**MỤC LỤC**

[DANH MỤC BẢNG 2](#_Toc59938872)

[Danh mục hình ảnh 2](#_Toc59938873)

[PHẦN 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 3](#_Toc59938874)

[1.1 Đặt vấn đề 3](#_Toc59938875)

[1.2 Khảo sát các nghiên cứu 4](#_Toc59938876)

[PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5](#_Toc59938877)

[2.1 K-nearest Neighbor (KNN) 5](#_Toc59938878)

[2.2 Support Vector Machine (SVM) 5](#_Toc59938879)

[2.3 Decision Tree 6](#_Toc59938880)

[2.4 Random Forest 7](#_Toc59938881)

[2.5 Multilayer Perceptron 8](#_Toc59938882)

[PHẦN 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 10](#_Toc59938883)

[3.1 Mô tả dữ liệu 10](#_Toc59938884)

[3.2 Quy trình thực hiện 10](#_Toc59938885)

[3.3 Tiền xử lý dữ liệu 11](#_Toc59938886)

[3.3.1 Median filter 11](#_Toc59938887)

[3.3.2 Erosion 11](#_Toc59938888)

[3.4 Trích xuất đặc trưng 12](#_Toc59938889)

[3.4.1 Phân vùng ảnh 12](#_Toc59938890)

[3.4.2 Tính toán các đặc trưng 12](#_Toc59938891)

[3.5 Phân loại 13](#_Toc59938892)

[3.5.1 Những đặc trưng cơ bản: 13](#_Toc59938893)

[3.5.2 Các đặc trưng khác 15](#_Toc59938894)

[PHẦN 4. KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 17](#_Toc59938895)

[4.1 Kết luận chung 17](#_Toc59938896)

[4.2 Hướng phát triển 17](#_Toc59938897)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 18](#_Toc59938898)

DANH MỤC BẢNG

[Table 3.1. Kết quả các thuật toán trên các bộ dữ liệu khác nhau 14](#_Toc59938973)

[Table 3.2. Kết quả các thuật toán trên các bộ dữ liệu cross validation 16](#_Toc59938974)

[Table 3.3. Kết quả các thuật toán đối với bộ dữ liệu mới 17](#_Toc59938975)

Danh mục hình ảnh

[Figure 1.1. Ảnh X Quang với khối u ác tính được khoanh vùng [3] 3](#_Toc59946469)

[Figure 2.1. Ví dụ của SVM 2 chiều 6](#_Toc59946470)

[Figure 2.2. Mạng nơ-ron với 1 lớp ẩn 8](#_Toc59946471)

[Figure 2.3. Mạng nơ ron với hai lớp ẩn 8](#_Toc59946472)

[Figure 3.1. Một số tổn thương thường gặp 10](#_Toc59946473)

[Figure 3.2. Quy trình thực hiện 10](#_Toc59946474)

[Figure 3.3. Ảnh mdb009 trong dataset. a) Ảnh gốc, b) Ảnh đã được tiền xử lý 11](file:///C:\Users\huyenntx1\Courses\Project\report\v2.docx#_Toc59946475)

[Figure 3.4. Ảnh mdb044 trong dataset. a) Ảnh gốc, b) Ảnh đã được tiền xử lý 12](#_Toc59946476)

[Figure 3.5. Hình ảnh một hàm trực chuẩn trong cơ sở sinh ra bởi wavelet Meyer 13](#_Toc59946477)

[Figure 3.6. Quy trình biến đổi Wavelet rời rạc 14](#_Toc59946478)

[Figure 3.7. ROC curve của các model 16](#_Toc59946479)

# TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

## Đặt vấn đề

Theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới có 1.5 triệu người được chẩn đoán và gần 0.5 triệu người chết vì ung thư vú mỗi năm [1]. Theo thống kê Việt Nam đang có tỷ lệ mắc ung thư vú mức cao. Cụ thể tỷ lệ mắc mới là 15229 ca và tỷ lệ tử cong là 6103 ca [2].

Dự tính trong 15 năm tới, con số này sẽ tăng lên 33,3% và hơn nữa nếu chị em không có định hướng tầm soát ung thư sớm. Những con số thực tế trên khiến chúng ta phải nghiêm túc suy nghĩ về cách phòng, tầm soát, sàng lọc và điều trị ung thư vú hiệu quả nhất.




