Deep Residual Learning for Image Recognition

**Abstract**

Các mạng deep nơ-ron là rất khó để huấn luyện, bài viết trình bày một framework học để dễ dàng huấn luyện các mạng sâu hơn đáng kể so với các mạng được sử dụng trước đây. Chúng tôi cải cách lại các tầng là học các hàm dư (residual function) với tham chiếu đến các đầu vào của lớp, thay vì học các hàm không tham chiếu. Chúng tôi cung cấp bằng chứng thực nghiệm toàn diện cho thấy các mạng dư (residual) này dễ tối ưu hóa hơn và có thể đạt được độ chính xác từ độ sâu tăng đáng kể. Trên bộ dữ liệu ImageNet, chúng tôi đánh giá các mạng residual có độ sâu lên tới 152 lớp (layers), sâu hơn 8 lớp (layers) so với lưới VGG [40] nhưng vẫn có độ phức tạp thấp hơn. Một tập hợp các mạng còn lại đạt được lỗi 3,57% trên bộ thử nghiệm ImageNet. Kết quả này đã giành được vị trí số 1 trong nhiệm vụ phân loại ILSVRC 2015. Chúng tôi cũng trình bày phân tích về CIFAR-10 với 100 và 1000 lớp.

Độ sâu của các thể hiện có tầm quan trọng chính cho nhiều nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh. Hoàn toàn do các đại diện cực kỳ sâu của chúng tôi, chúng tôi có được sự cải thiện tương đối 28% trên bộ dữ liệu phát hiện đối tượng COCO. Mạng dư (residual network) là nền tảng của các bài nộp của chúng tôi cho các cuộc thi ILSVRC & COCO 2015, nơi chúng tôi cũng giành được vị trí số 1 về các nhiệm vụ phát hiện ImageNet, localize ImageNet, phát hiện COCO và phân đoạn COCO.

**Giới thiệu**

Mạng nơ ron tích chập ( Deep Convolutional Neural Network) [22, 21] đã dẫn đến một loạt các bước đột phá để phân loại hình ảnh [21, 49, 39]. Các mạng sâu tích hợp một cách tự nhiên các tính năng cấp thấp / trung bình / cao [49] và phân loại theo kiểu đa lớp từ đầu đến cuối, và các cấp độ sâu của các tính năng có thể được làm phong phú bằng số lượng các lớp xếp chồng lên nhau (số lớp). Bằng chứng gần đây [40, 43] cho thấy độ sâu của mạng là rất quan trọng và kết quả hàng đầu [40, 43, 12, 16] trên bộ dữ liệu ImageNet đầy thách thức [35] đều khai thác các mô hình rất sâu [40], với một độ sâu mười sáu [40] đến ba mươi [16]. Nhiều nhiệm vụ nhận dạng hình ảnh không tầm thường khác [7, 11, 6, 32, 27] cũng đã được hưởng lợi rất nhiều từ các mô hình rất sâu.

Được thúc đẩy bởi tầm quan trọng của chiều sâu, một câu hỏi được đặt ra: Việc huấn luyện các mạng tốt hơn có dễ như xếp chồng nhiều lớp không? Một trở ngại để trả lời câu hỏi này là vấn đề rõ ràng về sự biến mất / nổ độ dốc [14, 1, 8], cản trở sự hội tụ ngay từ đầu. Tuy nhiên, vấn đề này đã được giải quyết chủ yếu bằng cách khởi tạo chuẩn hóa [23, 8, 36, 12] và các lớp chuẩn hóa trung gian [16], cho phép các mạng có hàng chục lớp bắt đầu kết hợp với độ dốc dốc ngẫu nhiên (SGD) với sự lan truyền ngược (Backpropagation) [22]

Khi các mạng sâu hơn có thể bắt đầu hội tụ, một vấn đề xuống cấp đã được chỉ ra: với độ sâu của mạng tăng lên, độ chính xác sẽ bão hòa (có thể không gây ngạc nhiên) và sau đó xuống cấp nhanh chóng. Thật bất ngờ, sự xuống cấp như vậy không phải do quá khớp (overfitting) và việc thêm nhiều lớp vào mô hình sâu phù hợp dẫn đến lỗi đào tạo cao hơn, như đã báo cáo trong [10, 41] và được xác minh kỹ lưỡng bởi các thí nghiệm của chúng tôi. Hình 1 cho thấy một ví dụ điển hình.

A close up of text on a white background

Description automatically generated

Sự xuống cấp (về độ chính xác) chỉ ra rằng không phải tất cả các hệ thống đều dễ dàng tối ưu hóa như nhau. Chúng ta hãy xem xét một kiến trúc nông hơn và đối tác sâu hơn của nó thêm nhiều lớp hơn vào nó. Có tồn tại một giải pháp bằng cách xây dựng cho mô hình sâu hơn: các lớp được thêm vào là ánh xạ định danh và các lớp khác được sao chép từ mô hình nông hơn đã học. Sự tồn tại của giải pháp được xây dựng này chỉ ra rằng một mô hình sâu hơn sẽ không tạo ra lỗi đào tạo cao hơn so với đối tác nông hơn. Nhưng các thí nghiệm cho thấy những phương pháp giải quyết hiện tại không thể tìm ra giải pháp tương đối tốt hoặc tốt hơn giải pháp được xây dựng (hoặc không thể thực hiện trong thời gian khả thi).

