầu tiên, học viên xây dựng phần cứng đáp ứng các tiêu chí nhỏ gọn, giá thành rẻ, và có thể dễ dàng đeo trên người, thuận tiện cho việc thu thập dữ liệu và đánh giá thực tế. Tiếp theo, học viên tiến hành thu thập và xây dựng tập dữ liệu, bao gồm các trạng thái vận động như ngã, đứng yên, ngồi xuống, đứng lên, đi bộ… Dữ liệu thô thu được từ cảm biến sau đó sẽ trải qua quá trình tiền xử lý, bao gồm lọc và loại bỏ nhiễu, để chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Sau khi tiền xử lý, dữ liệu được đưa vào quá trình huấn luyện mô hình sử dụng nền tảng Edge Impulse, giúp trích xuất đặc trưng, xây dựng và triển khai các mô hình học máy cho thiết bị tại biên (Edge). Tiếp theo, mô hình được lượng tử hóa nhằm giảm kích thước, giúp tối ưu hóa và làm cho mô hình phù hợp với khả năng xử lý của vi điều khiển. Cuối cùng, mô hình được triển khai trên thiết bị để đánh giá độ chính xác và chứng minh tính khả thi của bài toán.

* **Thuật toán:**

Trong đề án có sử dụng thuật toán Convolutional Neural Network (CNN) được ứng dụng vào việc phát hiện bất thường ngã trên dữ liệu cảm biến gia tốc. Đầu tiên, dữ liệu từ cảm biến gia tốc được thu thập và chuyển đổi thành dạng hình ảnh hoặc chuỗi thời gian, giúp mô hình CNN có thể nhận diện các đặc trưng quan trọng. Các lớp chập (convolutional layers) trong mạng sẽ tự động học các đặc trưng từ dữ liệu đầu vào. Sau khi trải qua các lớp gộp (pooling layers) để giảm thiểu kích thước và tính toán, dữ liệu được đưa qua các lớp kết nối đầy đủ (fully connected layers) để thực hiện phân loại. Mô hình CNN được huấn luyện bằng cách sử dụng một tập dữ liệu bao gồm các ví dụ của vận động bình thường và bất thường (như té ngã), với mục tiêu tối ưu hóa các tham số mạng để tối đa hóa độ chính xác trong việc phát hiện các tình huống bất thường. Một trong những ưu điểm lớn của CNN là khả năng tự động trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu mà không cần phải thiết lập các đặc trưng thủ công, điều này đặc biệt có lợi cho các thiết bị nhúng với tài nguyên hạn chế, như ESP32. Điều này cho phép mô hình hoạt động hiệu quả ngay cả trong môi trường có hạn chế về bộ nhớ và năng lượng.

## 6. Bố cục luận văn

**CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG**

Giới thiệu chương:

Nội dung:

* Giới thiệu bài toán
* Tổng quan về các phương pháp phát hiện vận động bất thường
* Tổng quan về các cảm biến sử dụng để nhận dạng hoạt động ở người

Kết luận chương 1:

**CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN VÀ CẢM BIẾN PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỌC MÁY**

Giới thiệu chương:

Nội dung:

* Một số thuật toán trong phát hiện bất thường
* Phân tích các ưu điểm và hạn chế của các thuật toán.
* Các cảm biến sử dụng trong bài toán
* Các tập dữ liệu sử dụng trong mô hình hệ thống phát hiện bất thường.

Kết luận chương 2:

**CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG HỌC MÁY VÀO PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG**

Giới thiệu chương:

Nội dung:

* Đề xuất xây dựng mô hình hệ thống phát hiện vận động bất thường.
* Thiết lập thử nghiệm hệ thống phát hiện vận động bất thường dựa trên thuật toán.
* Đánh giá kết quả thử nghiệm.