Figure 1.1. Ảnh X Quang với khối u ác tính được khoanh vùng [3]

Hiện tại đọc ảnh X Quang vú là phương pháp hiệu quả để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường. Giải pháp Computer Aided Detection (CAD) có thể hỗ trợ Bác Sỹ trong phát hiện và chẩn đoán ở giai đoạn sớm [4]. Vì những lý do trên, nhóm quyết định chọn đề tài “Hỗ trợ chẩn đoán bất thường trên XQuang nhũ ảnh sử dụng học máy” cho khóa Học máy cơ bản để thực hành phân tích các đặc trưng và áp dụng các thuật toán Machine Learning được học để xây dựng mô hình phân loại.

## Khảo sát các nghiên cứu

Thông qua việc khảo sát các nghiên cứu sử dụng các thuật toán học máy để phân loại nhằm hỗ trợ chẩn đoán bất thường trên ảnh X Quang, một quy trình chung được thực hiện trên đa số các bài toán như sau:

• Phương pháp tiền xử lý ảnh: để loại bỏ nhiễu trong ảnh

• Phương pháp trích xuất đặc trưng thường được sử dụng

- Mức xám, diện tích.

- Độ sai khác mức xám

- Wavelet: cung cấp các đặc trưng về tần số mức xám gốc từ các hướng khác nhau (wavelets provide many primitives characterizing gray-levels frequencies from different orientations)

- Gabor filter: các gốc trích xuất từ Gabor filter đặc trưng cho các tần số mức xám (primitives extracted from the Gabor filter bank which characterizes the gray-levels frequencies)

• Phương pháp phân loại thường được sử dụng

- Neural networks

- K nearest neighbors

- Fuzzy decision tree

- SVM

- Adaptive thresholding

Kết quả nghiên cứu: 87% - 90% với neural networks classifiers, 71.08% - 83.13% với phương pháp k-nearest neighbors, 94% - 97.3% khi dùng cây quyết định [5]. Một số thuật toán trong Deep Learning có thể sẽ giúp cho kết quả phân loại tốt hơn; tuy nhiên trong phạm vi khóa học Học máy cơ bản, nhóm muốn hiểu và áp dụng các thuật toán Machine Learning đã được học trên lớp. Từ kết quả khảo sát nghiên cứu và các việc học trên lớp, năm thuật toán học máy (KNN, SVM, Decision Tree, Random Forest, Multilayer Perceptron) được thực hiện trên các đặc trưng thường được sử dụng.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Từ phần tổng quan đề tài, nhóm đã lựa chọn được các thuật toán học máy. Phần 2 sẽ mô tả các thuật toán và các ưu điểm nhược điểm của thuật toán.

## K-nearest Neighbor (KNN)

K-nearest neighbor là một trong những thuật toán supervised-learning đơn giản nhất (mà hiệu quả trong một vài trường hợp) trong Machine Learning. Khi training, thuật toán này không học một điều gì từ dữ liệu training (đây cũng là lý do thuật toán này được xếp vào loại lazy learning), mọi tính toán được thực hiện khi nó cần dự đoán kết quả của dữ liệu mới. K-nearest neighbor có thể áp dụng được vào cả hai loại của bài toán Supervised learning là Classification và Regression. KNN còn được gọi là một thuật toán Instance-based hay Memory-based learning.

Ý tưởng của phương pháp là không xây dựng một mô hình mô tả rõ ràng cho hàm mục tiêu cần học, trong quá trình học chỉ lưu lại các dữ liệu huấn luyện. Việc dự đoán cho một quan sát mới sẽ dựa vào các hàng xóm gần nhất trong tập học. Do đó KNN là một phương pháp phi tham số.