Trong bài báo này, chúng tôi giải quyết vấn đề xuống cấp bằng cách giới thiệu một framework học dư (residual learning) sâu. Thay vì hy vọng mỗi một vài lớp xếp chồng fit trực tiếp với mapping cơ bản mong muốn, chúng tôi rõ ràng để các lớp này fit với residual mapping. Chính thức, biểu thị mapping cơ bản mong muốn là H(x), chúng ta để các lớp phi tuyến xếp chồng lên nhau fit với mapping khác của F (x): = H (x) - x. Ánh xạ gốc được đúc lại thành F (x) + x. Chúng tôi đưa ra giả thuyết rằng việc tối ưu hóa residual mapping dễ dàng hơn so với tối ưu hóa ánh xạ gốc, không được ước tính. Đến mức cực đoan, nếu ánh xạ định danh là tối ưu, việc đẩy phần dư về 0 sẽ dễ dàng hơn so với điều chỉnh ánh xạ định danh bằng một chồng các lớp phi tuyến.

Công thức của F (x) + x có thể được nhận ra bằng các mạng nơ ron dẫn nguồn với các kết nối tắt (shortcut connection) trên mạng Cameron (Hình 2). Các kết nối tắt [2, 33, 48] là những kết nối bỏ qua một hoặc nhiều lớp. Trong trường hợp của chúng tôi, các kết nối tắt chỉ đơn giản là thực hiện ánh xạ định danh và các đầu ra của chúng được thêm vào đầu ra của các lớp xếp chồng lên nhau (Hình 2). Các kết nối cắt ngắn danh tính không thêm độ phức tạp cũng như độ phức tạp tính toán. Toàn bộ mạng vẫn có thể được SGD đào tạo từ đầu đến cuối bằng cách truyền ngược và có thể dễ dàng thực hiện bằng các thư viện chung (ví dụ: Caffe [19]) mà không cần sửa đổi bộ giải.

A close up of a logo

Description automatically generated

Chúng tôi trình bày các thử nghiệm toàn diện trên ImageNet [35] để hiển thị vấn đề xuống cấp và đánh giá phương pháp của chúng tôi. Chúng tôi chỉ ra rằng: 1) Các mạng dư cực kỳ sâu của chúng tôi rất dễ tối ưu hóa, nhưng các lưới đối tác đơn giản (đối với các lớp ngăn xếp) biểu hiện lỗi đào tạo cao hơn khi độ sâu tăng; 2) Lưới dư sâu của chúng tôi có thể dễ dàng đạt độ chính xác từ độ sâu tăng lên đáng kể, tạo ra kết quả tốt hơn đáng kể so với các mạng trước đó.

Hiện tượng tương tự cũng được hiển thị trên bộ CIFAR-10 [20], cho thấy rằng những khó khăn tối ưu hóa và hiệu quả của phương pháp của chúng tôi không giống với một bộ dữ liệu cụ thể. Chúng tôi trình bày các mô hình được đào tạo thành công trên bộ dữ liệu này với hơn 100 lớp và khám phá các mô hình với hơn 1000 lớp.

Trên tập dữ liệu phân loại ImageNet [35], chúng tôi thu được kết quả tuyệt vời bằng các lưới dư cực sâu. Mạng dư 152 lớp của chúng tôi là mạng sâu nhất từng được trình bày trên ImageNet, trong khi vẫn có độ phức tạp thấp hơn so với lưới VGG [40]. Bộ thử nghiệm ImageNet và giành vị trí số 1 trong cuộc thi phân loại ILSVRC 2015. Sự phẫn nộ cực kỳ sâu sắc cũng có hiệu suất khái quát hóa tuyệt vời đối với các nhiệm vụ công nhận khác và giúp chúng tôi giành được vị trí số 1 về: Phát hiện ImageNet, bản địa hóa ImageNet, phát hiện COCO và phân đoạn COCO trong các cuộc thi ILSVRC & COCO 2015. Bằng chứng mạnh mẽ này cho thấy nguyên tắc học tập còn lại là chung chung và chúng tôi hy vọng rằng nó có thể áp dụng trong các vấn đề về vision và non-vision khác.

**Các công việc liên quan**

**Residual Representation**. Trong nhận dạng hình ảnh, VLAD [18] là một đại diện mã hóa bởi các vectơ còn lại liên quan đến từ điển và Fisher Vector [30] có thể được coi là một phiên bản xác suất [18] của VLAD. Cả hai đều là đại diện nông mạnh mẽ cho việc tái hiện và phân loại hình ảnh [4, 47]. Đối với lượng tử hóa vectơ, mã hóa vectơ dư [17] được hiển thị là hiệu quả hơn so với mã hóa vectơ gốc.

