**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM**

**KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY**

**BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ**

🙢🙢🙢🙢🙢🙢🙢🙢 0o0 🙠🙠🙠🙠🙠🙠🙠🙠

****

**BÁO CÁO CUỐI KỲ**

**TRÍ TUỆ NHÂN TẠO– 232ARIN337629**

**ĐỀ TÀI: MÔ HÌNH PHÂN ĐOẠN CÁC TIỂU VÙNG BÊN TRÊN KHỐI U NÃO**

**Nhóm: ARIN337629\_23\_2\_03CLC**

**GVHD: TS Trân Vũ Hoàng**

**HỌ & TÊN SINH VIÊN MSSV**

Phạm Trung Hiếu 21146459

Lê Đình Tấn An 21143104

Đoàn Phương Tú 21143104

Tp. HCM, Ngày 6, tháng 5, năm 2024

**Mục lục**

1. **Tổng quan**  03
   1. Lý do chọn đề tài 03
   2. Mục tiêu 03
   3. Giới hạn đề tài 03
2. **Cơ sở lý thuyết** 05
   1. Thách thức gặp phải 05
   2. Phương pháp giải quyết 05
3. **Phương pháp đề xuất** 09
   1. Yêu cầu thiết kế. 08
   2. Phương pháp lựa chọn và so sánh dựa trên yêu cầu thiết kế. 08
   3. Các bước được đề xuất cho hệ thống dựa trên yêu cầu thiết kế. 08
4. **Kết quả đạt được.** 10
   1. Tập dữ liệu 10
   2. Phương pháp đánh giá 11
   3. Thực thi 11
   4. Kết quả 22
   5. Hạn chế 27
5. **Kết luận và hướng phát triển** 28
   1. Kết luận 28
   2. Hướng phát triển của đề tài 28

**Tài liệu tham khảo**

1. **Tổng quan**
   1. Lý do chọn đề tài

Đào tạo và hỗ trợ từ xa là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc y tế ở các khu vực hẻo lánh. Các chuyên gia y tế có thể sử dụng các phân đoạn của khối u để đào tạo và hỗ trợ các bác sĩ địa phương. Cụ thể, họ có thể sử dụng hình ảnh phân đoạn để minh họa các trường hợp cụ thể, giải thích các nguyên tắc chẩn đoán và điều trị, cũng như cung cấp sự hỗ trợ trong việc đánh giá các hình ảnh MRI. Điều này không chỉ giúp nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị của các bác sĩ địa phương mà còn giảm bớt sự phụ thuộc vào các chuyên gia từ xa.

Trong một trường hợp cụ thể, một bệnh viện địa phương ở một khu vực hẻo lánh không có sẵn chuyên gia về nội soi và phẫu thuật não. Một bác sĩ địa phương đang gặp khó khăn trong việc đánh giá một hình ảnh MRI của một bệnh nhân với khối u não. Tuy nhiên, bác sĩ này có thể gửi hình ảnh MRI đó đến một chuyên gia ở một bệnh viện lớn thông qua hệ thống gửi hình ảnh y tế.

Chuyên gia này có thể sử dụng mô hình phân đoạn để chỉ ra các vùng khối u và giải thích chi tiết về kích thước, vị trí và tính chất của chúng. Họ có thể tạo ra các hình ảnh phân đoạn minh họa và trực quan để giải thích cho bác sĩ địa phương về sự phát triển của khối u và ảnh hưởng của nó lên cơ thể.

Hơn nữa, chuyên gia này có thể cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách tiếp cận chuẩn đoán và điều trị khối u não. Họ có thể chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và khuyến nghị các chiến lược điều trị dựa trên thông tin từ hình ảnh phân đoạn. Bằng cách này, bác sĩ địa phương sẽ được hỗ trợ để đưa ra quyết định chính xác hơn về điều trị của bệnh nhân, giảm thiểu nguy cơ và tối ưu hóa kết quả.

Trong trường hợp này, mục tiêu chính không phải là tạo ra phân đoạn với độ chính xác tuyệt đối mà là sử dụng phân đoạn để minh họa và giải thích. Việc tạo ra các hình ảnh phân đoạn có thể giúp chuyên gia từ xa truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và trực quan đến các bác sĩ địa phương, giúp họ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân và cách tiếp cận điều trị.

Một phân đoạn không cần phải hoàn hảo mà chỉ cần đủ đáng tin cậy để minh họa vị trí và tính chất của khối u. Quan trọng nhất là thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả và dễ hiểu, giúp bác sĩ địa phương có thể áp dụng những kiến thức này vào quá trình điều trị của bệnh nhân.

Việc chọn đề tài này không chỉ nhằm giải quyết vấn đề hiện tại trong việc đào tạo và hỗ trợ y tế từ xa, mà còn mở ra cơ hội cho việc áp dụng các công nghệ mới vào chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là ở các khu vực khó khăn về y tế.

* 1. Mục tiêu

Mục tiêu xây dựng mô hình có khả năng phân đoạn tiểu vùng trên khối u não từ ảnh chụp MRI.

* 1. Giới hạn đề tài

- Đề tài này tập trung vào việc phát triển một hệ thống phân đoạn ảnh y tế để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị từ xa, với mục tiêu chính là cải thiện chất lượng chăm sóc y tế ở các khu vực hẻo lánh. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và nguồn lực, phạm vi nghiên cứu và phát triển của đề tài sẽ được giới hạn trong các khía cạnh sau:

+ Phát triển mô hình 3D U-Net: Đề tài sẽ tập trung vào việc xây dựng và huấn luyện một mô hình 3D U-Net để phân đoạn các khối u não trên hình ảnh MRI. Đây là bước quan trọng để đảm bảo rằng mô hình có thể nhận diện và phân đoạn chính xác các vùng khối u.

+ Chuẩn bị dữ liệu: Bao gồm việc thu thập, tiền xử lý và chuẩn hóa dữ liệu MRI để đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của mô hình phân đoạn. Các bước này sẽ bao gồm tải dữ liệu, đổi tên, loại bỏ các cột không cần thiết, chuẩn hóa, và lưu trữ dữ liệu dưới dạng các mảng Numpy.

+ Định nghĩa bộ sinh dữ liệu tùy chỉnh: Phát triển một bộ sinh dữ liệu tùy chỉnh để xử lý và tải các tập tin npy từ đĩa trong quá trình huấn luyện mô hình, do công cụ Keras ImageDataGenerator không hỗ trợ định dạng tệp này.

+ Huấn luyện và đánh giá mô hình: Mô hình sẽ được huấn luyện và đánh giá trên các tập dữ liệu đã chuẩn bị. Quá trình này bao gồm việc định nghĩa hàm mất mát, các chỉ số đo lường và biên dịch mô hình.

+ Dự đoán và trực quan hóa kết quả: Sau khi mô hình đã được huấn luyện, nó sẽ được sử dụng để dự đoán trên một số ảnh kiểm tra và trực quan hóa kết quả dự đoán để đánh giá hiệu quả của mô hình.