Kết luận chương 3:

# CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG

## 1.1. Bài toán

**1.1.1. Giới thiệu**

Vận động bất thường là những vận động không có tính chủ ý, khoảng thời gian của hành động ngắn, và thường để lại hậu quả không mong muốn cho con người như: chấn thương, va đập… Vận động bất thường điển hình như ngã, có thể diễn ra trong quá trình con người đang thực hiện các hoạt động thường ngày, không có tính thường xuyên và không được dự báo trước. Bài toán phát hiện vận động bất thường hiện đang thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu vì nó có nhiều ứng dụng thực tế như trợ giúp chăm sóc người cao tuổi, cảnh báo sớm nhằm giảm tối đa mức độ nghiêm trọng của hành vi…

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 1.1 Minh họa phát hiện bất thường

Tuy nhiên, hiện nay những hệ thống phát hiện vận động bất thường có thể gặp khó khăn trong quá trình huấn luyện do dữ liệu về hành động, hành vi khá khan hiếm. Sự hạn chế của dữ liệu huấn luyện dẫn đến hiệu suất của các hệ thống phát hiện vận động bất thường không cao, kết quả đưa ra có thể không chính xác.

Nếu xét theo khía cạnh cảm biến sử dụng, các nghiên cứu phát hiện vận động thường tiếp cận theo các phương pháp như: Phân tích hình ảnh hoạt động ở người bằng camera hay còn gọi thị giác máy, phân tích dữ liệu cảm biến từ các bộ cảm biến được tích hợp vào môi trường hoặc vật dụng và phân tích dữ liệu cảm biến từ các bộ cảm biến được đeo trên người (cảm biến đeo). So sánh với cách tiếp cận thị giác máy, nếu sử dụng các cảm biến đeo có thể thực hiện theo dõi hành vi người dùng liên tục trong một thời gian dài, các cảm biến đeo cũng không gây ra cảm giác mất quyền riêng tư cho người dùng, nó ít chịu tác động của môi trường như ánh sáng, vật cản… Thế nhưng, việc sử dụng các cảm biến đeo cũng đặt ra các thách thức như: Dữ liệu thu thập từ nhiều cảm biến là không đồng nhất, khả năng lưu trữ, xử lý dữ liệu và năng lượng để cảm biến có thể hoạt động trong một thời gian dài còn hạn chế.

Nếu xét theo khía cạnh xử lý dữ liệu, các nghiên cứu về phát hiện vận động bất thường tiếp cận theo hai hướng chính: Sử dụng các phương pháp học máy; sử dụng các phương pháp học máy kết hợp khai phá dữ liệu để phát hiện các ngoại lệ.

**1.1.2. Tại sao phải phát hiện vận động bất thường**

A diagram of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of an overview of

Description automatically generated

Hình 1.2 Ứng dụng của phát hiện bất thường

Bài toán phát hiện vận động bất thường có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, an ninh – an toàn và bảo mật. Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vận động bất thường gây ra những hậu quả đáng tiế cho con người (điển hình là ngã) hay có thể là những biểu hiện ban đầu ở người có bệnh lý về vận động. Do vậy, rất cần có một hệ thống phát hiện vận động bất thường giúp theo dõi, hỗ trợ người bệnh, người cao tuổi, hơn nữa có thể phát hiện và cảnh báo sớm nhằm tối thiểu hóa hậu quả. Đối với lĩnh vực an ninh – an toàn và bảo mật, giả sử cần theo dõi hoạt động của tất cả mọi người trong một khu vực cần bảo vệ đặc biệt, người ta sử dụng các cảm biến (có thể gắn trên các cá thể định danh). Các cảm biến giúp theo dõi hoạt động, nếu có hành động hoặc hành vi được coi là bất thường, hệ thống sẽ cảnh báo cho bộ phận quản lý về rủi ro an ninh – an toàn.

Đã có nhiều nghiên cứu thành công trong việc nhận dạng hoạt động hằng ngày của con người như đi, đứng, ngồi, chạy, nhảy hay tập luyện thể thao v.v. Nhưng ở đây, vận động bất thường có tính chất là vận động không thường xuyên xảy ra, thời gian diễn ra nhanh, không có tính chủ động, là vận động phức tạp, khó mô tả chính xác, ít lặp lại, những điều này dẫn đến việc thu thập dữ liệu huấn luyện cho các hệ thống phát hiện gặp nhiều khó khăn, làm cho hiệu suất phát hiện VĐBT của các hệ thống thường không cao khi triển khai trong thực tế. Đây cũng là thách thức lớn cần giải quyết đối với bài toán phát hiện vận động bất thường.