Trong thị giác ở mức độ thấp và đồ họa máy tính, để giải các phương trình vi phân từng phần (PDEs), phương pháp Multigrid được sử dụng rộng rãi [3] đã định dạng lại hệ thống dưới dạng các bài toán con ở nhiều tỷ lệ, trong đó mỗi bài toán con có thể tương thích với giải pháp còn lại giữa một máy thô và một quy mô tốt hơn. Một thay thế cho Multigrid là tiền điều hòa cơ sở phân cấp [44, 45], dựa trên các biến đại diện cho các vectơ còn lại giữa hai thang đo. Nó đã được chỉ ra [3, 44, 45] rằng các bộ giải này hội tụ nhanh hơn nhiều so với các bộ giải tiêu chuẩn mà không biết về bản chất còn lại của các giải pháp. Những phương pháp này cho thấy một cải cách tốt hoặc tiền điều kiện có thể đơn giản hóa việc tối ưu hóa.

**Shortcut Connection (Kết nối tắt).** Thực tiễn và lý thuyết dẫn đến các kết nối tắt [2, 33, 48] đã được nghiên cứu trong một thời gian dài. Một thực hành sớm về đào tạo các tri giác đa lớp (MLP) là thêm một lớp tuyến tính được kết nối từ đầu vào mạng vào đầu ra [33, 48]. Trong [43, 24], một vài lớp trung gian được kết nối trực tiếp với các phân loại phụ trợ để giải quyết các độ dốc biến mất / nổ. Các bài báo của [38, 37, 31, 46] đề xuất các phương pháp để định tâm các phản ứng của lớp, độ dốc và các lỗi lan truyền, được thực hiện bằng các kết nối phím tắt. Trong [43], một lớp khởi động của người Viking được cấu tạo bởi một nhánh phím tắt và một vài nhánh sâu hơn.

Đồng thời với công việc của chúng tôi, các mạng đường cao tốc trên mạng [41, 42] hiện các kết nối phím tắt với các chức năng gating [15]. Các cổng này phụ thuộc vào dữ liệu và có các tham số, trái ngược với các phím tắt nhận dạng của chúng tôi không có tham số. Khi một lối tắt có kiểm soát là khu vực đóng kín (gần bằng 0), các lớp trong mạng lưới đường cao tốc đại diện cho các chức năng không còn lại. Trái lại, công thức của chúng tôi luôn học các hàm dư; các phím tắt nhận dạng của chúng tôi không bao giờ bị đóng và tất cả thông tin luôn được chuyển qua, với các chức năng còn lại sẽ được học. Ngoài ra, mạng lưới đường cao tốc đã không chứng minh mức tăng độ chính xác với độ sâu cực kỳ tăng (ví dụ: hơn 100 lớp).

**Deep Residual Learning**

1. **Residual Learning**

Chúng ta hãy xem H (x) như một ánh xạ cơ bản phù hợp với một vài lớp xếp chồng (không nhất thiết là toàn bộ mạng), với x biểu thị các đầu vào cho lớp đầu tiên của các lớp này. Nếu người ta đưa ra giả thuyết rằng nhiều lớp phi tuyến có thể xấp xỉ các hàm phức tạp gần đúng 2, thì nó tương đương với giả thuyết rằng chúng có thể xấp xỉ một cách bất chính các hàm dư, tức là, H (x) - x (giả sử rằng đầu vào và đầu ra có cùng kích thước). Vì vậy, thay vì mong đợi các lớp xếp chồng lên nhau để xấp xỉ H (x), chúng tôi rõ ràng để các lớp này xấp xỉ một hàm dư F (x): = H (x) - x. Do đó, hàm ban đầu trở thành F (x) + x. Mặc dù cả hai hình thức đều có thể ước lượng gần đúng các chức năng mong muốn (theo giả thuyết), sự dễ học có thể khác nhau.

Sự cải cách này được thúc đẩy bởi các hiện tượng phản trực giác về vấn đề suy thoái (Hình 1, bên trái). Như chúng ta đã thảo luận trong phần giới thiệu, nếu các lớp được thêm vào có thể được xây dựng dưới dạng ánh xạ định danh, một mô hình sâu hơn sẽ có lỗi đào tạo không lớn hơn đối tác nông hơn. Vấn đề xuống cấp cho thấy rằng người giải có thể gặp khó khăn trong việc xấp xỉ ánh xạ định danh bằng nhiều lớp phi tuyến. Với công thức học lại còn lại, nếu ánh xạ định danh là tối ưu, người giải có thể chỉ cần điều chỉnh trọng số của nhiều lớp phi tuyến về 0 để tiếp cận ánh xạ định danh.

Trong các trường hợp thực tế, không chắc là ánh xạ định danh là tối ưu, nhưng cải cách của chúng tôi có thể giúp giải quyết vấn đề. Nếu hàm tối ưu gần với ánh xạ định danh hơn so với ánh xạ bằng 0, thì người giải sẽ dễ dàng tìm thấy các nhiễu loạn có tham chiếu đến ánh xạ định danh hơn là tìm hiểu hàm như một ánh xạ mới. Chúng tôi chỉ ra bằng các thí nghiệm (Hình 7) rằng các hàm dư đã học nói chung có các phản hồi nhỏ, cho thấy rằng ánh xạ định danh cung cấp điều kiện tiên quyết hợp lý.

1. **Indentity mapping by Shortcuts**

Chúng tôi áp dụng học tập còn lại cho mỗi vài lớp xếp chồng lên nhau. Một khối xây dựng được hiển thị trong Hình 2. Chính thức, trong bài báo này, chúng tôi xem xét một khối xây dựng được xác định là:

* y = F (x, {}) + x.