-Giới hạn của đề tài:

+Không triển khai trên quy mô lớn: Do giới hạn về thời gian và tài nguyên, mô hình sẽ không được triển khai và thử nghiệm trên quy mô lớn hoặc trong môi trường lâm sàng thực tế.

+Không bao gồm tích hợp hệ thống: Đề tài sẽ không bao gồm việc phát triển giao diện người dùng hoặc tích hợp mô hình vào hệ thống y tế hiện có. Mục tiêu chính là xây dựng và đánh giá mô hình phân đoạn.

+Không thực hiện nghiên cứu lâm sàng: Mô hình sẽ không được thử nghiệm trên các dữ liệu lâm sàng thực tế hoặc trên các bệnh nhân thực sự. Việc này yêu cầu thời gian, quy trình đạo đức và nguồn lực mà đề tài hiện tại không đáp ứng được.

+Hạn chế về tối ưu hóa: Mặc dù mô hình sẽ được tối ưu hóa để đạt hiệu quả cao nhất trong phạm vi nghiên cứu, việc tối ưu hóa để chạy trên các thiết bị phần cứng cụ thể như máy tính cá nhân với GPU sẽ không được thực hiện chi tiết.

1. **Cơ sở lý thuyết**
   1. Thách thức của đề tài

Một trong những thách thức lớn nhất trong đề tài phân đoạn ảnh y học, đặc biệt là trong BraTS 2020 Challenge, là mất cân bằng dữ liệu. Vấn đề này có thể được hiểu rõ hơn qua các khía cạnh sau:

+ Các Lớp Phân Đoạn: Dữ liệu BraTS có các lớp phân đoạn bao gồm khối u tăng cường (enhancing tumor), khối u không tăng cường (non-enhancing tumor), và phù não (edema). Các vùng khối u có thể chiếm một phần nhỏ trong tổng thể hình ảnh, trong khi phần lớn hình ảnh là vùng não bình thường. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng trong phân bố các lớp, làm cho việc huấn luyện mô hình trở nên khó khăn hơn khi mô hình có xu hướng học và dự đoán tốt hơn cho các lớp phổ biến (não bình thường) và bỏ qua các lớp ít xuất hiện (các loại khối u).

+Tần Suất Xuất Hiện: Các vùng khác nhau của khối u có thể xuất hiện với tần suất khác nhau trong tập dữ liệu, dẫn đến một số lớp có ít mẫu hơn đáng kể so với các lớp khác. Ví dụ, khối u tăng cường có thể xuất hiện ít hơn so với phù não hoặc mô não bình thường. Sự mất cân bằng này làm cho mô hình khó học được các đặc trưng của các lớp ít xuất hiện, gây ra sai lệch trong quá trình dự đoán và giảm hiệu quả của mô hình.

* 1. Phương pháp giải quyết

Để giải quyết vấn đề mất cân bằng dữ liệu và cải thiện hiệu suất của mô hình phân đoạn trong BraTS 2020 Challenge, các phương pháp sau đây có thể được áp dụng:

+ Tiền xử lý để loại bỏ các vùng không quan trọng:

Trước khi đưa dữ liệu vào mô hình, cần thực hiện các bước tiền xử lý để loại bỏ các vùng không quan trọng, giúp tập trung vào các vùng chứa thông tin cần thiết. Điều này bao gồm:

- Cắt và Chia nhỏ ảnh: Cắt bỏ các phần không chứa thông tin của ảnh MRI để giảm thiểu khối lượng tính toán và tăng hiệu suất.

-Chuẩn hóa dữ liệu: Chuẩn hóa cường độ của các ảnh MRI để đồng nhất các giá trị pixel, giúp mô hình học tốt hơn.

+Tính toán phù hợp trọng số cho từng lớp

Để giải quyết vấn đề mất cân bằng lớp, có thể điều chỉnh trọng số trong hàm mất mát (loss function) để mô hình tập trung hơn vào các lớp ít xuất hiện:

-Class Weighing: Điều chỉnh trọng số cho mỗi lớp trong hàm mất mát để tăng độ quan trọng của các lớp thiểu số, giúp mô hình học tốt hơn các đặc trưng của các lớp này.

-Focal Loss: Sử dụng hàm mất mát Focal Loss để giảm trọng số của các mẫu dễ và tăng trọng số của các mẫu khó, giúp mô hình tập trung vào các lớp thiểu số và các mẫu khó phân loại.

+Sử dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu:

Tăng cường dữ liệu giúp tạo ra nhiều mẫu huấn luyện hơn từ các mẫu hiện có, cải thiện độ đa dạng của dữ liệu và giúp mô hình học tốt hơn:

- Tăng cường hình ảnh: Sử dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu như xoay, lật, phóng to, thu nhỏ, thay đổi độ sáng và nhiễu để tạo ra các biến thể mới của ảnh huấn luyện.

- Oversampling: Tăng số lượng mẫu của các lớp thiểu số bằng cách nhân bản hoặc tạo thêm dữ liệu từ các mẫu hiện có để cân bằng tập dữ liệu.

+Sử dụng kiến trúc mạng chuyên biệt

Thiết kế và sử dụng các kiến trúc mạng chuyên biệt để cải thiện hiệu suất phân đoạn:

Mạng U-Net [1] là một kiến trúc mạng nơ-ron sâu được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ phân đoạn ảnh y học. Được giới thiệu bởi Olaf Ronneberger và các cộng sự vào năm 2015, U-Net đã trở thành một trong những mạng phổ biến nhất trong lĩnh vực này nhờ hiệu suất cao và khả năng học từ dữ liệu với số lượng tương đối ít.

-Kiến trúc của U-Net hình(0)

U-Net có một kiến trúc đối xứng hình chữ U, bao gồm hai phần chính: Contraction Path (Encoder) và Expansion Path (Decoder).

-Contraction Path (Encoder)

Phần này có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng từ ảnh đầu vào bằng cách sử dụng các lớp tích chập (convolution) và các lớp pooling để giảm dần kích thước không gian của ảnh. Cụ thể:

-Các lớp tích chập (Convolutional layers): Mỗi khối trong phần encoder bao gồm hai lớp tích chập 3x3 với hàm kích hoạt ReLU và padding 'same' để giữ nguyên kích thước đầu vào.

-Max Pooling: Sau các lớp tích chập, một lớp max pooling 2x2 với stride 2x2 được sử dụng để giảm kích thước không gian, đồng thời tăng số lượng bộ lọc.

-Expansion Path (Decoder)

Phần này có nhiệm vụ khôi phục lại kích thước không gian của ảnh đồng thời kết hợp thông tin từ các đặc trưng đã trích xuất. Cụ thể:

-Up-Convolution: Các lớp deconvolution hoặc transpose convolution 2x2 với stride 2x2 được sử dụng để tăng kích thước không gian của ảnh.