Giải thuật KNN cho phương pháp phân lớp:

* Mỗi ví dụ học x được biểu diễn bởi 2 thành phần:
* Mô tả của ví dụ: x = (x1, x2, . . . , xd ), trong đó xi ∈ R
* Nhãn lớp c ∈ C, với C là tập nhãn cho trước
* Giai đoạn học
* Đơn giản là lưu lại các ví dụ học trong tập học: D
* Giai đoạn phân lớp: Để phân lớp cho một ví dụ (mới) z
* Với mỗi ví dụ học x ∈ D, tính khoảng cách giữa x và z
* Xác định tập NB(z) - các láng giềng gần nhất của z
* Gồm k ví dụ học trong D gần nhất với z tính theo một hàm khoảng cách d
* Phân z vào lớp chiếm số đông (the majority class) trong số các lớp của các ví dụ trong NB(z)

Ưu điểm:

* Chi phí thấp cho quá trình huấn luyện (chỉ việc lưu lại các ví dụ học)
* Hoạt động tốt với các bài toán phân loại gồm nhiều lớp → Không cần phải học C bộ phân loại cho C lớp

Nhược điểm:

* Phải lựa chọn hàm tính khoảng cách (sự khác biệt) thích hợp với bài toán
* Chi phí tính toán (thời gian, bộ nhớ) cao tại thời điểm phân loại/dự đoán

## Support Vector Machine (SVM)

SVM là một phương pháp phân lớp tuyến tính (linear classifier), với mục đích xác định một siêu phẳng (hyperplane) để phân tách hai lớp của dữ liệu. Đối với SVM nhiều lớp, ta cần kết hợp nhiều SVM nhị phân.




Figure 2.1. Ví dụ của SVM 2 chiều

Ưu điểm:

- Nếu dữ liệu khả tách tuyến tính, mô hình sẽ tối ưu

- Nếu số lớp ít, bài toán khả thi, thời gian test nhanh

- Nếu có nhiễu, thuật toán có thể học và loại bỏ do có biên mềm

Nhược điểm:

- Dữ liệu không tuyến tính, mô hình không tối ưu, có thể chuyển sang hàm Kernel (có thể bị overfit khi sử dụng hàm Kernel, khi transform trên tập training chạy tốt nhưng khi trên tập test có khả năng transform bị overfit)

- Số lớp lớn, thời gian test sẽ rất lâu

- Chỉ làm việc trên dữ liệu số, khi làm việc trên dữ liệu chữ phải chuyển về dữ liệu số

- Khó giải thích do đó SVM thường được dùng trong các bài toán ứng dụng mà trong đó việc giải thích hoạt động (quyết định) của hệ thống cho người dùng không phải là một yêu cầu quan trọng

- Phải chuẩn hoá dữ liệu

## Decision Tree

Decision tree là một mô hình supervised learning, có thể được áp dụng vào cả hai bài toán classification và regression. Việc xây dựng một decision tree trên dữ liệu huấn luyện cho trước là việc đi xác định các câu hỏi và thứ tự của chúng. Một điểm đáng lưu ý của decision tree là nó có thể làm việc với các đặc trưng (trong các tài liệu về decision tree, các đặc trưng thường được gọi là thuộc tính – attribute) dạng categorical, thường là rời rạc và không có thứ tự. Ví dụ, mưa, nắng hay xanh, đỏ, v.v. Decision tree cũng làm việc với dữ liệu có vector đặc trưng bao gồm cả thuộc tính dạng categorical và liên tục (numeric). Một điểm đáng lưu ý nữa là decision tree ít yêu cầu việc chuẩn hoá dữ liệu.

Biểu diễn cây quyết định:

* Mỗi nút trong (internal node) biểu diễn một thuộc tính cần kiểm tra giá trị đối với các ví dụ (mẫu).
* Mỗi nhánh (branch) từ một nút sẽ tương ứng với một giá trị có thể của thuộc tính gắn với nút đó.
* Mỗi nút lá (leaf node) biểu diễn một lớp.
* Một cây quyết định học được sẽ phân lớp đối với một ví dụ, bằng cách duyệt cây từ nút gốc đến một nút lá

→ Nhãn lớp gắn với nút lá đó sẽ được gán cho ví dụ cần phân lớp

Ưu điểm:

- Có thể giải thích được (hiểu được mối quan hệ các thuộc tính của dữ liệu)

- Khả năng học, fit dữ liệu là không giới hạn

- Có thể làm việc với nhiều kiểu dữ liệu (số, chữ, địa chỉ IP, giao thức) miễn là có thể so sánh với nhau

- Không cần chuẩn hoá dữ liệu (lý do: không dựa trên dữ liệu mà dựa trên điều kiện (lớn hơn, nhỏ hơn) để phân lớp

Nhược điểm:

- Rất dễ bị overfit

- Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu

## Random Forest

Rừng ngẫu nhiên là một bộ phân loại tổng hợp bao gồm nhiều cây quyết định và xuất ra lớp là tập hợp các đầu ra của lớp theo từng cây riêng lẻ.