**1.1.3. Các thách thức trong bài toán phát hiện bất thường cho IoT**

Trong những năm gần đây, ứng dụng các kỹ thuật học máy (Machine Learning) phát hiện bất thường để bảo hệ, cảnh báo sớm cho các hệ thống IoT đã có những bước phát triển manh mẽ. Các mô hình học máy được huấn luyện trên tập dữ liệu bình thường và bất thường, sau đó được sử dụng để xây dựng một mô hình có khả năng phân loại và phát hiện các điểm bất thường trong dữ liệu. Tuy nhiên, việc phát triển các phương pháp phát hiện bất thường trên các hệ thống IoT đầy thách thức do một số yếu tố như:

* Dữ liệu không chuẩn: Dữ liệu từ các thiết bị IoT có thể không đồng nhất về cấu trúc và định dạng, điều này làm cho việc phát hiện bất thường trở nên phức tạp. Sự không thống nhất này có thể làm giảm hiệu suất của các thuật toán phát hiện bất thường.
* Sự thay đổi môi trường: Môi trường hoạt động của các thiết bị IoT thường thay đổi đột ngột, ví dụ như sự biến đổi thời tiết, nhiễu mạng, hoặc thậm chí là sự can thiệp từ con người. Những thay đổi này có thể tạo ra các bất thường không mong muốn trong dữ liệu.
* Sự thiếu hụt dữ liệu: Trong một số trường hợp, dữ liệu từ các thiết bị IoT có thể bị mất hoặc không đủ để đào tạo mô hình phát hiện bất thường. Sự thiếu hụt dữ liệu có thể làm giảm độ chính xác của quá trình phát hiện bất thường.
* Tính toán và tài nguyên hạn chế: Trong một số trường hợp, các thiết bị IoT có tính toán và tài nguyên hạn chế, làm cho việc triển khai các thuật toán phức tạp để phát hiện bất thường trở nên khó khăn. Đòi hỏi sự tinh giản và tối ưu trong các giải pháp phát hiện bất thường.
* Tính đa dạng của dữ liệu IoT: Dữ liệu từ các loại thiết bị IoT khác nhau có thể đa dạng, bao gồm dữ liệu từ cảm biến, camera, bộ cảm biến và hệ thống điều khiển. Việc kết hợp và phân tích dữ liệu đa dạng này đòi hỏi các kỹ thuật phát hiện bất thường phức tạp và linh hoạt.
* Thách thức về cập nhật và duy trì: Các thiết bị IoT thường được triển khai trong môi trường phức tạp và khó tiếp cận, làm cho việc cập nhật và duy trì các phần mềm và firmware trở nên khó khăn. Sự thiếu cập nhật có thể tạo ra các lỗ hổng bảo mật và làm giảm khả năng phát hiện bất thường.

## 1.2.Tổng quan về các cảm biến sử dụng để nhận dạng hoạt động ở người

A diagram of a person's body

Description automatically generated

Hình 1.3 Cảm biến sử dụng trên các bộ phận của cơ thể người

Trong lĩnh vực nhận dạng hoạt động ở người nói chung và phát hiện VĐBT nói riêng, cảm biến có vai trò như một trình điều khiển rất quan trọng, cảm biến giúp theo dõi chuyển động, môi trường và các thông số khác từ xa, dữ liệu từ cảm biến được truyền qua các giao thức thông dụng, đặc biệt là các giao thức không dây như Wifi, Bluetooth…

