**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH**

**KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**

****

**ISO 9001:2015**

**LÊ THANH TRUYỀN**

**PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRONG ẢNH Y KHOA**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**TRÀ VINH, NĂM 2024**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH**

**KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**

**PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRONG ẢNH Y KHOA**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Sinh viên: **Lê Thanh Truyền**

Lớp: **DA20TTB**

MSSV: **110120163**

GVHD: **Nguyễn Mộng Hiền**

**TRÀ VINH, NĂM 2024**

**LỜI MỞ ĐẦU**

Bước vào thế kỷ 21, công nghệ thông tin đã trở thành trụ cột trong hầu hết mọi lĩnh vực trọng điểm như giao thông và vận tải, sản xuất công nghiệp, dịch vụ, tài chính, giáo dục,… và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, đem lại những thành tựu đáng kể và cải thiện lớn cho đời sống xã hội. Trong đó, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo và học máy đã thúc đẩy sự tiến bộ đáng kể trong mọi lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ tài chính. Đặc biệt, trong lĩnh vực y học, y học ngày càng phát triển nhờ vào sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ. Nổi bật là sức mạnh của trí tuệ nhân tạo đang được khai thác mạnh mẽ để nâng cao khả năng chẩn đoán và điều trị bệnh. Trí tuệ nhân tạo và học sâu đang đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các bất thường trong ảnh y khoa, giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và giảm thiểu rủi ro cho bệnh nhân. Khả năng của trí tuệ nhân tạo trong việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn, kết hợp với khả năng học và tự điều chỉnh, đã tạo ra những tiềm năng mới trong việc cải thiện chăm sóc sức khỏe và cứu sống bệnh nhân.

Khóa luận này tập trung nghiên cứu và ứng dụng các mô hình học sâu vào việc phát hiện bất thường trong ảnh y khoa. Nội dung của khóa luận gồm các chương: Chương 1 giới thiệu về các khái niệm cơ bản và bối cảnh nghiên cứu. Chương 2 giới thiệu một số mô hình học sâu phổ biến. Chương 3 mô tả việc hiện thực hoá nghiên cứu, áp dụng các mô hình vào thực nghiệm trên tập dữ liệu cùng với các phương pháp đánh giá và huấn luyện chúng. Chương 4 là phần kết luận, đánh giá công việc đã thực hiện trong chương 3. Cuối cùng, chương 5 kết luận những gì đã đạt được và đề xuất những hướng phát triển tiếp theo.

Em hy vọng rằng khóa luận này sẽ đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả chẩn đoán y khoa bằng cách ứng dụng các công nghệ tiên tiến, đồng thời mở ra những hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực này. Bằng cách tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và học máy, con người có thể hy vọng vào một tương lai với các phương pháp chẩn đoán và điều trị tiên tiến hơn, mang lại lợi ích to lớn cho xã hội.

**LỜI CẢM ƠN**

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ Trường Đại học Trà Vinh, đã truyền đạt kiến thức và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu thực hiện khoá luận này.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Mộng Hiền, người giảng viên hướng dẫn kiên nhẫn và tận tình đã hỗ trợ em hoàn thành khoá luận. Những góp ý quý báu và sự hỗ trợ nhiệt tình của thầy đã giúp em vượt qua những khó khăn và hoàn thiện công việc nghiên cứu của mình.

Em cũng xin cảm ơn các anh chị và bạn bè đã luôn bên cạnh, động viên và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận. Những lời động viên và sự hỗ trợ từ các bạn đã giúp em có thêm động lực để hoàn thành tốt.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, là nguồn động viên to lớn và là chỗ dựa vững chắc cho em. Sự ủng hộ và tình yêu thương của gia đình đã giúp em vượt qua mọi thử thách và đạt được kết quả như ngày hôm nay.

Em xin trân trọng cảm ơn!