Ở đây x và y là các vectơ đầu vào và đầu ra của các lớp được xem xét. Hàm F(x, {Wi}) biểu thị ánh xạ dư sẽ được học. Đối với ví dụ trong Hình 2 có hai lớp, F = () trong đó σ biểu thị ReLU [29] và các sai lệch được bỏ qua để đơn giản hóa các thông báo. Hoạt động F + x được thực hiện bằng kết nối phím tắt và bổ sung phần tử. Chúng tôi áp dụng tính phi tuyến thứ hai sau khi bổ sung (tức là, (y), xem Hình 2).

Các kết nối tắt trong Eqn. (1) không giới thiệu độ tham số phụ cũng như độ phức tạp tính toán. Điều này không chỉ hấp dẫn trong thực tế mà còn quan trọng trong việc so sánh giữa mạng lưới đồng bằng và mạng dư. Chúng ta hoàn toàn có thể so sánh các mạng đồng bằng / dư đồng thời có cùng số lượng tham số, độ sâu, chiều rộng và chi phí tính toán (ngoại trừ bổ sung phần tử không đáng kể).

Kích thước của x và F phải bằng nhau trong biểu thức (1). Nếu đây không phải là trường hợp (ví dụ: khi thay đổi kênh đầu vào / đầu ra), chúng ta có thể thực hiện phép chiếu tuyến tính Ws bằng các kết nối phím tắt để khớp với kích thước:

* y = F (x, {}) + .

Chúng ta cũng có thể sử dụng ma trận vuông trong Eqn. (1). Nhưng chúng tôi sẽ chỉ ra bằng các thí nghiệm rằng ánh xạ định danh là đủ để giải quyết vấn đề xuống cấp và là kinh tế, và do đó chỉ được sử dụng khi khớp kích thước.

Dạng của hàm dư F là linh hoạt. Các thí nghiệm trong bài viết này liên quan đến một chức năng F có hai hoặc ba lớp (Hình 5), trong khi nhiều lớp hơn là có thể. Nhưng nếu F chỉ có một lớp duy nhất, Eqn. (1) tương tự như một lớp tuyến tính: y = + x, mà chúng ta chưa quan sát thấy lợi thế.

Chúng tôi cũng lưu ý rằng mặc dù các ký hiệu trên là về các lớp được kết nối đầy đủ để đơn giản, nhưng chúng có thể áp dụng cho các lớp chập. Hàm F (x, {}) có thể gửi lại nhiều lớp chập. Phần bổ sung phần tử được thực hiện trên hai bản đồ tính năng, theo từng kênh.

1. **Kiến trúc mạng (Network Architectures)**

Chúng tôi đã thử nghiệm các lưới đồng bằng / dư khác nhau và đã quan sát thấy các hiện tượng nhất quán. Để cung cấp các trường hợp để thảo luận, chúng tôi mô tả hai mô hình cho ImageNet như sau.


**Plain Network**. Đường cơ sở đơn giản của chúng tôi (Hình 3, giữa) chủ yếu được lấy cảm hứng từ triết lý của lưới VGG [40] (Hình 3, bên trái). Các lớp chập hầu hết có các bộ lọc 3 × 3 và tuân theo hai quy tắc thiết kế đơn giản: (i) cho cùng kích thước feature map đầu ra, các lớp có cùng số lượng bộ lọc; và (ii) nếu kích thước bản đồ tính năng giảm một nửa, số lượng bộ lọc được nhân đôi để duy trì độ chính xác thời gian cho mỗi lớp. Chúng tôi thực hiện lấy mẫu trực tiếp bằng các lớp chập có bước tiến là 2. Mạng kết thúc với lớp gộp trung bình toàn cầu và lớp kết nối đầy đủ 1000 chiều với softmax. Tổng số lớp có trọng số là 34 trong Hình 3 (giữa).

Điều đáng chú ý là mô hình của chúng tôi có ít bộ lọc hơn và độ phức tạp thấp hơn so với lưới VGG [40] (Hình 3, bên trái). Đường cơ sở 34 lớp của chúng tôi có 3,6 tỷ FLOP (nhân thêm), chỉ bằng 18% VGG-19 (19,6 tỷ FLOP).

A screenshot of a cell phone

Description automatically generatedA screenshot of a cell phone

Description automatically generated



**Residual network (Mạng dư)**. Dựa trên mạng đơn giản ở trên, chúng tôi chèn các kết nối phím tắt (Hình 3, bên phải) để biến mạng thành phiên bản còn lại của đối tác. Các phím tắt nhận dạng (Eqn. (1)) có thể được sử dụng trực tiếp khi đầu vào và đầu ra có cùng kích thước (các phím tắt đường liền mạch trong Hình. 3). Khi tăng kích thước (các phím tắt đường chấm trong Hình 3), chúng tôi xem xét hai tùy chọn: (A) Phím tắt vẫn thực hiện ánh xạ định danh, với các mục nhập 0 bổ sung được thêm vào để tăng kích thước. Tùy chọn này giới thiệu không có tham số phụ; (B) Phím tắt chiếu trong Eqn. (2) được sử dụng để khớp với kích thước (được thực hiện bằng các kết cấu 1 × 1). Đối với cả hai tùy chọn, khi các phím tắt đi qua các bản đồ đặc trưng có hai kích cỡ, chúng được thực hiện với sải chân là 2.