Các cảm biến đang ngày càng phổ biến trên các thiết bị và vật dụng mà con người sử dụng hằng ngày, những cải tiến vượt bậc trong công nghệ chế tạo cảm biến đã cho ra đời những cảm biến có kích thước nhỏ, tiêu thụ ít năng lượng, có thể hoạt động bền bỉ và ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường. Quan trọng hơn, các cảm biến có thể giao tiếp không giây với các thiết bị khác và có giá thành ngày một rẻ nên chúng đã trở nên thông dụng, các cảm biến thường được tích hợp vào các thiết bị thông minh để thu thập thông tin, tính toán, hay tương tác liên tục khi di chuyển. Các cảm biến hiện nay khá phù hợp để mang theo người (cảm biến đeo), có thể sử dụng trong một thời gian dài mà ít gây phiền toán cho người dùng, sử dụng các cảm biến đeo sẽ không còn bị giới hạn trong những căn phòng với các thiết bị được thiết lập sẵn, chính điều này góp phần phát triển các ứng dụng trong nhận dạng hoạt động và chăm sóc sức khoẻ.

Nổi bật trong số các cảm biến đeo được sử dụng để nhận dạng hoạt động ở người nói chung và phát hiện vận động bất thường nói riêng là các cảm biến quán tính bao gồm gia tốc kế (cảm biến gia tốc), con quay hồi chuyển và từ kế (cảm biến từ trường). Các cảm biến quán tính có ưu điểm nhỏ gọn, dễ mang theo, dễ thương mại hóa, do đó nó thường được tích hợp trên đồng hồ, điện thoại, nhẫn, tai nghe, kính mắt, mặt dây chuyền…, là những vật dụng thường được con người mang theo trong một thời gian dài. Tuy nhiên chúng cũng có nhược điểm là năng lượng tiêu thụ thường ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của cảm biến trong trường hợp phải hoạt động liên tục và độ nhạy cảm với chuyển động cơ thể có thể dẫn đến nhận dạng sai hoạt động.

Các cảm biến quán tính được thiết lập trên những vị trí khác nhau của cơ thể người, thường là cổ tay (có trong đồng hồ thông minh), cổ chân (có trong giày thông minh) và thắt lưng (có trong điện thoại thông minh). Cảm biến gia tốc thu nhận sự thay đổi vị trí của cơ thể và có thể được kết hợp với con quay hồi chuyển để đo các chuyển động quay có sự phục hồi tư thế. Khi kết hợp cả hai cảm biến này có thể xác định chính xác một số hoạt động của con người như đi lên/xuống cầu thang, ngồi, đi bộ, chạy, nhảy. Các nhận dạng này có ý nghĩa quan trọng để xây dựng các ứng dụng liên quan đến phục hồi chức năng, dáng đi, bệnh lý khớp, bệnh Parkinson và phát hiện ngã. Ngoài ra, sự kết hợp giữa cảm biến gia tốc với cảm biến áp suất cũng có thể phát hiện chính xác ngã và hoạt động đi cầu thang.

Các cảm biến hình ảnh được sử dụng để ghi lại hoạt động, cảm xúc hoặc các ngữ cảnh khác nhau của con người. Tiêu biểu cho các loại cảm biến này có SenseCam, Sony Xperia eye, Microsoft Camera Kinect… Dữ liệu về các hoạt động hằng ngày của người dùng trong đó có ngã được các cảm biến này ghi lại, cùng với các dữ liệu về vị trí và được sử dụng cho các ứng dụng chăm sóc người cao tuổi tại nhà. Tuy nhiên so với các công nghệ cảm biến khác, việc sử dụng các công nghệ cảm biến hình ảnh trong chăm sóc sức khỏe đặt ra các thách thức lớn về bảo mật, quyền riêng tư và khả năng lưu trữ dữ liệu.

Trong công nghệ cảm biến còn bao gồm các cảm biến môi trường như cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, cảm biến chấn động, cảm biến khói…. Những cảm biến này được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu về nhà thông minh, bệnh viện thông minh v.v. Ngoài ra một vài nghiên cứu còn sử dụng cảm biến sợi quang để phát hiện tư thế, điện trở đo áp lực để phát hiện các cơn co thắt cơ bắp. Tuy nhiên đối với bài toán phát hiện VĐBT, các cảm biến này ít được sử dụng.