*Trà Vinh, ngày …… tháng … năm 2024*

Sinh viên thực hiện

**Lê Thanh Truyền**

**NHẬN XÉT**

**(Của giảng viên hướng dẫn trong đồ án, khoá luận của sinh viên)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Giảng viên hướng dẫn**

(ký và ghi rõ họ tên)

UBND TỈNH TRÀ VINH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

*(Của giảng viên hướng dẫn)*

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Ngành: Khóa:

Tên đề tài:

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn:

Chức danh: Học vị:

**NHẬN XÉT**

1. Nội dung đề tài:

1. Ưu điểm:

1. Khuyết điểm:

1. Điểm mới đề tài:

1. Giá trị thực trên đề tài:

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

8. Đánh giá:

Trà Vinh*, ngày …… tháng …… năm 2024*

Giảng viên hướng dẫn

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**NHẬN XÉT**

**(Của giảng viên chấm trong đồ án, khoá luận của sinh viên)**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Giảng viên chấm**

(ký và ghi rõ họ tên)

UBND TỈNH TRÀ VINH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

*(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)*

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

**I. Ý KIẾN NHẬN XÉT**

1. Nội dung:

2. Điểm mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

3. Ứng dụng thực tế:

**II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ**

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

**III. KẾT LUẬN**

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp)

*……………, ngày …… tháng …… năm 2024*

Người nhận xét

*(Ký & ghi rõ họ tên)*

**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1](#_Toc170922755)

[1.1. Lý do chọn đề tài 1](#_Toc170922756)

[1.2. Mục tiêu 1](#_Toc170922757)

[1.3. Nội dung 2](#_Toc170922758)

[1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2](#_Toc170922759)

[1.5. Phương pháp nghiên cứu 2](#_Toc170922760)

[CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4](#_Toc170922761)

[2.1. Sơ lược về học sâu 4](#_Toc170922762)

[2.1.1. Định nghĩa 4](#_Toc170922763)

[2.1.2. Ứng dụng 4](#_Toc170922764)

[2.1.3. Cấu tạo chung của một mô hình học sâu 4](#_Toc170922765)

[2.1.4. Các bước hoạt động của một mô hình học sâu 5](#_Toc170922766)

[2.2. Các mô hình học sâu 6](#_Toc170922767)

[2.2.1. Mạng CNN 6](#_Toc170922768)

[2.2.2. Mạng RNN 7](#_Toc170922769)

[2.2.3. Mạng Autoencoder 9](#_Toc170922770)

[2.2.4. Mạng GAN 10](#_Toc170922771)

[2.2.5. Mạng ResNet 11](#_Toc170922772)

[2.2.6. Mạng DenseNet 12](#_Toc170922773)

[2.3. Quy trình huấn luyện và đánh giá một mô hình học sâu 13](#_Toc170922774)

[CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU 14](#_Toc170922775)

[3.1. Mô tả bài toán 14](#_Toc170922776)

[3.2. Những kết quả đã đạt được trước đó 14](#_Toc170922777)

[3.3. Đề xuất cách giải quyết bài toán 15](#_Toc170922778)

[3.3.1. Kiến trúc của CNN 15](#_Toc170922779)

[3.3.2. Kiến trúc của ResNet 17](#_Toc170922780)

[3.3.3. Kiến trúc của DenseNet 18](#_Toc170922781)

[3.4. Giới thiệu tập dữ liệu 19](#_Toc170922782)

[3.5. Môi trường cài đặt 20](#_Toc170922783)

[CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 21](#_Toc170922784)

[4.1. Chuẩn bị thư viện và dữ liệu 21](#_Toc170922785)

[4.2. Xây dựng các mô hình 25](#_Toc170922786)

[4.3. Huấn luyện các mô hình 25](#_Toc170922787)

[4.4. Đánh giá các mô hình 28](#_Toc170922788)

[4.5. Nhận xét 30](#_Toc170922789)

[CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 32](#_Toc170922790)

[5.1. Kết luận 32](#_Toc170922791)

[5.2. Hướng phát triển 32](#_Toc170922792)

[DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 33](#_Toc170922793)

**DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH**

[**Hình 1. Cấu tạo chung một mô hình học sâu** 5](#_Toc170922154)

[**Hình 2. Cấu tạo chung của mạng CNN** 7](#_Toc170922155)

[**Hình 3. Cấu tạo chung của một mạng RNN** 8](#_Toc170922156)

[**Hình 5. Cấu tạo của ba mạng RNN, LSTM và GRU** 9](#_Toc170922157)

[**Hình 6. Cấu tạo của mạng Autoencoder** 10](#_Toc170922158)

[**Hình 7. Cấu tạo của mạng GAN** 11](#_Toc170922159)

[**Hình 9. Cấu tạo của một biến thể ResNet – ResNet18** 12](#_Toc170922160)