Mỗi cây được xây dựng bằng thuật toán sau:

* Gọi số trường hợp huấn luyện là N và số biến là M.
* Chọn một tập huấn luyện bằng cách chọn n mẫu thay thế từ N mẫu. Sử dụng phần còn lại để ước tính sai số của cây.
* Đối với mỗi nút, chọn ngẫu nhiên m biến, tính toán phân chia tốt nhất dựa trên m biến này trong tập huấn luyện.
* Mỗi cây được trồng như được thực hiện trong quá trình xây dựng bộ phân loại cây bình thường.

Ưu điểm:

* Tốt trong việc học các mối quan hệ phức tạp, phi tuyến tính cao. Thuật toán thường có thể đạt được hiệu suất khá cao, tốt hơn so với hồi quy đa thức và thường ngang bằng với các mạng thần kinh.
* Rất dễ để giải thích và hiểu. Mặc dù mô hình được đào tạo cuối cùng có thể học các mối quan hệ phức tạp, ranh giới quyết định được xây dựng trong quá trình đào tạo rất dễ hiểu và thực tế.

Nhược điểm:

* Do tính chất của cây quyết định đào tạo, chúng có thể dễ bị quá tải. Một mô hình cây quyết định hoàn thành có thể quá phức tạp và chứa cấu trúc không cần thiết. Mặc dù điều này đôi khi có thể được giảm bớt bằng cách cắt tỉa cây thích hợp và các quần thể rừng ngẫu nhiên lớn hơn.
* Sử dụng các nhóm rừng ngẫu nhiên lớn hơn để đạt được hiệu suất cao hơn đi kèm với những hạn chế là chậm hơn và đòi hỏi nhiều bộ nhớ hơn.

## Multilayer Perceptron

A close up of a logo

Description automatically generated

Figure 2.2. Mạng nơ-ron với 1 lớp ẩn

Với mạng nơ-ron thông thường, lớp thường được sử dụng nhất là lớp kết nối đầy đủ (fully-connected) trong nó những nơ-ron của hai lớp kề cạnh sẽ có kết nối từng cặp, nhưng những nơ-ron trong cùng một lớp lại không có kết nối chung. Hình 2.1 minh hoạ mạng nơ-ron với 1 lớp ẩn được tạo ra bởi ba lớp liên kết đầy đủ chồng lên nhau.

A picture containing building, window, drawing

Description automatically generated

Figure 2.3. Mạng nơ ron với hai lớp ẩn

Một mạng nơ ron sẽ có 3 kiểu tầng:

* Lớp đầu vào (Input Layer): Là lớp bên trái cùng của mạng thể hiện cho các đầu vào của mạng;
* Lớp đầu ra (Output Layer): Là lớp bên phải cùng của mạng thể hiện cho các đầu ra của mạng;
* Lớp ẩn (Hidden Layer): Là lớp nằm giữa lớp vào và lớp ra thể hiện cho việc suy luận logic của mạng.

Không giống như tất cả các tầng khác. Lớp đầu ra thông thường không có hàm kích hoạt bởi vì đầu ra của lớp đầu ra thường biểu diễn class score (trong bài toán phân lớp), hoặc là giá trị số thực (trong bài toán hổi quy).

Người ta thường so sánh kích thước của mạng nơ-ron bằng cách so sánh số lượng nơ-ron, hay còn được gọi là số lượng tham số. Ví dụ như trong hình Hình 8 ta có tất cả 4+4=1=9 nơ-ron, [3×4]+[4×4]+[4×1]=12+16+4=32 weight và 4+4+1=9 bias, có tất cả 41 tham số huấn luyện.

# QUY TRÌNH THỰC HIỆN

## Mô tả dữ liệu

Một số tổn thương thường gặp trong ảnh X Quang vú: Masses, Microcalcifications, Architectural distorsions. Dưới đây là một số hình ảnh minh họa về tổn thương.