-Skip Connections: Các kết nối tắt (skip connections) giữa các lớp tương ứng ở phần encoder và decoder giúp giữ lại các thông tin chi tiết bị mất trong quá trình pooling. Các đặc trưng từ phần encoder được concatenate với các đặc trưng tương ứng ở phần decoder.

-Các lớp tích chập: Sau mỗi lớp up-convolution, hai lớp tích chập 3x3 với hàm kích hoạt ReLU được áp dụng.

-Output Layer:

Lớp cuối cùng của U-Net là một lớp tích chập 1x1 với số lượng bộ lọc bằng số lượng lớp cần phân đoạn, sử dụng hàm kích hoạt softmax (cho phân đoạn đa lớp) hoặc sigmoid (cho phân đoạn nhị phân).

Kết luận: U-Net là một công cụ mạnh mẽ và linh hoạt cho các tác vụ phân đoạn ảnh, đặc biệt là trong lĩnh vực y học. Với kiến trúc đối xứng và các kết nối tắt, U-Net có khả năng học và khôi phục lại các đặc trưng chi tiết từ ảnh đầu vào, mang lại hiệu suất cao trong việc phân đoạn ảnh phức tạp.

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 0 Kiến trúc U-net

1. **Phương pháp đề xuất**
   1. Yêu cầu thiết kế

Hệ thống phân đoạn ảnh cần phải có các tiêu chí sau:

- Độ chính xác vừa phải nhưng đáng tin cậy.

+ Minh họa và giải thích: Mô hình không cần phải đạt được độ chính xác tối đa nhưng cần đủ tốt để minh họa các đặc điểm quan trọng của khối u.

+ Đáng tin cậy: Đảm bảo rằng các phân đoạn được tạo ra đủ tin cậy để hỗ trợ trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn.

- Tốc độ suy luận ở mức độ hợp lý.

+ Thời gian suy luận hợp lý: Đảm bảo rằng thời gian suy luận trên một hình ảnh là hợp lý và không gây ra thời gian chờ đợi quá lớn. Việc này sẽ giúp cho các buổi hướng dẫn và thảo luận diễn ra mượt mà hơn mà không làm gián đoạn.

* 1. Phương pháp để so sánh và lựa chọn dựa trên yêu cầu thiết kế

Cấu trúc U-Net: Cấu trúc U-Net là một lựa chọn phổ biến trong việc phân đoạn hình ảnh, đặc biệt là đối với dữ liệu y tế và y sinh. Cấu trúc này nổi tiếng với khả năng tốt trong việc giữ lại thông tin chi tiết trong quá trình phân đoạn, đồng thời tránh được vấn đề mất mát thông tin trong quá trình mã hóa và giải mã.

+ Các lớp Conv3D: Các lớp Conv3D giúp mô hình học được các đặc điểm không gian phức tạp từ ảnh 3D.

+Các lớp Conv3D và Conv3DTranspose: Việc sử dụng các lớp Conv3D trong mạng nơ-ron 3D cho phép mô hình học được các đặc điểm không gian phức tạp từ dữ liệu 3D, điều này đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng y tế như dự đoán yếu tố nguy cơ từ hình ảnh y tế 3D. Các lớp Conv3DTranspose, trong khi đó, giúp tăng độ phân giải không gian một cách hiệu quả, cải thiện chất lượng và tốc độ suy luận.

+Dropout: Việc sử dụng các lớp Dropout trong mạng giúp giảm overfitting bằng cách ngẫu nhiên loại bỏ một số đơn vị trong quá trình huấn luyện. Điều này giúp cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình và đảm bảo rằng các phân đoạn được đưa ra là đủ tin cậy để sử dụng trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn.+ + + Xây dựng một kiến trúc unet có đủ đơn giản, nhưng cũng hợp lý về độ chính xác, sẽ giúp mô hình duy trì sự cân bằng giữa độ phức tạp và tốc độ.

* 1. Các bước được đề xuất cho hệ thống dựa trên yêu cầu thiết kế

Phương pháp đề xuất bao gồm các bước thực hiện cụ thể như sau:

1. Chuẩn bị dữ liệu

- Tải xuống và giải nén dữ liệu: Thu thập các tệp dữ liệu MRI từ nguồn BraTS2020 và giải nén chúng vào thư mục cụ thể.

- Chuyển đổi các tệp dữ liệu về dạng Numpy.

- Chuẩn hóa tất cả các tập dữ liệu bằng MinMaxScaler: Sử dụng MinMaxScaler để chuẩn hóa giá trị pixel của các ảnh MRI vào khoảng [0, 1].

- Kết hợp các kênh dữ liệu gốc thành một kênh duy nhất: Xếp chồng các ảnh MRI (Flair, T1, T1ce, T2) để tạo thành mảng 4D kết hợp.

- Cắt bỏ để loại bỏ các vùng không cần thiết: Cắt các ảnh kết hợp và mặt nạ tương ứng thành kích thước 128x128x128 để chỉ giữ lại vùng quan trọng.

- Bỏ các tập tin có ít chú thích: Lọc ra các tập tin có ít hơn 1% thể tích hữu ích.

- Lưu các tập tin hữu ích dưới dạng mảng Numpy: Lưu các ảnh và mặt nạ đã kết hợp dưới dạng tệp .npy để sử dụng sau này.

- Chia dữ liệu thành các tập train và tập validation

2. Định nghĩa bộ sinh dữ liệu tùy chỉnh.

- Định nghĩa bộ sinh dữ liệu tùy chỉnh: Do Keras ImageDataGenerator không hỗ trợ tệp .npy, chúng ta cần định nghĩa một bộ sinh dữ liệu tùy chỉnh để tải và xử lý các tệp này từ đĩa trong quá trình huấn luyện mô hình.

3. Thiết kế mô hình 3D U-net từ mạng U-net có sẵn

- Kiến trúc U-Net 3D: Định nghĩa mô hình U-Net 3D với các lớp Conv3D, MaxPooling3D, Conv3DTranspose, và Dropout.

- Khởi tạo kernel: Sử dụng 'he\_uniform' để khởi tạo các lớp tích chập.

4. Huấn luyện và dự đoán

4.1 Huấn luyện

- Tải dữ liệu theo batch: Sử dụng bộ sinh dữ liệu tùy chỉnh để tải dữ liệu theo lô.

- Định nghĩa hàm mất mát và chỉ số đo lường: Chọn hàm mất mát và các chỉ số đo lường phù hợp cho nhiệm vụ phân đoạn.

- Định nghĩa và biên dịch mô hình 3D U-net: Biên dịch mô hình với optimizer, hàm mất mát và các chỉ số đo lường.

4.2 Dự đoán và trực quan hóa

- Tải mô hình đã huấn luyện: Tải mô hình đã được huấn luyện trước đó để sử dụng cho quá trình dự đoán.

- Dự đoán trên một số ảnh kiểm tra: Thực hiện dự đoán trên các ảnh kiểm tra.