[**Hình 10. Cấu tạo của mạng DenseNet** 13](#_Toc170922161)

[**Hình 11. Sơ đồ khối kiến trúc CNN được đề xuất** 16](#_Toc170922162)

[**Hình 12. Sơ đồ khối kiến trúc ResNet được đề xuất** 18](#_Toc170922163)

[**Hình 13. Sơ đồ khối kiến trúc DenseNet được đề xuất** 19](#_Toc170922164)

[**Hình 14. Cây thư mục của tập dữ liệu** 20](#_Toc170922165)

[**Hình 15. Logo của Kaggle** 21](#_Toc170922166)

[**Hình 16. Các thư viện cho việc xây dựng các mô hình** 22](#_Toc170922167)

[**Hình 17. Các thư viện dùng cho việc sắp xếp dữ liệu** 22](#_Toc170922168)

[**Hình 18. Các biến dựa trên cấu trúc của tập dữ liệu** 23](#_Toc170922169)

[**Hình 19. Số lượng hình ảnh trong từng thư mục** 23](#_Toc170922170)

[**Hình 20. Khai báo vị trí của thư mục mới cho việc sắp xếp dữ liệu** 23](#_Toc170922171)

[**Hình 21. Thực hiện việc xáo trộn và phân chia hình ảnh theo tỷ lệ** 24](#_Toc170922172)

[**Hình 22. Sao chép lần lượt hình ảnh vào các thư mục mới** 24](#_Toc170922173)

[**Hình 23. Kiểm tra lại số lượng hình ảnh sau khi chia** 24](#_Toc170922174)

[**Hình 24. Mã nguồn kiến trúc mô hình CNN** 25](#_Toc170922175)

[**Hình 25. Mã nguồn kiến trúc mô hình ResNet** 25](#_Toc170922176)

[**Hình 26. Mã nguồn kiến trúc mô hình DenseNet** 25](#_Toc170922177)

[**Hình 27. Biên dịch và huấn luyện mô hình CNN** 26](#_Toc170922178)

[**Hình 28. Biên dịch và huấn luyện mô hình ResNet** 26](#_Toc170922179)

[**Hình 29. Biên dịch và huấn luyện mô hình DenseNet** 26](#_Toc170922180)

[**Hình 30. Minh hoạ việc huấn luyện mô hình CNN** 27](#_Toc170922181)

[**Hình 31. Minh hoạ việc huấn luyện mô hình ResNet** 27](#_Toc170922182)

[**Hình 32. Minh hoạ việc huấn luyện mô hình DenseNet** 28](#_Toc170922183)

[**Hình 33. Chỉ số độ chính xác trên tập kiểm thử của mô hình CNN** 28](#_Toc170922184)

[**Hình 34. Chỉ số độ chính xác trên tập kiểm thử của mô hình ResNet** 28](#_Toc170922185)

[**Hình 35. Chỉ số độ chính xác trên tập kiểm thử của mô hình DenseNet** 28](#_Toc170922186)

[**Hình 36. Hàm vẽ biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện của các mô hình** 29](#_Toc170922187)

[**Hình 37. Biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện mô hình CNN** 29](#_Toc170922188)

[**Hình 38. Biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện mô hình ResNet** 30](#_Toc170922189)

[**Hình 39. Biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện mô hình DenseNet** 30](#_Toc170922190)

**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**

(Sắp xếp danh mục từ viết tắt theo thứ tự alphabet của từ viết tắt)

|  |  |
| --- | --- |
| **Từ viết tắt** | **Ý nghĩa** |
| CNN | Mạng neural tích chập |
| DenseNet | Mạng kết nối dày đặc |
| LSTM | Mạng bộ nhớ ngắn hạn dài |
| GRU | Mạng neural hồi tiếp với nút có cổng |
| GAN | Mạng sinh đối nghịch |
| ReLU | Hàm tuyến tính chỉnh lưu |
| ResNet | Mạng phần dư |
| RNN | Mạng neural hồi quy |

thời gian trung bình

# ĐẶT VẤN ĐỀ

## Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, công nghệ thông tin đã phát triển với tốc độ chóng mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực y khoa, khi việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh đã trở nên phổ biến. Ảnh y khoa là một công cụ không thể thiếu trong quá trình chẩn đoán từ X-quang đến siêu âm. Đối với các bác sĩ, phân tích và diễn giải ảnh y khoa đòi hỏi sự chính xác và kinh nghiệm lâm sàng cao. Điều này tạo ra áp lực lớn cho các bác sĩ, đặc biệt là trong bối cảnh số lượng ảnh y khoa ngày càng tăng và cần được xử lý nhanh chóng. Công việc này yêu cầu một phương pháp hiệu quả để tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị, giúp bác sĩ nhanh chóng xác định vấn đề sức khỏe của bệnh nhân.