 

Figure 3.1. Một số tổn thương thường gặp

Các dữ liệu về y tế vốn là các dữ liệu nhạy cảm và cần có sự đánh giá của các chuyên gia y khoa. Do đó để đảm bảo độ chính xác, nhóm chọn bộ dữ liệu chuẩn đã được công bố và sử dụng rộng rãi và có sự đảm bảo khoa học. Bộ dữ liệu được sử dụng trong dự án này là bộ dữ liệu ảnh X Quang vú MINI-MIAS với 322 ảnh 1024 x 1024 pixels, trong đó các vùng tổn thương được chú thích với tọa độ và bán kính vùng tổn thương.

Trong bộ dữ liệu, các ảnh có các đặc trưng về nền mô (background) khác nhau: Fatty (F), Fatty-glandular (G), Dense-glandular (D). Có 6 loại khối u bất thường được phân loại trong bộ dữ liệu có kèm theo tính chất (lành tính hoặc ác tính) được chỉ ra tọa độ và bán kính trên ảnh. Tuy nhiên vì thời gian có hạn và lượng dữ liệu chưa đủ nhiều, nhóm quyết định chọn chia bộ dữ liệu thành 3 loại để huấn luyện và kiểm thử: 103 ảnh bình thường, 51 ảnh có chứa khối u lành tính, 68 ảnh có chứa khối u ác tính.

## Quy trình thực hiện




Figure 3.2. Quy trình thực hiện

Quy trình thực hiện của nhóm cũng theo quy trình xử lý ảnh X Quang chung. Sau khi lựa chọn bộ dữ liệu, nhóm bắt đầu tiến hành tiền xử lý. Với việc tiền xử lý, nhóm cũng rất thận trọng vì việc tiền xử lý không tốt dễ có thể biến đổi các đặc trưng của vùng bất thường. Sau quá trình tiền xử lý, quá trình phân vùng được thực hiện và các đặc trưng từ các vùng này được trích xuất. Các đặc trưng được lựa chọn dựa vào việc khảo sát các nghiên cứu về xử lý ảnh X Quang. Sau quá trình trích xuất đặc trưng và xây dựng bộ thông số, nhóm tiến hành thử nghiệm huấn luyện và kiểm thử các thuật toán với các bộ đặc trưng khác nhau để đưa ra thuật toán và bộ thông số đặc trưng có kết quả tốt nhất.

## Tiền xử lý dữ liệu

### Median filter

Lọc trung vị là một kĩ thuật lọc phi tuyến (non-linear), nó khá hiệu quả đối với hai loại nhiễu: nhiễu đốm (speckle noise) và nhiễu muối tiêu (salt-pepper noise). Kỹ thuật này là một bước rất phổ biến trong xử lý ảnh.

Ý tưởng chính của thuật toán lọc trung vị như sau: ta sử dụng một cửa sổ lọc (ma trận 3×3) quét qua lần lượt từng điểm ảnh của ảnh đầu vào input. Tại vị trí mỗi điểm ảnh lấy giá trị của các điểm ảnh tương ứng trong vùng 3×3 của ảnh gốc “lấp” vào ma trận lọc. Sau đó sắp xếp các điểm ảnh trong cửa sổ này theo thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần tùy ý). Cuối cùng, gán điểm ảnh nằm chính giữa (Trung vị) của dãy giá trị điểm ảnh đã được sắp xếp ở trên cho giá trị điểm ảnh đang xét của ảnh đầu ra output.

### Erosion


Erosion hay còn gọi là xói mòn là một trong hai toán tử cơ bản trong lĩnh vực hình thái toán học (mathematical morphology). Nó thường được áp dụng trong những hình ảnh nhị phân hoặc trên những hình ảnh xám. Mục đích của phương pháp này giúp loại bỏ những pixel nhiễu cô lập, loại bỏ những pixel nhiễu xung quanh đối tượng giúp cho phần viền (cạnh) của đối tượng trở nên mịn hơn, loại bỏ lớp viền (cạnh) của đối tượng giúp đối tượng trở nên nhỏ hơn và đặt những pixel viền đó trở thành lớp nền của đối tượng.

Figure 3.3. Ảnh mdb009 trong dataset. a) Ảnh gốc, b) Ảnh đã được tiền xử lý



 

Figure 3.4. Ảnh mdb044 trong dataset. a) Ảnh gốc, b) Ảnh đã được tiền xử lý

## Trích xuất đặc trưng

Trong quá trình trích xuất đặc trưng, quá trình phân vùng ảnh (segmentation) được thực hiện để lấy ra các vùng có giá trị nhất trong ảnh sau đó đặc trưng của các vùng này sẽ được tính toán để đưa ra bộ thông số để cho vào mô hình huấn luyện.