- Trực quan hóa kết quả dự đoán: Sử dụng matplotlib để hiển thị kết quả dự đoán trên các ảnh kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng của mô hình.

Phương pháp đề xuất này cung cấp một quy trình toàn diện từ việc chuẩn bị và chuẩn hóa dữ liệu, định nghĩa mô hình 3D U-Net, đến huấn luyện và dự đoán. Quy trình này đảm bảo độ chính xác vừa phải nhưng đáng tin cậy, và tốc độ suy luận nhanh, phù hợp với yêu cầu của hệ thống phân đoạn ảnh y tế.

1. **Kết quả đạt được.**
   1. Tập dữ liệu hình (1)

Mô tả Dữ liệu (1):

Tập dữ liệu: Tập dữ liệu này chứa thông tin từ nhiều chế độ quét khác nhau được lưu dưới dạng các tệp NIfTI (. nii.gz). Có tổng cộng bốn "channel" thông tin khác nhau, mỗi kênh đại diện cho một loại quét khác nhau của cùng một vùng.

- Native (T1): Đây là thông tin từ quét T1 gốc, cung cấp hình ảnh về cấu trúc cơ bản của vùng quét. Quét T1 thường cung cấp thông tin về cấu trúc cơ bản của mô và mô, giúp xác định các đặc điểm anatomic.

- Post-contrast T1-weighted (T1CE): Đây là thông tin từ quét T1 sau khi tiêm chất đối lập, thường được sử dụng để phát hiện các bất thường hoặc khối u. Việc sử dụng chất đối lập giúp nổi bật lên các khu vực có sự thay đổi về dòng chảy máu hoặc thay đổi mô.

- T2-weighted (T2): Đây là thông tin từ quét T2, nơi mà mô và mô sẽ có cường độ tín hiệu khác nhau. Quét T2 thường hữu ích trong việc phát hiện các vấn đề liên quan đến nước, như viêm nhiễm hoặc tăng nước trong mô.

- T2 Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR): Đây là thông tin từ quét T2 FLAIR, một biến thể của quét T2 được thiết kế để loại bỏ tín hiệu từ dòng chảy máu. Quét T2 FLAIR thường được sử dụng để phát hiện và đánh dấu các vùng bất thường, như các vùng tổn thương hoặc bướu.

Dữ liệu này cung cấp một cái nhìn toàn diện và đa chiều về vùng u não, giúp cho việc phân tích và chẩn đoán trở nên hiệu quả hơn

A collage of images of a brain

Description automatically generated

Hình 1. Ví dụ về một u não từ tập dữ liệu huấn luyện BraTS 2020. Phía giữa bên dưới: Màu xanh đậm: u tăng nổi (ET), Màu xanh lá cây: u không tăng nổi / u nekrotic (NET/NCR), Màu vàng: sưng tấy xung quanh u (ED). Phía trên bên trái: chuỗi FLAIR, Phía trên bên phải: chuỗi T1CE, Phía dưới bên trái: chuỗi T2, Phía giữa bên trên: chuỗi T1 được tăng cường với bản đồ nhãn trên đè lên.

* 1. Phương pháp đánh giá

- Độ chính xác: đánh giá dựa trên chỉ số tính toán IoU trung bình trên tập validation, tính toán và hiển thị chỉ số IoU trung bình trên một batch hình ảnh từ tập kiểm tra, giúp đánh giá hiệu suất phân đoạn của mô hình.

- Đo thời gian suy luận trên các hình ảnh từ tập kiểm tra để đảm bảo rằng thời gian chờ đợi là hợp lý và không gây gián đoạn đến các hoạt động giảng dạy và thảo luận. Sử dụng các công cụ đo lường thời gian như Python's time module hoặc các tính năng tích hợp trong framework deep learning để đo và đánh giá thời gian suy luận.

* 1. Thực thi

1. Chuẩn bị dữ liệu

- Tải xuống và giải nén dữ liệu: Thu thập các tệp dữ liệu MRI từ nguồn BraTS2020 và giải nén chúng vào thư mục cụ thể.

- Chuyển đổi các tệp dữ liệu về dạng Numpy.

B1: Dùng phương thức get\_fdata() chuyển đổi dữ liệu hình ảnh từ tệp NIfTI sang NumPy. Dữ liệu chuyển từ tệp NIfTI sang mảng NumPy sẽ có kích thước (240,240,155), hình (2)

B2: Reshape kích thước từ mảng 3D thành mảng 2D

B3: Chuẩn hóa dữ liệu dùng MinMaxScaler(), để chuẩn hóa dữ liệu về khoảng cho phép [0 1].

B4: Reshape kích thước từ mảng 2D đã được chuẩn hóa dữ liệu trả về thành mảng 3D ban đầu.

+Dữ liệu sẽ có 4 kênh và chúng ta sẽ tiến hành sử lý cho tất cả 4 kênh ảnh (flair, t1, t1ce, t2).

+ Chúng chỉ tiến hành chuẩn hóa dữ liệu từ kênh ảnh, mà không chuẩn hóa cho mask.

B5: Sử dụng thư viện matplotlib để hiển thị trực quan ảnh đã được xử lý cho từng kênh ảnh, hình (1)

- Kết hợp các kênh dữ liệu gốc thành một kênh duy nhất: Xếp chồng các ảnh MRI (Flair, T1, T1ce, T2) để tạo thành mảng 4D kết hợp.

+ Từ việc sử lý và chuẩn hóa dữ liệu cơ bản từ tệp dữ liệu gốc, chúng ta sẽ tiến hình định dạng lại dữ liệu và chuyển bị dữ liệu để tiến hành train model

B1: Dữ liệu hiện có là 4 kênh ảnh (240, 240, 155), chúng ta sẽ tiến hành ghép các kênh ảnh trên thành duy nhất một kích đầu vào cho model để train dữ liệu. Cụ thể sẽ dùng hàm np.stack của thư viện numpy để tiến hành ghép cách kênh ảnh. Kích thước của dữ liệu lúc bây giờ sẽ là 1 kênh duy nhất (240, 240, 155,3)

- Lưu ý: mặc dù dữ liệu đầu nào là 4 kênh ảnh, nhưng chúng ta sẽ chỉ ghép 3 kênh lại với nhau vì kênh (t1) không cung cấp quá nhiều thông về dữ liệu, đồng thời việc bỏ bớt đi 1 kênh sẽ làm cho việc tính toán trở nên dễ dàng hơn.


B2: Giới hạn lại kích thước đầu vào, thay vì (240, 240, 155, 3) thì kích thước đầu vào sẽ được giới hạn lại còn (128, 128, 128, 3), hình(3)

-Kết quả hình (4).

B3: Sử dụng thư viện matplotlib để hiển thị trực quan ảnh đã được xử lý cho từng kênh ảnh, hình (5).