1. **Hiện thực (Implementation)**


Việc triển khai ImageNet của chúng tôi tuân theo thực tiễn trong [21, 40]. Hình ảnh được thay đổi kích thước với mặt ngắn hơn được lấy mẫu thường xuyên trong [256, 480] để tăng tỷ lệ [40]. Một cây trồng có kích thước 224 × 224 được lấy mẫu ngẫu nhiên từ một hình ảnh hoặc lật ngang của nó, với trung bình mỗi pixel bị trừ [21]. Việc tăng màu tiêu chuẩn trong [21] được sử dụng. Chúng tôi áp dụng chuẩn hóa hàng loạt (BN) [16] ngay sau mỗi lần tích chập và trước khi kích hoạt, sau [16]. Chúng tôi khởi tạo các trọng số như trong [12] và huấn luyện tất cả các lưới đơn giản / dư từ đầu. Chúng tôi sử dụng SGD với kích thước lô nhỏ là 256. Tốc độ học bắt đầu từ 0,1 và được chia cho 10 khi các cao nguyên lỗi và các mô hình được đào tạo cho số lần lặp lên tới 60 × 104. Chúng tôi sử dụng phân rã trọng lượng 0,0001 và động lượng 0,9. Chúng tôi không sử dụng bỏ học [13], theo thông lệ trong [16].

Trong thử nghiệm, để so sánh các nghiên cứu, chúng tôi áp dụng thử nghiệm 10 vụ tiêu chuẩn [21]. Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi áp dụng hình thức tích chập hoàn toàn như trong [40, 12] và tính trung bình điểm số ở nhiều thang đo (hình ảnh được thay đổi kích thước sao cho cạnh ngắn hơn nằm trong {224, 256, 384, 480, 640}).

1. **Thử nghiệm (Experiments)**
2. **Phân loại ImageNet**

Chúng tôi đánh giá phương pháp của chúng tôi trên bộ dữ liệu phân loại ImageNet 2012 [35] bao gồm 1000 lớp. Các mô hình được đào tạo trên 1,28 triệu hình ảnh đào tạo và được đánh giá dựa trên hình ảnh xác thực 50 nghìn. Chúng tôi cũng có được kết quả cuối cùng trên các hình ảnh thử nghiệm 100 nghìn, được báo cáo bởi máy chủ thử nghiệm. Chúng tôi đánh giá cả tỷ lệ lỗi top-1 và top-5.

**Plain Network**. Trước tiên chúng tôi đánh giá lưới đồng bằng 18 lớp và 34 lớp. Lưới đồng bằng 34 lớp nằm trong Hình 3 (giữa). Lưới đồng bằng 18 lớp có dạng tương tự. Xem Bảng dưới để biết các kiến trúc cụ thể.



Kết quả trong Bảng 2 cho thấy, mạng lưới phẳng 34 lớp sâu hơn có lỗi xác nhận cao hơn so với mạng lưới phẳng 18 lớp nông hơn.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Để tiết lộ lý do, trong Hình 4 (bên trái), chúng tôi tìm ra các lỗi đào tạo / xác nhận của họ trong quá trình đào tạo. Chúng tôi đã quan sát vấn đề xuống cấp - mạng phẳng 34 lớp có lỗi đào tạo cao hơn trong toàn bộ quy trình đào tạo, mặc dù không gian giải pháp của mạng đồng bằng 18 lớp là không gian con của mạng 34 lớp.

A close up of a map

Description automatically generated

Chúng tôi lập luận rằng khó khăn tối ưu hóa này khó có thể xảy ra do biến mất độ dốc. Các mạng đơn giản này được đào tạo với BN [16], đảm bảo các tín hiệu lan truyền về phía trước có phương sai khác không. Chúng tôi cũng xác minh rằng các gradient lan truyền lạc hậu thể hiện các chỉ tiêu lành mạnh với BN. Vì vậy, không có tín hiệu về phía trước cũng không biến mất. Trên thực tế, lưới phẳng 34 lớp vẫn có thể đạt được độ chính xác cạnh tranh (Bảng 3), cho thấy rằng bộ giải hoạt động ở một mức độ nào đó. Chúng tôi phỏng đoán rằng lưới đồng bằng sâu có thể có tốc độ hội tụ thấp theo cấp số nhân, ảnh hưởng đến việc giảm lỗi đào tạo. Lý do cho những khó khăn tối ưu hóa như vậy sẽ được nghiên cứu trong tương lai.

**Residual Network (Mạng dư)**. Tiếp theo, chúng tôi đánh giá lưới dư 18 lớp và 34 lớp (ResNets). Các kiến trúc cơ sở giống như các lưới đơn giản ở trên, hy vọng rằng một kết nối phím tắt được thêm vào mỗi cặp bộ lọc 3 × 3 như trong Hình 3 (bên phải). Trong so sánh đầu tiên (Bảng 2 và Hình 4 bên phải), chúng tôi sử dụng ánh xạ định danh cho tất cả các phím tắt và không đệm để tăng kích thước (tùy chọn A). Vì vậy, họ không có tham số bổ sung so với các đối tác đơn giản.