### Phân vùng ảnh

Đối với ảnh có vùng bất thường, bộ dữ liệu đã đưa ra bán kính và tọa độ của khối u đã được gán nhãn. Vùng ảnh này sẽ được lựa chọn để tính toán các thông số đặc trưng.

Đối với các ảnh bình thường, vùng được chọn là vùng không có chứa nhiễu ảnh, với bán kính là bán kính trung bình của các vùng bất thường (50 pixels). Tương tự, các vùng ảnh cũng được tính toán các thông số đặc trưng.

### Tính toán các đặc trưng

1. Mức xám

Mức xám đồ biểu diễn tần số xuất hiện tương đối của các mức xám có trong ảnh. Mức xám cho đánh giá xác suất xuất hiện của từng mức xám. Các đặc trưng cơ bản gồm các thông tin về hình dạng cấu trúc của vùng cũng như các thông tin xác suất (kỳ vọng, phương sai của các giá trị mức xám trong vùng ảnh)

1. Block Difference Inverse Probability (BDIP)

Chỉ số BDIP là một chỉ số đặc trưng thường được dùng trong ảnh X Quang.

Với B là vùng cần tính toán đặc trưng, là diện tích vùng, là cường độ xám tại pixel(i,j), là cường độ xám cực đại trong vùng B.

1. Thuật toán Canny

Thuật toán Canny được sử dụng để phát hiện đường biên. Thuật toán được sử dụng theo 5 bước dưới đây:

1. Áp dụng bộ lọc Gaussian làm mịn ảnh để loại bỏ nhiễu

2. Tìm intensity gradients của ảnh

3. Áp dụng non-maximum suppression để loại bỏ phát hiện biên giả

4. Áp dụng ngưỡng 2 lần để xác định biên

5. Theo dõi cạnh theo độ trễ: Hoàn thiện việc phát hiện các biên bằng cách loại bỏ tất cả các biên yếu khác và không được kết nối với các biên mạnh.

1. Wavelet




Figure 3.5. Hình ảnh một hàm trực chuẩn trong cơ sở sinh ra bởi wavelet Meyer

Trong giải tích, một chuỗi wavelet là một biểu diễn của một hàm khả tích bình phương (giá trị thực hoặc phức) theo tổng các hàm trực chuẩn nhất định được sinh ra bởi một wavelet. Quan sát hình trên, ta thấy hàm có dạng tương tự hình sin nhưng với biên độ giảm dần nếu càng cách xa đỉnh 0.

Phương pháp phân tích Wavelet (Wavelet Decomposition) là một phương pháp phổ biến để trích xuất các đặc trưng trong các bài toán Học máy. Mối liên hệ giữa phân tích wavelet và việc biểu diễn hình ảnh cho thấy rằng hình ảnh là tổ hợp tuyến tính thưa thớt của các hình ảnh cơ bản (chính là các wavelet rời rạc được nhân vô hướng) và do đó cung cấp những hiểu biết có giá trị để lựa chọn bộ lọc wavelet. Một số wavelet có khả năng biểu diễn nén các loại hình ảnh nhất định tốt hơn những loại khác. Ví dụ, hình ảnh có các cạnh sắc nét sẽ được hưởng lợi từ việc sử dụng các bộ lọc wavelet ngắn, do có thể địa phương hóa (spatial localization) của các cạnh đó. Ngược lại, hình ảnh có các vùng hầu hết là trơn (smooth) sẽ được tốt hơn nếu sử dụng các bộ lọc wavelet dài.




Figure 3.6. Quy trình biến đổi Wavelet rời rạc

Quá trình này được củng cố bằng bộ biến đổi Wavelet rời rạc, giúp cho việc tính toán trên dữ liệu hình ảnh trở nên dễ dàng hơn.

Trong bài này, nhóm sử dụng các hàm Wavelet Daubechies, Wavelet trực giao theo 2 hệ số khác nhau để sinh ra các đặc trưng. Với 30 đặc trưng mỗi hàm, tổng cộng lấy được 90 đặc trưng.