Hình 2: Kích thước dữ liệu ảnh(flair) sau khi từ tệp NIfTI sang mảng NumPy



Hình 3: Lệnh Reshape kích thước đầu vào

A group of numbers on a white background

Description automatically generated

Hình 4: Kích thước dữ liệu ảnh sau khi Reshape

A collage of images of a brain

Description automatically generated

Hình 5: Hiển thị ảnh trực quan qua thư viện matplotlib

- Bỏ các tập dữ liệu có ít chú thích: Lọc và lưu lại những mask có giá trị hữu ích, tức là những mặt nạ có ít nhất 1% giá trị pixel không phải là giá trị 0. Nếu mặt nạ thỏa mãn điều kiện này, nó sẽ được chuyển đổi sang định dạng phân loại và được lưu trữ cùng với mảng hình ảnh tương ứng. Nếu không thỏa mãn, mặt nạ sẽ không được lưu lại. Điều này giúp loại bỏ những mặt nạ không có giá trị hoặc không có đủ thông tin cần thiết, đảm bảo chỉ lưu trữ những dữ liệu quan trọng và hữu ích, hình (6)

-Lưu các tập tin hữu ích dưới dạng mảng Numpy: Lưu các ảnh và mặt nạ đã kết hợp dưới dạng tệp .npy để sử dụng sau này, hình (6)

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Hình 6: Loại bỏ các mask không có nhãn.

- Chia dữ liệu thành các tập train và tập validation. Chia tập dữ liệu đã được xử lý thành tập train(75%), tập valadition (25%), chuẩn bị cho quá trình train dữ liệu.

A close-up of a computer code

Description automatically generated

Hình 7: Lệnh chia dữ liệu bằng thư viện splitfolders

2. Định nghĩa bộ sinh dữ liệu tùy chỉnh.

- Ở phần này chúng ta sẽ tiến hành định nghĩa các batch, chúng ta cần phải định nghĩa ra nó vì không thể load hết 1 lần dữ liệu lên để tiến hành train được, thời gian tính toán sẽ rất lâu.

+ Định nghĩa ra hàm load dữ liệu từ tập dữ liệu train và tập validation đã được định nghĩa ở mục 4.3.1. hình (7)

+ Định nghĩa ra một bộ tạo dữ liệu để lấy từng batch dữ liệu từ tập dữ liệu mà ta mong muốn, hình (8)

+ Từ 2 hàm tự định nghĩa trên, số lượng dữ liệu cho mỗi bath sẽ được quyết định thông qua batch\_size, và thông qua hai biến img, msk, hình (9)

+ Một lần nữa kiểm tra kích thước đầu vào của dữ liệu hình (10)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 7 Định nghĩa hàm load dữ liệu trong tập dữ liệu

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình 8 Định nghĩa bộ tạo dữ liệu trong tập dữ liệu

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 9 Load dữ liệu vào 2 biến (img, msk) để chuẩn bị train.



Hình 10 Kiểm tra kích thước dữ liệu lần cuối trước khi train

3. Thiết kế mô hình 3D U-net từ mạng U-net có sẵn

3.1 Thông tin model

- Import các thư viện cần thiết

- Khởi tạo Kernel: khởi tạo trọng số cho các lớp Conv3D. he\_uniform sẽ được sử dụng để cải thiện hiệu suất của mô hình.

- Hàm xây dựng mô hình U-Net 3D hình (11)

+IMG\_HEIGHT, IMG\_WIDTH, IMG\_DEPTH: Kích thước của ảnh đầu v ào.

+IMG\_CHANNELS: Số kênh của ảnh đầu vào.


+num\_classes: Số lớp đầu ra.num\_classes: Số lớp đầu ra.



Hình 11: Hàm xây dựng model

- Xây dựng mô hình

+Khởi tạo lớp đầu vào với kích thước và số kênh xác định hình (12)



Hình 12: Khởi tạo kích thước đầu vào của model

+ Tạo Contraction Path (Encoder), hình (12)

-c1 = Conv3D(16, (3, 3, 3), activation='relu', kernel\_initializer=kernel\_initializer, padding='same')(s)

+Conv3D: Lớp convolution 3D áp dụng các convolution 3D lên tensor đầu vào s.

+16: Số lượng bộ lọc trong lớp Conv3D là 16.

+(3, 3, 3): Kích thước cửa sổ convolution 3D (kích thước kernel) là 3x3x3.

+activation='relu': Hàm kích hoạt ReLU.

+kernel\_initializer=kernel\_initializer: Bộ khởi tạo trọng số cho kernel.

+padding='same': Đảm bảo rằng kích thước của đầu ra khớp với kích thước đầu ra sau khi convolution.

+(s): Sử dụng tensor đầu vào s.

-c1 = Dropout(0.1)(c1)

+Dropout: Kỹ thuật regularization để ngăn chặn overfitting.

+0.1: Tỷ lệ dropout là 10%.

+(c1): Sử dụng tensor c1 từ lớp trước đó.

-c1 = Conv3D(16, (3, 3, 3), activation='relu', kernel\_initializer=kernel\_initializer, padding='same')(c1)

+Conv3D: Một lớp convolution 3D khác áp dụng lên tensor đầu vào c1.

+16: Số lượng bộ lọc trong lớp Conv3D là 16.

+(3, 3, 3): Kích thước cửa sổ convolution 3D (kích thước kernel) là 3x3x3.

+activation='relu': Hàm kích hoạt ReLU.

+kernel\_initializer=kernel\_initializer: Bộ khởi tạo trọng số cho kernel.

+padding='same': Đảm bảo rằng kích thước của đầu ra khớp với kích thước đầu vào sau khi convolution.

+(c1): Sử dụng tensor c1 từ lớp trước đó (sau khi dropout).

-p1 = MaxPooling3D((2, 2, 2))(c1)

+MaxPooling3D: Lớp pooling 3D áp dụng max pooling lên tensor đầu vào c1.

+(2, 2, 2): Kích thước của cửa sổ pooling là 2x2x2.

+(c1): Sử dụng tensor c1 từ lớp trước đó.

Tóm tắt:

-Conv3D: Áp dụng convolution 3D với 16 bộ lọc lên tensor đầu vào s, sử dụng kernel kích thước 3x3x3 và hàm kích hoạt ReLU. Kết quả là c1.

-Dropout: Áp dụng dropout với tỷ lệ 10% lên tensor c1 để giảm overfitting. Kết quả vẫn là c1.

-Conv3D: Áp dụng convolution 3D thứ hai với 16 bộ lọc lên tensor c1, sử dụng kernel kích thước 3x3x3 và hàm kích hoạt ReLU. Kết quả là c1.

-MaxPooling3D: Áp dụng max pooling với cửa sổ kích thước 2x2x2 lên tensor c1, giảm kích thước không gian của tensor. Kết quả là p1.

-Các bước này tạo thành một khối trong đường đi xuống của mô hình U-Net, nơi các đặc trưng được trích xuất và kích thước không gian của chúng giảm đi, giúp mô hình học được các đặc trưng quan trọng ở các cấp độ khác nhau.