Chúng tôi có ba quan sát chính từ Bảng 2 và Hình 4. Đầu tiên, tình huống được đảo ngược với học tập còn lại - ResNet 34 lớp tốt hơn ResNet 18 lớp (bằng 2,8%). Quan trọng hơn, ResNet 34 lớp biểu hiện lỗi đào tạo thấp hơn đáng kể và có thể khái quát hóa với dữ liệu xác nhận. Điều này chỉ ra rằng vấn đề xuống cấp được giải quyết tốt trong cài đặt này và chúng tôi quản lý để đạt được mức tăng độ chính xác từ độ sâu tăng.

Thứ hai, so với đối tác đơn giản của nó, ResNet 34 lớp giảm 3,5% lỗi hàng đầu (Bảng 2), do lỗi đào tạo giảm thành công (Hình 4 bên phải so với bên trái). So sánh này xác minh tính hiệu quả của việc học còn lại trên các hệ thống cực kỳ sâu sắc.

A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Cuối cùng, chúng tôi cũng lưu ý rằng lưới đồng bằng / dư 18 lớp có độ chính xác tương đương (Bảng 2), nhưng ResNet 18 lớp hội tụ nhanh hơn (Hình 4 bên phải so với bên trái). Khi mạng không phải là quá sâu (18 lớp ở đây), bộ giải SGD hiện tại vẫn có thể tìm thấy các giải pháp tốt cho mạng đơn giản. Trong trường hợp này, ResNet giảm bớt tối ưu hóa bằng cách cung cấp tốc độ hội tụ nhanh hơn ở giai đoạn đầu.

**Identity *vs*. Projection Shortcuts.** Chúng tôi đã chỉ ra rằng các phím tắt nhận dạng, không có tham số giúp đào tạo. Tiếp theo, chúng tôi điều tra các phím tắt chiếu (Eqn. (2)). Trong Bảng 3, chúng tôi so sánh ba tùy chọn: (A) các phím tắt không đệm được sử dụng để tăng kích thước và tất cả các phím tắt đều không có tham số (giống như Bảng 2 và Hình 4 bên phải); (B) các phím tắt chiếu được sử dụng để tăng kích thước và các phím tắt khác là danh tính; và (C) tất cả các phím tắt là hình chiếu.


A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

Bảng 3 cho thấy rằng cả ba tùy chọn đều tốt hơn đáng kể so với đối tác đơn giản. B tốt hơn một chút so với A. Chúng tôi lập luận rằng điều này là do kích thước không đệm trong A thực sự không có học tập dư. C tốt hơn một chút so với B và chúng tôi gán thuộc tính này cho các tham số bổ sung được giới thiệu bởi nhiều (13) phím tắt chiếu. Nhưng sự khác biệt nhỏ giữa A / B / C chỉ ra rằng các phím tắt chiếu không cần thiết để giải quyết vấn đề xuống cấp. Vì vậy, chúng tôi không sử dụng tùy chọn C trong phần còn lại của bài viết này, để giảm độ phức tạp của bộ nhớ / thời gian và kích thước mô hình. Các phím tắt nhận dạng đặc biệt quan trọng để không làm tăng sự phức tạp của các kiến trúc nút cổ chai được giới thiệu ở dưới.

**Deeper Bottleneck Architectures (Kiến trúc cổ chai sâu hơn).** Tiếp theo, chúng tôi mô tả các mạng sâu hơn của chúng tôi cho ImageNet. Do lo ngại về thời gian đào tạo mà chúng tôi có thể đủ khả năng, chúng tôi sửa đổi khối xây dựng thành một thiết kế tắc nghẽn. Đối với mỗi hàm dư F, chúng tôi sử dụng một ngăn xếp gồm 3 lớp thay vì 2 (Hình 5). Ba lớp là các kết cấu 1 × 1, 3 × 3 và 1 × 1, trong đó các lớp 1 × 1 chịu trách nhiệm giảm và sau đó tăng (khôi phục) kích thước, khiến cho lớp 3 × 3 bị tắc nghẽn với kích thước đầu vào / đầu ra nhỏ hơn . Hình. 5 cho thấy một ví dụ, trong đó cả hai thiết kế có độ phức tạp thời gian tương tự nhau.

Các lối tắt nhận dạng không có tham số đặc biệt quan trọng đối với các kiến trúc nút cổ chai. Nếu lối tắt nhận dạng trong Hình 5 (bên phải) được thay thế bằng phép chiếu, người ta có thể chỉ ra rằng độ phức tạp thời gian và kích thước mô hình được nhân đôi, vì lối tắt được kết nối với hai đầu chiều cao. Vì vậy, các lối tắt nhận dạng dẫn đến các mô hình hiệu quả hơn cho các thiết kế nút cổ chai.



**ResNet 50 lớp**: Chúng tôi thay thế mỗi khối 2 lớp trong mạng 34 lớp bằng khối nút cổ chai 3 lớp này, dẫn đến ResNet 50 lớp (Bảng 1). Chúng tôi sử dụng tùy chọn B để tăng kích thước. Mô hình này có 3,8 tỷ FLOP.