Một loại cảm biến khác đã xuất hiện trên một số sản phẩm đeo thương mại và các ứng dụng thu thập dữ liệu sức khỏe là cảm biến lai. Moves là một ứng dụng sử dụng dữ liệu gia tốc và GPS cho phép theo dõi việc di chuyển của người dùng bao gồm khoảng cách, tốc độ và vị trí. Các thiết bị đeo thương mại như Withings, Fibit Flex sử dụng những cảm biến này để đo số bước đi, khoảng cách di chuyển và lượng calorie tiêu thụ của người dùng, những dữ liệu này thường được đồng bộ với điện thoại qua bluetooth và có thể được chia sẻ với các ứng dụng có liên quan. Hiện nay cũng đã có một số thiết bị đeo mà điển hình như đồng hồ Apple Watch của Apple có khả năng phát hiện ngã, tuy nhiên giá thành thiết bị còn tương đối cao với người dùng ở Việt Nam, hơn nữa người dùng cần phải sử dụng các thiết bị khác trong “hệ sinh thái” của Apple như iPhone, iPad để đồng bộ hoá dữ liệu.

Tuy công nghệ cảm biến đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định. Kích thước của cảm biến tuy nhỏ nhưng khi được thiết lập trên cơ thể vẫn gây ra sự bất tiện trong việc theo dõi lâu dài. Các thiết bị đeo thương mại tuy nhiều nhưng đa số chúng vẫn chỉ được sử dụng cho các hoạt động thể dục thể thao, các sản phẩm này đơn giản là cung cấp các phép đo đã được xử lý như số bước đi, khoảng cách, lượng calorie tiêu thụ v.v., chưa có nhiều sản phẩm phát hiện VĐBT, đặc biệt ở Việt Nam. Một số dữ liệu thô thu thập từ cảm biến trong các thiết bị như điện thoại, đồng hồ có nhiều nhiễu do sự đa dạng của hoạt động, vị trí để thiết bị trên người, vấn đề về pin và các tác động của môi trường tự nhiên. Vì vậy, việc xác thực các dữ liệu này vẫn còn là vấn đề mang nhiều thách thức.

## 1.3. Một số hệ thống phát hiện bất thường đã được thương mại hóa

Hiện nay, đã có một số hệ thống phát hiện VĐBT, chủ yếu là phát hiện ngã được thương mại hoá ở nước ngoài, tuy nhiên khi sử dụng các hệ thống này, người dùng ngoài việc phải đầu tư mua thiết bị ban đầu thì cần phải trả thêm chi phí duy trì dịch vụ hằng tháng, cụ thể như một số hệ thống phát hiện vận động ngã như:

A blue device with a strap

Description automatically generatedHệ thống phát hiện ngã có tên SureSafeGO 2 sử dụng SIM chuyển vùng được cài đặt sẵn và tích hợp GPS với bản đồ Google Map để xác định vị trí của người bị ngã, thiết bị có khả năng đàm thoại hai chiều. Khi bị ngã người sử dụng sẽ nhấn một nút trên thiết bị để gọi Trung tâm ứng phó SureSafe nhờ hỗ trợ. Thiết bị có giá 149,95 bảng Anh (khoảng 4,5

Hình 1.4 SureSafeGo 2

triệu VNĐ) và phí duy trì dịch vụ là 18,99 bảng mỗi tháng (khoảng 580 nghìn VNĐ/ tháng).

A white electronic device with a red and blue button

Description automatically generatedHệ thống phát hiện ngã có tên Sentry được phát triển bởi công ty BlueStar Senior Tech bao gồm một bị được kết nối với điện thoại cố định cho phép tự động thực hiện cuộc gọi khi có cảnh báo và một thiết bị có kích thước nhỏ (như mặt dây chuyền) có thể truyền tín hiệu cảnh báo từ người đeo đến thiết bị kết nối với điện thoại cố định trong phạm vi khoảng 180m. Hệ thống phù hợp cho việc theo dõi và phát hiện ngã tại nhà có giá thuê bao hằng tháng là 35,95 USD/ tháng (khoảng 940 nghìn VNĐ/ tháng).