- Làm tương tự cho các khối c2, c3, c4, c5 theo hình (11)

+ Tạo Expansion Path (Decoder) hình (13)

- u6 = Conv3DTranspose(128, (2, 2, 2), strides=(2, 2, 2), padding='same')(c5)

+ Conv3DTranspose: Lớp convolution chuyển vị để tăng kích thước không gian của đầu vào c5.

+ 128: Số lượng bộ lọc là 128.

+ (2, 2, 2): Kích thước kernel là 2x2x2.

+ strides=(2, 2, 2): Bước nhảy của convolution là 2 theo mỗi chiều, nghĩa là tăng kích thước không gian lên gấp đôi.

padding='same': Kích thước đầu ra sẽ bằng kích thước đầu vào.

+ (c5): Sử dụng tensor đầu vào từ lớp trước đó c5

-u6 = concatenate([u6, c4])

+ concatenate: Hàm nối tensor u6 (đã được upsampled) với tensor c4 từ đường đi xuống.

+ [u6, c4]: Tensor u6 và tensor c4 được nối lại với nhau.

-c6 = Conv3D(128, (3, 3, 3), activation='relu', kernel\_initializer=kernel\_initializer, padding='same')(u6)

+ Conv3D: Lớp convolution 3D.

+128: Số lượng bộ lọc là 128.

+(3, 3, 3): Kích thước kernel là 3x3x3.

+activation='relu': Hàm kích hoạt ReLU.

+kernel\_initializer=kernel\_initializer: Bộ khởi tạo trọng số cho kernel.

+padding='same': Kích thước đầu ra sẽ bằng kích thước đầu vào.

+u6: Sử dụng tensor đã được nối u6.

-c6 = Dropout(0.2)(c6)

+Dropout: Kỹ thuật regularization để ngăn chặn overfitting.

+0.2: Tỷ lệ dropout là 20%.

+(c6): Sử dụng tensor c6 từ lớp trước đó.

-c6 = Conv3D(128, (3, 3, 3), activation='relu', kernel\_initializer=kernel\_initializer, padding='same')(c6)

+Conv3D: Lớp convolution 3D thứ hai.

+128: Số lượng bộ lọc là 128.

+(3, 3, 3): Kích thước kernel là 3x3x3.

+activation='relu': Hàm kích hoạt ReLU.

+kernel\_initializer=kernel\_initializer: Bộ khởi tạo trọng số cho kernel.

+padding='same': Kích thước đầu ra sẽ bằng kích thước đầu vào.

+(c6): Sử dụng tensor c6 từ lớp trước đó (kết quả sau khi dropout).

Tóm tắt:

-Lớp Conv3DTranspose: Tăng kích thước của tensor đầu vào c5.

-Hàm concatenate: Kết hợp tensor đã được upsampled u6 với bản đồ đặc trưng tương ứng từ đường đi xuống c4.

-Lớp Conv3D: Áp dụng một convolution 3D lên tensor đã được nối.

-Lớp Dropout: Áp dụng dropout để giảm overfitting.

-Lớp Conv3D: Áp dụng một convolution 3D khác lên tensor sau khi dropout.

-Các thao tác này là một khối điển hình trong đường đi lên của U-Net, tăng dần kích thước của các bản đồ đặc trưng đồng thời kết hợp chúng với các đặc trưng có độ phân giải cao từ đường đi xuống để tái tạo lại các kích thước không gian của đầu vào

-Làm tương tự cho các u7, u8, u9, với các chỉ số theo hình (13)

+ Tạo đầu ra hình (14)

- Lớp cuối cùng sử dụng Conv3D với kích thước bộ lọc 1x1x1 và hàm kích hoạt softmax để dự đoán phân đoạn.

+Khởi tạo, hiển thị và kiểm tra mô hình hình (15)

- Tạo mô hình từ lớp đầu vào và đầu ra, sau đó hiển thị tóm tắt cấu trúc mô hình.

- Khởi tạo mô hình với kích thước ảnh 128x128x128, 3 kênh đầu vào, và 4 lớp đầu ra. Sau đó, in ra kích thước đầu vào và đầu ra của mô hình để kiểm tra, hình

+ Kết quả của model

- Thông tin kết quả được thể hiện ở hình (16)

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 12: Khối Contraction Path (Encoder)

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 13: Khối Expansion Path (Decoder)



Hình 14: Output của model

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình 15 Hiển thị và kiểm tra mô hình hình

A black text with numbers

Description automatically generated with medium confidence

Hình 16 Kết quả của model

4 . Huấn luyện và dự đoán

4.1 Huấn luyện

- Tính toán trọng số cho từng lớp.

+ Tính toán số lượng pixel của từng lớp của mask(128x128x128x4), gán vào một datafram được tạo sẵn hình (17)

+ Dựa trên tổng số lượng pixel của từng lớp, tiến hành tính toán trọng số cho từng lớp để giảm thiểu vấn đề mất cân bằng dữ liệu, hình (17)

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Hình 17 Tính toán số lượng mẫu từ (msk) trong mỗi lớp

A computer screen shot of a code

Description automatically generated

Hình 18 Tính toán trọng số cho từng lớp

- Định nghĩa hàm mất mát và chỉ số đo lường: Chọn hàm mất mát và các chỉ số đo lường phù hợp cho nhiệm vụ phân đoạn.

+ Định nghĩa hàm Loss. Hàm Loss được tính toán dựa trên dice\_loss và focal\_loss trong thư viện segmentation\_models\_3D

- Dice Loss (Loss Dice) là hàm mất mát được sử dụng trong bài toán phân đoạn hình ảnh (image segmentation), đo lường sự tương đồng giữa dự đoán và nhãn thực tế bằng cách tính tỷ lệ giữa diện tích giao nhau và tổng diện tích của hai vùng, sẽ tính tính toán ứng với trọng số của từng lớp wt0, wt1, wt2, wt3.

- Focal Loss là một hàm mất mát được thiết kế để giảm hiện tượng mất cân bằng giữa các lớp trong bài toán phân loại đa lớp.

-Tổng Loss (Total Loss): total\_loss là tổng của Dice Loss và Focal Loss, với trọng số 1 cho Focal Loss.

+ Định nghĩa metrics, optimizer để tiến hành train dữ liệu, hình (19)

-Metrics được sử dụng là Accuracy và IOU

-Optimizers được sử dụng là Adam với learing\_rate được khởi tạo là 0.0001

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình 19: Định nghĩa hàm loss(total\_loss) và các tham số(metrics, optimmizer)

- Biên dịch mô hình 3D U-net: Biên dịch mô hình với optimizer, hàm mất mát và các chỉ số đo lường, load ảnh theo từng batch và tiến hành train model. Lưu kết quả lại vào file hdf5, hình (20), hình (21)

- Load model lên, để dự đoán và đánh giá kết quả hình (22)

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình 20 Train dữ liệu

* 1. Kết quả

4.4.1 Định lượng

1. Quá trình huấn luyện mô hình

Dữ liệu được huấn luyện với 100 epoch.