ResNets 101 lớp và 152 lớp: Chúng tôi xây dựng ResNets 101 lớp và 152 lớp bằng cách sử dụng nhiều khối 3 lớp hơn (Bảng 1). Đáng chú ý, mặc dù độ sâu được tăng lên đáng kể, ResNet 152 lớp (11,3 tỷ FLOP) vẫn có độ phức tạp thấp hơn lưới VGG-16/19 (15,3 / 19,6 tỷ FLOP).

Các ResNets 50/1/1/151 chính xác hơn các lớp 34 lớp theo tỷ lệ lợi nhuận đáng kể (Bảng 3 và 4). Chúng tôi không quan sát vấn đề xuống cấp và do đó tận hưởng độ chính xác đáng kể từ độ sâu tăng đáng kể. Lợi ích của độ sâu được chứng kiến cho tất cả các số liệu đánh giá (Bảng 3 và 4).

**So sánh với các Phương pháp hiện đại**. Trong Bảng 4, chúng tôi so sánh với các kết quả mô hình đơn tốt nhất trước đó. ResNets 34 lớp cơ bản của chúng tôi đã đạt được độ chính xác rất cạnh tranh. ResNet gồm 152 lớp của chúng tôi có lỗi xác thực top 5 mô hình duy nhất là 4,49%. Kết quả mô hình duy nhất này vượt trội hơn tất cả các kết quả tập hợp trước đó (Bảng 5). Chúng tôi kết hợp sáu mô hình có độ sâu khác nhau để tạo thành một nhóm (chỉ với hai mô hình 152 lớp tại thời điểm nộp). Điều này dẫn đến 3,57% lỗi hàng đầu trong bộ thử nghiệm (Bảng 5). Mục này đã giành được vị trí số 1 trong ILSVRC 2015.


A screenshot of a cell phone

Description automatically generated

1. **CIFAR-10 và Phân tích**

Chúng tôi đã tiến hành nhiều nghiên cứu hơn về bộ dữ liệu CIFAR-10 [20], bao gồm 50k hình ảnh đào tạo và 10k hình ảnh thử nghiệm trong 10 lớp. Chúng tôi trình bày các thí nghiệm được đào tạo trên tập huấn luyện và đánh giá trên tập kiểm tra. Chúng tôi tập trung vào các hành vi của các mạng cực kỳ sâu sắc, nhưng không thúc đẩy các kết quả hiện đại, vì vậy chúng tôi cố tình sử dụng các kiến ​​trúc đơn giản như sau.

Các kiến ​​trúc đơn giản / dư theo mẫu trong Hình 3 (giữa / phải). Đầu vào mạng là hình ảnh 32 × 32, bị trừ trung bình trên mỗi pixel. Lớp đầu tiên là 3 × 3 kết cấu. Sau đó, chúng tôi sử dụng một chồng gồm 6n lớp với độ phân giải 3 × 3 trên các bản đồ đặc trưng có kích thước {32, 16, 8}, với 2n lớp cho mỗi kích thước bản đồ tính năng. Số lượng bộ lọc tương ứng là {16, 32, 64}. Việc lấy mẫu con được thực hiện bằng các kết quả với bước tiến là 2. Mạng kết thúc với nhóm trung bình toàn cầu, lớp được kết nối đầy đủ 10 chiều và softmax. Có hoàn toàn 6n + 2 lớp có trọng số xếp chồng lên nhau. Bảng sau đây tóm tắt kiến ​​trúc:




Khi các kết nối phím tắt được sử dụng, chúng được kết nối với các cặp lớp 3 × 3 (hoàn toàn là 3n phím tắt). Trên tập dữ liệu này, chúng tôi sử dụng các phím tắt nhận dạng trong tất cả các trường hợp (nghĩa là tùy chọn A) để các mô hình còn lại của chúng tôi có cùng độ sâu, chiều rộng và số lượng tham số chính xác như các đối tác đơn giản.


Chúng tôi sử dụng phân rã trọng lượng 0,0001 và động lượng 0,9 và áp dụng khởi tạo trọng lượng trong [12] và BN [16] nhưng không giảm. Những mô hình này được đào tạo với kích thước minibatch nhỏ 128 trên hai GPU. Chúng tôi bắt đầu với tỷ lệ học tập là 0,1, chia cho 10 lần lặp 32k và 48 nghìn, và chấm dứt đào tạo ở mức lặp 64k, được xác định trên mức chia 45k / 5k. Chúng tôi thực hiện theo cách tăng dữ liệu đơn giản trong [24] để đào tạo: 4 pixel được đệm ở mỗi bên và một cây trồng 32 × 32 được lấy mẫu ngẫu nhiên từ hình ảnh được đệm hoặc lật ngang của nó. Để thử nghiệm, chúng tôi chỉ đánh giá chế độ xem duy nhất của hình ảnh 32 × 32 ban đầu.

Chúng tôi so sánh n = {3, 5, 7, 9}, dẫn đến các mạng 20, 32, 44 và 56 lớp. Hình 6 (bên trái) cho thấy các hành vi của lưới trơn. Các lưới đồng bằng sâu chịu đựng độ sâu tăng, và biểu hiện lỗi đào tạo cao hơn khi đi sâu hơn. Hiện tượng này tương tự như trên ImageNet (Hình 4, bên trái) và trên MNIST (xem [41]), cho thấy rằng một khó khăn tối ưu hóa như vậy là một vấn đề cơ bản.