Hình 1.5 Thiết bị Sentry

A black device with a strap

Description automatically generatedHệ thống phát hiện ngã có tên GreatCall Lively bao gồm một thiết bị có kiểu dáng như mặt dây chuyền đeo ở cổ, giúp đưa ra cảnh báo khi người sử dụng bị ngã. Khi phát hiện ra ngã, GreatCall Lively sẽ kết nối với các trạm thu nhận để gửi cảnh báo đến các thành viên trong gia đình ngay lập tức. Điểm khác biệt với các thiết bị khác là nó yêu cầu người dùng phải sử dụng điện thoại di động có cài đặt ứng dụng GreatCall và kết nối với di động thông qua Bluetooth. Khi người sử dụng bị ngã, thiết bị sẽ phát hiện, sử dụng ứng dụng GreatCall trên điện thoại để gọi và gửi vị trí người bị ngã đến người thân hay người chăm sóc. Điểm hạn chế của ứng dụng là cần phải có

Hình 1.6 Hệ thống phát hiện ngã GreatCall Lively

điện thoại trong vùng phủ sóng và thiết bị phải được đặt trong bán kính kết nối với điện thoại qua Bluetooth thì hệ thống mới có thể gửi cảnh báo. Hệ thống có giá 49,99 USD (khoảng 1.160.000 VNĐ) và thuê bao hằng tháng là 14,99 USD (350 nghìn VNĐ/ tháng).

A close-up of a smart watch

Description automatically generated

Hình 1.7 Hệ thống phát hiện ngã Buddi

Hệ thống phát hiện ngã có tên Buddi bao gồm một vòng đeo tay kết nối với điện thoại di động thông qua ứng dụng Buddi Connect, thiết bị này cho phép điều chỉnh độ nhạy của việc phát hiện ngã thông qua ứng dụng cài đặt trên di động. Cũng giống như hệ thống GreatCall Lively, vòng đeo tay cũng được kết nối với di động qua Bluetooth. Hệ thống cho phép gửi cảnh báo đến người thân trong gia đình với chi phí 2 bảng 1 tuần (khoảng 240 nghìn VNĐ/ tháng) hoặc gửi cảnh báo đến trung tâm hỗ trợ dịch vụ 24/7 với chi phí 4 bảng một tuần (khoảng 480 nghìn VNĐ/ tháng).

A close-up of a device

Description automatically generatedHệ thống phát hiện ngã có tên Bay Alarm Medical có thể kết nối với điện thoại di động hay cố định. Hệ thống này gồm một thiết bị có hình dáng như mặt dây chuyền có thể phát hiện ngã và tự động gọi cảnh báo mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ người dùng. Nó có khả năng kết nối với trạm tiếp nhận

Hình 1.8 Hệ thống phát hiện ngã Bay Alarm Medical

trong bán kính khoảng 240m hoặc gọi sự trợ giúp từ chuyên gia bằng kết nối 4G/LTE qua điện thoại 24/7. Dịch vụ y tế Bay Alarm có chi phí là 19,95 USD/ tháng (460 nghìn VNĐ/ tháng), ngoài ra có thể tăng lên nếu người sử dụng lựa chọn thêm dịch vụ hỗ trợ và chỉ hỗ trợ cho người dùng ở Mỹ.

Những hệ thống phát hiện ngã kể trên đều không hỗ trợ người dùng ở Việt Nam, kể cả nếu có hỗ trợ người dùng ở Việt Nam thì chi phí sử dụng cũng khá cao so với thu nhập bình quân của người Việt. Điều này đặt ra yêu cầu cần phát triển một hệ thống phát hiện VĐBT, tập trung vào ngã đáp ứng được các điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu, thu nhập của người dùng ở Việt Nam.