Các chỉ số chính tại epoch 1:

- Accuracy: 0.7879

Độ chính xác ban đầu là 78.79%, cho thấy mô hình đã có khả năng phân loại ban đầu nhưng còn khá thấp.

-IoU Score: 0.1612

Chỉ số IoU thấp (16.12%) thể hiện khả năng phân đoạn chính xác các tiểu vùng còn rất hạn chế ở giai đoạn đầu.

-Loss: 0.9693

Mất mát cao (96.93%) cho thấy mô hình vẫn đang học và còn nhiều lỗi cần phải điều chỉnh.

-Validation Accuracy: 0.9426

Độ chính xác trên tập validation là 94.26%, cho thấy mô hình hoạt động khá tốt trên dữ liệu chưa thấy trong quá trình huấn luyện nhưng có thể bị overfitting.

-Validation IoU Score: 0.1789

Chỉ số IoU trên tập validation là 17.89%, cũng khá thấp, cần cải thiện.

-Validation Loss: 0.8186

Mất mát trên tập validation là 81.86%, cao nhưng thấp hơn so với tập huấn luyện, có thể do overfitting hoặc dữ liệu validation dễ hơn.

Các chỉ số chính tại epoch 100 (hình 22):

-Accuracy: 0.9991

Độ chính xác rất cao (99.91%), cho thấy mô hình đã học rất tốt và gần như không có lỗi.

-IoU Score: 0.7931

Chỉ số IoU tăng lên 79.31%, chứng tỏ khả năng phân đoạn các tiểu vùng được cải thiện đáng kể.

-Loss: 0.7843

Mất mát giảm xuống còn 78.43%, cho thấy mô hình đã tối ưu hóa tốt hơn, mặc dù vẫn còn cao hơn mong đợi cho một mô hình tốt.

-Validation Accuracy: 0.9812

Độ chính xác trên tập validation là 98.12%, cao nhưng không cao bằng tập huấn luyện, cho thấy mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt.

-Validation IoU Score: 0.6594

Chỉ số IoU trên tập validation đạt 65.94%, cho thấy mô hình đã cải thiện đáng kể trên dữ liệu chưa thấy.

-Validation Loss: 0.8186

Mất mát trên tập validation không thay đổi nhiều so với epoch 1, điều này có thể do dữ liệu validation đặc thù hoặc các yếu tố khác không thay đổi nhiều.

Nhận xét:

1. Độ chính xác (Accuracy):

Sự tăng từ 78.79% lên 99.91% cho thấy mô hình đã học rất tốt qua các epoch, tăng đáng kể khả năng phân loại chính xác.

1. Chỉ số IoU (IoU Score):

IoU tăng từ 0.1612 lên 0.7931, chứng minh khả năng phân đoạn đã được cải thiện nhiều, mô hình đã học cách phân đoạn các tiểu vùng một cách chính xác hơn.

1. Mất mát (Loss)

Mặc dù mất mát giảm từ 0.9693 xuống 0.7843, nó vẫn tương đối cao, cho thấy còn có thể cải thiện thêm.

1. Validation Metrics:

Độ chính xác trên tập validation và IoU cũng tăng lên, cho thấy mô hình không chỉ học tốt trên tập huấn luyện mà còn có khả năng tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới.

Mặc dù validation loss không thay đổi nhiều, điều này có thể do tập dữ liệu validation đặc thù hoặc các yếu tố khác mà mô hình cần phải học thêm để tối ưu hóa tốt hơn.

Kết luận:

-Sự Cải Thiện Toàn Diện: Các chỉ số đều cải thiện đáng kể từ epoch 1 đến epoch 100, cho thấy mô hình đã học và tối ưu hóa tốt qua quá trình huấn luyện.

-Khả Năng Tổng Quát Hóa: Các chỉ số trên tập validation cũng cải thiện, chứng minh mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt và không bị overfitting.

-Cần Cải Thiện Thêm: Mất mát vẫn còn cao, cần có biện pháp tối ưu hóa thêm để giảm thiểu mất mát và cải thiện hiệu suất mô hình.

4.4.2 Định tính

1. Trực quan hóa trên ảnh của tập Validation:

-Hình ảnh kết quả dự đoán trên tập validation, hình (24), (hình 25) cho thấy mô hình đã phân đoạn khá chính xác các tiểu vùng bên trên khối u não.

-Các vùng phân đoạn trong hình ảnh validation trùng khớp với các vùng thực tế, thể hiện qua việc mô hình có thể nắm bắt được các đặc điểm quan trọng của dữ liệu huấn luyện.

2. Trực quan hóa trên ảnh của tập Test:

-Hình ảnh kết quả dự đoán trên tập test, hình (26), hình (27) thể hiện khả năng của mô hình trong việc phân đoạn chính xác trên dữ liệu mới mà nó chưa từng thấy.

-Các vùng phân đoạn trong hình ảnh test cũng cho thấy sự tương đồng với vùng thực tế, điều này minh chứng cho khả năng tổng quát hóa và tính khả thi của mô hình trong ứng dụng thực tế.

Kết luận:

- Định lượng: Các chỉ số đánh giá như accuracy, IoU score, loss cho thấy mô hình đã cải thiện đáng kể qua các epoch và có khả năng phân đoạn chính xác.

- Định tính: Trực quan hóa kết quả dự đoán trên tập validation và test cho thấy mô hình có thể nhận diện và phân đoạn chính xác các tiểu vùng bên trên khối u não, khẳng định tính hiệu quả của mô hình trong thực tế.

A screenshot of a computer


Description automatically generated

Hình 21: Model với một vài epoch đầu tiên

A screen shot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 22: Model ở epoch thứ 100



Hình 23: Load model đã train

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 24: Dự đoán một ảnh trên tập Validation.

A screenshot of a computer generated image

Description automatically generated

Hình 25: Kết quả trên tập Validation

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình 26 Dự đoán 1 lần duy nhất trên ảnh test

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

Hình 27: Kết quả trên ảnh test

* 1. Hạn chế

1. Overfitting:

Mất mát cao trên tập huấn luyện và validation: Mặc dù độ chính xác cao, nhưng mất mát vẫn khá cao, điều này có thể do overfitting. Mô hình có thể học quá tốt trên tập huấn luyện nhưng không tổng quát hóa tốt trên dữ liệu mới.

2. Độ chính xác trên tập validation và IoU vẫn còn thấp so với tập huấn luyện:

Chênh lệch giữa tập huấn luyện và validation: Độ chính xác và IoU trên tập validation thấp hơn so với tập huấn luyện, cho thấy mô hình có thể vẫn chưa học được tất cả các đặc tính từ dữ liệu.