Hình 6 (giữa) cho thấy các hành vi của ResNets. Cũng tương tự như các trường hợp ImageNet (Hình 4, bên phải), ResNets của chúng tôi quản lý để khắc phục khó khăn tối ưu hóa và chứng minh độ chính xác tăng khi độ sâu tăng.



Chúng tôi tiếp tục khám phá n = 18 dẫn đến ResNet 110 lớp. Trong trường hợp này, chúng tôi thấy rằng tốc độ học tập ban đầu là 0,1 hơi quá lớn để bắt đầu hội tụ. Vì vậy, chúng tôi sử dụng 0,01 để làm nóng việc đào tạo cho đến khi sai số đào tạo dưới 80% (khoảng 400 lần lặp), sau đó quay lại 0,1 và tiếp tục đào tạo. Phần còn lại của lịch trình học tập là như được thực hiện trước đó. Mạng 110 lớp này hội tụ tốt (Hình 6, giữa). Nó có ít tham số hơn các mạng sâu và mỏng khác như FitNet [34] và Highway [41] (Bảng 6), tuy nhiên là một trong những kết quả tiên tiến nhất (6,43%, Bảng 6).



**Phân tích các phản hồi của lớp**. Hình 7 cho thấy độ lệch chuẩn (std) của các phản ứng lớp. Các câu trả lời là kết quả đầu ra của mỗi lớp 3 × 3, sau BN và trước các phi tuyến khác (ReLU / phép cộng). Đối với ResNets, phân tích này cho thấy cường độ đáp ứng của các hàm dư. Hình 7 cho thấy ResNets thường có phản hồi nhỏ hơn so với các đối tác đơn giản của chúng. Những kết quả hỗ trợ động lực cơ bản của chúng tôi (Sec.3.1) rằng các chức năng còn lại có thể là thường gần gũi hơn với zero hơn các chức năng không còn sót lại. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng ResNet sâu hơn có cường độ phản hồi nhỏ hơn, bằng chứng là sự so sánh giữa ResNet-20, 56 và 110 trong Hình 7. Khi có nhiều lớp hơn, một lớp ResNets riêng lẻ có xu hướng thay đổi tín hiệu ít hơn.





**Khám phá hơn 1000 lớp**. Chúng tôi khám phá một mô hình sâu tích cực của hơn 1000 lớp. Chúng tôi đặt n = 200 dẫn đến mạng 1202 lớp, được đào tạo như mô tả ở trên. Phương pháp của chúng tôi cho thấy không có khó khăn tối ưu hóa và mạng 103 người chơi này có thể đạt được lỗi đào tạo <0,1% (Hình 6, phải). Lỗi kiểm tra của nó vẫn khá tốt (7,93%, Bảng 6).

Nhưng vẫn còn những vấn đề mở trên các mô hình sâu tích cực như vậy. Kết quả thử nghiệm của mạng 1202 lớp này kém hơn so với mạng 110 lớp của chúng tôi, mặc dù cả hai đều có lỗi đào tạo tương tự. Chúng tôi cho rằng điều này là do quá mức. Mạng 1202 lớp có thể lớn không cần thiết (19,4M) cho bộ dữ liệu nhỏ này. Chuẩn hóa mạnh mẽ như maxout [9] hoặc bỏ học [13] được áp dụng để thu được kết quả tốt nhất ([9, 25, 24, 34]) trên tập dữ liệu này. Trong bài báo này, chúng tôi không sử dụng tối đa / bỏ học và chỉ đơn giản là áp dụng chính quy hóa thông qua các kiến trúc sâu và mỏng theo thiết kế, mà không làm sao lãng sự tập trung vào những khó khăn của tối ưu hóa. Nhưng kết hợp với chính quy hóa mạnh hơn có thể cải thiện kết quả, mà chúng ta sẽ nghiên cứu trong tương lai.

1. **Nhận diện đối tượng trên PASCAL và MS COCO**

Phương pháp của chúng tôi có hiệu suất khái quát tốt trên các nhiệm vụ công nhận khác. Bảng 7 và 8 cho thấy kết quả cơ bản phát hiện đối tượng trên PASCAL VOC 2007 và 2012 [5] và COCO [26]. Chúng tôi áp dụng Faster R-CNN [32] làm phương pháp phát hiện. Ở đây chúng tôi quan tâm đến những cải tiến của việc thay thế VGG-16 [40] bằng ResNet-101. Việc thực hiện phát hiện (xem phụ lục) của việc sử dụng cả hai mô hình là như nhau, vì vậy mức tăng chỉ có thể được quy cho các mạng tốt hơn. Đáng chú ý nhất, trên bộ dữ liệu COCO đầy thách thức, chúng tôi có được mức tăng 6.0% trong số liệu tiêu chuẩn COCO (mAP @ [. 5, .95]), cải thiện tương đối 28%. Việc đạt được này chỉ là do các đại diện đã học.





Dựa trên các mạng còn lại sâu, chúng tôi đã giành được vị trí số 1 trong một số bài hát trong các cuộc thi ILSVRC & COCO 2015: Phát hiện ImageNet, bản địa hóa ImageNet, phát hiện COCO và phân đoạn COCO. Các chi tiết có trong phần phụ lục.