## Phân loại

Trong dự án này, nhóm chúng tôi sử dụng 5 thuật toán (KNN, SVM, Decision Tree, Random Forest, Multilayer Perceptron) đã được trình bày bên trên. Nhóm tiến hành thử các thuật toán trên các bộ tham số đặc trưng khác nhau để chọn ra bộ đặc trưng tốt nhất.

### Những đặc trưng cơ bản:

Những đặc trưng cơ bản được lựa chọn là trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất, chỉ số BDIP. Từ những đặc trưng này, nhóm xây dựng ra các bộ thông số khác nhau như sau:

Bộ dữ liệu 1: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất

Bộ dữ liệu 2: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất (có chuẩn hóa dữ liệu)

Bộ dữ liệu 3: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất, chỉ số BDIP

Bộ dữ liệu 4: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, giá trị pixels nhỏ nhất, chỉ số BDIP (có chuẩn hóa dữ liệu)

Bộ dữ liệu 5: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, chỉ số BDIP

Bộ dữ liệu 6: trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, giá trị pixels lớn nhất, chỉ số BDIP (có chuẩn hóa dữ liệu)



1. Chia dữ liệu thành hai tập train test dựa vào tỉ lệ các mẫu

Kết quả của các thuật toán thu được được ghi lại vào bảng 3.1 như sau:



Table 3.1. Kết quả các thuật toán trên các bộ dữ liệu khác nhau

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thuật toán | KNN | SVM | DT | RF | MLP |
| Data 1 | 0.6 | 0.619 | 0.5873 | 0.6349 | 0.5396 |
| Data 2 | 0.59 | 0.5714 | 0.5873 | 0.6349 | 0.619 |
| Data 3 | 0.63 | 0.619 | 0.6825 | 0.6667 | 0.6031 |
| Data 4 | 0.6 | 0.5714 | 0.6825 | 0.6984 | 0.619 |
| Data 5 | 0.63 | 0.619 | 0.6667 | 0.7302 | 0.619 |
| Data 6 | 0.62 | 0.5714 | 0.6667 | 0.7143 | 0.619 |



Từ bảng 3.1 ta có thể thấy việc chuẩn hóa dữ liệu không có nhiều ý nghĩa. Mô hình Decision Tree và Random Forest tỏ ra hiệu quả nhất đối với các bộ dữ liệu này. Điều này được thể hiện trên cả ROC curve giữa các model như hình dưới đây.

a) Data 1 b) Data 2

c) Data 3 d) Data 4

e) Data 5 f) Data 6

Figure 3.7. ROC curve của các model

1. Chia dữ liệu cross validation

Vì mô hình lớp ẩn không hiệu quả nhiều đối với các dữ liệu có cấu trúc dạng bảng, do đó mô hình lớp ẩn sẽ không được so sánh trong bộ dữ liệu này

Table 3.2. Kết quả các thuật toán trên các bộ dữ liệu cross validation

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thuật toán | KNN | SVM | DT | RF |
| Data 1 | 0.6451 | 0.6508 | 0.6451 | 0.629 |
| Data 2 | 0.6451 | 0.6825 | 0.5873 | 0.5714 |
| Data 3 | 0.629 | 0.6349 | 0.6935 | 0.7258 |
| Data 4 | 0.6667 | 0.6935 | 0.6935 | 0.7258 |
| Data 5 | 0.629 | 0.6349 | 0.7096 | 0.7419 |
| Data 6 | 0.629 | 0.6935 | 0.7096 | 0.7258 |

Đối với các tập dữ liệu cross validation, kết quả cho thấy việc chuẩn hóa dữ liệu có ý nghĩa lớn đối với SVM tuy nhiên không hiệu quả đối với Decision Tree và Random Forest.

### Các đặc trưng khác

Ngoài những đặc trưng cơ bản đã kể trên, một số đặc trưng như Canny, Wavelet có thể làm tăng số chiều dữ liệu. Nhóm tiến hành kiểm thử các thuật toán trên với bộ dữ liệu có sử dụng thuật toán Canny và Wavelet. Các thuật toán này làm tăng số chiều dữ liệu từ 6 thông số đặc trưng lên 135. Bộ thông số này gồm các đặc trưng cơ bản cùng với các đặc trưng mới được sinh nhờ vào hai thuật toán Canny và Wavelet.