3. Chưa tối ưu hóa về mặt computational cost:

Thời gian suy luận và tài nguyên tính toán: Mặc dù thời gian suy luận nhanh (0.5 giây mỗi ảnh 3D), mô hình vẫn có thể được tối ưu hóa hơn nữa về tài nguyên tính toán để giảm thiểu chi phí và tăng tốc độ.

1. **Kết luận và hướng phát triển**
   1. Kết luận

Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã phát triển và huấn luyện thành công mô hình U-Net 3D để phân đoạn các tiểu vùng bên trong khối u não từ các ảnh MRI. Các kết quả cho thấy mô hình có khả năng phân đoạn khá chính xác với các chỉ số đo lường ở mức cao sau 100 epoch huấn luyện: độ chính xác (accuracy) đạt 0.9991, chỉ số IoU (Intersection over Union) đạt 0.7931, và loss giảm xuống 0.7843. Các chỉ số trên tập kiểm tra cũng cho thấy kết quả khả quan với độ chính xác đạt 0.9812 và IoU đạt 0. 6594. Những nhận xét ở phần kết quả đã phần nào chứng minh những tiêu chí về yêu cầu thiết kế đã phần nào đạt được, cụ thể:

1. Độ chính xác vừa phải nhưng đáng tin cậy:

-Minh họa và giải thích: Mô hình không cần phải đạt được độ chính xác tối đa nhưng cần đủ tốt để minh họa các đặc điểm quan trọng của khối u. Với độ chính xác và IoU đạt được, mô hình đã chứng minh khả năng phân đoạn các đặc điểm quan trọng của khối u não một cách rõ ràng.

-Hình ảnh minh họa: Ở phần kết quả định tính (hình 25), mô hình đã hoàn toàn đạt được độ chính xác đủ tốt để minh họa các đặc điểm quan trọng của khối u. Ba vùng quan trọng của khối u được phân biệt rõ ràng trên ảnh dự đoán từ tập test, thể hiện sự phân đoạn chính xác và rõ nét, đáp ứng yêu cầu thiết kế về độ tin cậy và khả năng minh họa.

2. Tốc độ suy luận ở mức độ hợp lý:

- Thời gian suy luận hợp lý: Mô hình cũng đã thỏa mãn được tiêu chí về tốc độ suy luận hợp lý. Thời gian suy luận trên mỗi ảnh thông qua mô hình chỉ mất từ 10 đến 15 giây (hình 25). Thời gian này là đủ hợp lý để thỏa mãn tiêu chí về tốc độ suy luận của mô hình, đảm bảo rằng các buổi hướng dẫn và thảo luận diễn ra mượt mà mà không bị gián đoạn bởi thời gian chờ đợi dài.

Kết luận: Mô hình U-Net 3D mà chúng tôi phát triển đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thiết kế ban đầu. Độ chính xác vừa phải nhưng đáng tin cậy, cùng với tốc độ suy luận hợp lý, làm cho mô hình trở thành một công cụ hữu ích trong việc phân đoạn các tiểu vùng bên trong khối u não từ ảnh MRI. Điều này không chỉ hỗ trợ trong việc chẩn đoán và điều trị y học mà còn trong các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

* 1. Hướng phát triển của đề tài

Dựa trên các hạn chế đã được xác định trong quá trình thực hiện, chúng tôi đề xuất các hướng phát triển sau đây để hoàn thiện và mở rộng đề tài:

1. Tích hợp hệ thống và phát triển giao diện người dùng:

Phát triển giao diện người dùng: Tạo ra một giao diện người dùng thân thiện, giúp các chuyên gia y tế dễ dàng sử dụng mô hình để phân đoạn ảnh MRI. Giao diện này cần bao gồm các tính năng như tải ảnh, hiển thị kết quả phân đoạn, và cung cấp các tùy chọn để tinh chỉnh và đánh giá kết quả.

Tích hợp vào hệ thống y tế hiện có: Để mô hình có thể được sử dụng trong các quy trình chẩn đoán và điều trị hiện tại, cần phát triển các phương pháp tích hợp mô hình vào các hệ thống y tế hiện có. Điều này bao gồm việc đảm bảo tính tương thích với các hệ thống quản lý dữ liệu y tế (EMR/EHR).

2. Tối ưu hóa mô hình cho các thiết bị phần cứng cụ thể:

Tối ưu hóa hiệu suất trên các thiết bị GPU: Phát triển và tinh chỉnh mô hình để chạy hiệu quả trên các thiết bị phần cứng cụ thể như máy tính cá nhân với GPU hoặc các hệ thống máy chủ mạnh mẽ, đảm bảo rằng mô hình có thể hoạt động hiệu quả và nhanh chóng trong môi trường thực tế.

Phát triển phiên bản nhẹ cho các thiết bị di động: Để mở rộng phạm vi ứng dụng, nghiên cứu và phát triển phiên bản mô hình nhẹ có thể chạy trên các thiết bị di động hoặc các thiết bị phần cứng hạn chế khác, giúp các khu vực hẻo lánh hoặc các cơ sở y tế có điều kiện hạn chế cũng có thể sử dụng được.

3. Nâng cao chất lượng và độ chính xác của mô hình:

Cải tiến thuật toán và kỹ thuật huấn luyện: Áp dụng các thuật toán và kỹ thuật huấn luyện tiên tiến hơn để nâng cao chất lượng và độ chính xác của mô hình, như sử dụng các phương pháp học sâu mới nhất hoặc kết hợp với các mô hình khác để cải thiện hiệu quả phân đoạn.

Mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện: Liên tục cập nhật và mở rộng bộ dữ liệu huấn luyện với các trường hợp mới và đa dạng, bao gồm cả các biến thể khác nhau của khối u não, để mô hình có khả năng tổng quát hóa tốt hơn.

4. Mở rộng quy mô thử nghiệm:

Triển khai trên quy mô lớn: Để xác nhận tính khả thi và hiệu quả của mô hình trên nhiều trường hợp khác nhau, cần triển khai và thử nghiệm mô hình trên quy mô lớn hơn. Điều này sẽ bao gồm việc thu thập và huấn luyện mô hình trên một lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, đảm bảo tính đa dạng và toàn diện của dữ liệu.

5. Tăng cường khả năng tự động hóa và thông minh của hệ thống:

Áp dụng học chuyển giao (Transfer Learning): Sử dụng các mô hình học sâu đã được huấn luyện trước trên các tập dữ liệu lớn và chuyển giao các kiến thức này sang mô hình của chúng ta để tăng cường hiệu quả huấn luyện và giảm thời gian huấn luyện.

Phát triển các phương pháp học không giám sát (Unsupervised Learning): Điều tra và phát triển các phương pháp học không giám sát để mô hình có thể học hỏi từ dữ liệu chưa được gán nhãn, mở rộng khả năng áp dụng mô hình trong các tình huống thiếu dữ liệu được gán nhãn chi tiết.

# **Tài liệu tham khảo**

[1] O. Ronneberger, P. Fischer, và T. Brox, "U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation," trong Proceedings of Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI, 2015, pp. 234-241.