## 1.4. Tập dữ liệu sử dụng

Để có sử đánh giá khách quan và chính xác của giải pháp trong đề tài phát hiện vận động bất thường, phần này sẽ trình bày sơ lược về tập dữ liệu được sử dụng cho đề tài phát hiện vận động bất thường sử dụng cảm biến trong thiết bị đeo.

Do sự khan hiếm dữ liệu đối với chủ đề vận động bất thường, nhóm nghiên cứu đã tự tiến hành thu thập dữ liệu cho việc thử nghiệm mô hình. Thiết bị sử dụng cho việc thu thập dữ liệu bao gồm vi điều khiển ESP32, cảm biến gia tốc MPU6050, và tần số thu thập là 50Hz, kết hợp giao thức kết nối MQTT. Tập dữ liệu bao gồm 5 loại vận động, trong đó gồm 4 loại vận động bình thường như đứng yên, ngồi xuống, đứng lên và đi bộ; còn lại là vận động ngã với các tư thế ngã khác nhau. Độ dài tổng thể của tập dữ liệu là 2 giờ đồng hồ

# 1.5. Kết thúc chương 1

Trong chương này, nhóm đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về bài toán phát hiện vận động bất thường, một chủ đề đang thu hút nhiều sự quan tâm trong lĩnh vực IoT. Đầu tiên, nhóm đã giới thiệu về khái niệm và tầm quan trọng của việc phát hiện các hoạt động bất thường, đặc biệt trong bối cảnh các hệ thống tự động và thông minh. Việc nhận dạng và phát hiện kịp thời các bất thường giúp ngăn chặn các rủi ro và bảo vệ an toàn cho con người và tài sản. Nhóm cũng đã nêu ra các thách thức kỹ thuật trong việc phát hiện bất thường, như sự đa dạng của dữ liệu, các yếu tố môi trường, cũng như yêu cầu về hiệu suất cao trong các hệ thống IoT. Tiếp theo, tổng quan về các cảm biến đã được trình bày, giúp nhóm hiểu rõ hơn về các công nghệ có thể sử dụng để nhận dạng hoạt động con người. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã xem xét một số hệ thống phát hiện bất thường đã được thương mại hóa, cùng với việc thảo luận về tập dữ liệu được sử dụng trong các nghiên cứu và ứng dụng thực tế. Các kiến thức này sẽ làm nền tảng cho các chương sau, nơi nhóm đi sâu vào các phương pháp và kỹ thuật phát hiện bất thường cụ thể hơn.

# CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN VÀ CẢM BIẾN PHÁT HIỆN VẬN ĐỘNG BẤT THƯỜNG ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

## 2.1. Giới thiệu chung

### 2.1.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

### 2.1.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Chèn hình vào đây)

Hình 2.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 2.1.3. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Chèn hình vào đây)

Hình 2.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

## 2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 2.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

### 2.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 2.3. Kết luận Chương 2

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

# CHƯƠNG 3 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

## 3.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 3.1.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

### 3.1.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Chèn hình vào đây)

Hình 3.1 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

(Chèn hình vào đây)

Hình 3.2 (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

…

## 3.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

### 3.2.1. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

### 3.2.2. (Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

## 3.3. Kết luận Chương 3

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

# KẾT LUẬN

...

(Viết chèn hoặc Copy - Paste special unformatted vào đây)

...

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

**Tiếng Việt**

1. ...

2. ...

3. ...

**Tiếng Anh**

4. ...

5. ...

6. ...


# BẢN CAM ĐOAN

Tôi cam đoan đã thưc hiện việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung luận văn qua phần mềm “**Kiểm Tra Tài Liệu**” một cách trung thực và đạt kết quả mức độ tương đồng không quá **11%** toàn bộ nội dung luận văn. Luận văn này sau khi đã kiểm tra qua phần mềm và bản cứng luận văn đã nộp để bảo vệ trước hội đồng. Nếu sai tôi xin chịu các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Học viện.

Hà Nội, ngày tháng  năm 20##

**Tác giả luận văn**

**Tên học viên**



HỌC VIÊN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

(Ký và ghi rõ hộ tên) (Ký và ghi rõ hộ tên)

# PHỤ LỤC