Với bộ dữ liệu trên, để so sánh độ tốt của các đặc trưng, thuật toán PCA được sử dụng để giảm chiều dữ liệu sau đó cho vào kiểm thử mô hình. Kết quả của mô hình này được so sánh với kết quả của bộ dữ liệu cho trực tiếp vào mô hình mà không thông qua PCA.

Mô tả bộ dữ liệu:

* Data 7: Bộ dữ liệu mới có đưa qua PCA để giảm chiều dữ liệu
* Data 8: Bộ dữ liệu mới được đưa trực tiếp vào mô hình để kiểm thử

Kết quả thu được khi đưa dữ liệu vào các thuật toán được hiển thị ở bảng dưới đây.

Table 3.3. Kết quả các thuật toán đối với bộ dữ liệu mới

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thuật toán | KNN | SVM | DT | RF | MLP |
| Data 7 | 0.565 | 0.677 | 0.532 | 0.693 | 0.582 |
| Data 8 | 0.58 | 0.613 | 0.79 | 0.63 | 0.613 |

Từ bảng dữ liệu trên, thuật toán Random Forest đạt được kết quả cao nhất đối với bộ dữ liệu đã qua PCA và thuật toán Decision Tree đối với bộ dữ liệu nhiều chiều sử dụng trực tiếp.

# KẾT LUẬN CHUNG VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận chung

Do ảnh y tế là dữ liệu nhạy cảm nên việc tiền xử lý giúp loại bỏ nhiễu cần phải hết sức thận trọng do có thể làm biến đổi các thông tin quan trọng trong ảnh. Việc biến đổi các thông tin trong ảnh dẫn đến việc dự đoán không đúng các lớp.

BDIP là thông số đặc trưng giải quyết các vấn đề về mức sáng và phân bố mức xám. BDIP giúp làm tăng độ chính xác của của các thuật toán lên khá nhiều do vậy đây là một đặc trưng thường được sử dụng trong các bài toán xử lý ảnh y tế.

Trong các thuật toán được lựa chọn, Decision Tree và Random Forest đưa ra độ chính xác khá cao đối với hầu hết các bộ dữ liệu và các các cách chia dữ liệu khác nhau. Điều này là dễ hiểu bởi vì hai thuật toán này có ý tưởng khá tương tự nhau, Random Forest khác với Decision Tree là do lấy tập con dữ liệu làm từng cây thay vì lấy cả tập dữ liệu lớn để dựng một cây duy nhất. Ưu điểm của các thuật toán này là có thể giải thích được do sơ đồ cây có thể giải thích được mối quan hệ các thuộc tính của dữ liệu. Dữ liệu không cần chuẩn hóa bởi vì ở mỗi node, các thuộc tính và ngưỡng được lựa chọn để phân chia tập dữ liệu. Việc phân chia dữ liệu không dựa trên giá trị của dữ liệu mà chỉ so sánh các dữ liệu với nhau.

## Hướng phát triển

Các ảnh X Quang bình thường cho độ chính xác khá cao trong khi các vùng bất thường chưa cho độ chính xác cao. Điều này xảy ra do imbalanced trong dữ liệu và các mô cấu trúc tương tự vùng bất thường. Hiện nay các bài toán về xử lý ảnh y tế thường sử dụng Deep Learning để nhằm đẩy độ chính xác lên cao hơn. Hướng phát triển tiếp theo của dự án đó là sử dụng mạng UNet và một số mạng CNN khác để giải quyết bài toán một cách triệt để hơn, từ đó khố lượng công việc của bác sĩ được giảm nhẹ hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] B. R. Matheus, H. Schiabel, “Online mammographic images database for development and comparison of CAD schemes,” J. Digital Imaging, vol. 24(3), pp. 500-506, 2011.

[2] Vinmec

[3] http://peipa.essex.ac.uk/info/mias.html

[4] N. R. Mudigonda, R. M. Rangayyan, J. E. L. Desautels, “Detection ofbreast masses in mammograms by density slicing and texture flow –field analysis,” IEEE Trans. Med. Imaging, Vol. 20(12)

[5] Breast Cancer Detection: A review on mammograms analysis techniques 2013 Intenational Multi Conference System, Signal, Devices

[6] <https://machinelearningcoban.com/>

[7] scikit-learn.org