Với những lý do trên, em đã chọn đề tài "Phát hiện bất thường trong ảnh y khoa" để nghiên cứu nhằm hỗ trợ bác sĩ trong việc phân tích ảnh y khoa, giảm bớt gánh nặng công việc và tăng độ chính xác trong chẩn đoán. Bằng cách sử dụng các mô hình học sâu, chúng có khả năng tự động phát hiện các dấu hiệu bất thường, từ đó cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình đánh giá và quyết định lâm sàng của bác sĩ.

Ngoài ra, việc phát triển các mô hình này cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào y khoa. Em hy vọng rằng, đề tài này sẽ góp phần vào sự phát triển của ngành y tế và công nghệ thông tin. Đây chính là động lực và mục tiêu quan trọng của em trong quá trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp này.

## Mục tiêu

Mục tiêu của khoá luận này là đề xuất và phát triển phương pháp hiệu quả để phát hiện bất thường trong ảnh y khoa. Cụ thể, khoá luận sẽ tập trung vào các mục tiêu sau:

* Giới thiệu vể lĩnh vực phát hiện bất thường trên ảnh y khoa và các phương pháp hiện đang có, từ đó xác định những hạn chế và thách thức cần được giải quyết.
* Tìm hiểu về các mô hình học sâu, xây dựng các mô hình sao cho chúng có khả năng tự động phát hiện các dấu hiệu bất thường từ dữ liệu ảnh y khoa với độ chính xác cao và thời gian xử lý nhanh chóng.
* Đánh giá hiệu suất của các mô hình thông qua các thử nghiệm trên bộ dữ liệu thực tế, so sánh và đưa ra các cải tiến cần thiết.

## Nội dung

Giới thiệu về học sâu, trình bày cách hoạt động của các mô hình học sâu phổ biến.

Mô tả về bài toán, giới thiệu một số kết quả đã đạt được trong việc giải quyết bài toán và mô tả về các phương pháp hiện đã và đang được sử dụng với những kết quả đã đạt được và những hạn chế của chúng.

Đề xuất mô hình cho quá trình phát hiện bất thường, cùng với việc thu thập và tiền xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, huấn luyện mô hình, và đánh giá hiệu suất của mô hình.

## Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khoá luận này sẽ tập trung vào các hình ảnh y khoa bình thường và bất thường, có thể là các bức ảnh chụp từ thiết bị, hoặc có thể là ảnh chụp từ một nhóm bệnh nhân với điều kiện sức khỏe nhất định được sử dụng để phát hiện các bất thường, bệnh lý, hoặc các dấu hiệu sớm của bệnh tật.

Phạm vi của nghiên cứu sẽ bao gồm các phương pháp và mô hình học sâu được áp dụng để phát hiện bất thường trong ảnh y khoa. Mô hình sẽ được thử nghiệm và đánh giá trên tập dữ liệu chứa các hình ảnh y khoa đa dạng và phong phú. Ngoài ra, phạm vi cũng xem xét đến các yếu tố như độ phức tạp của mô hình, thời gian xử lý, việc phân tích và xử lý số liệu độ chính xác, hiệu quả của các mô hình.

## Phương pháp nghiên cứu

* Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:

Đọc và tổng hợp tài liệu liên quan: Tìm kiếm và nghiên cứu các bài báo khoa học, sách, và tài liệu chuyên ngành liên quan đến phát hiện bất thường trong ảnh y khoa và các mô hình học sâu.

Phân tích các phương pháp hiện có: Đánh giá các phương pháp và kỹ thuật hiện có trong lĩnh vực học sâu và xử lý ảnh y khoa để xác định các ưu điểm và hạn chế của chúng.

Xây dựng cơ sở lý thuyết: Phát triển nền tảng lý thuyết dựa trên kiến thức thu thập được, từ đó định hướng cho phương pháp nghiên cứu thực nghiệm.

* Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm:

Thu thập các bộ dữ liệu ảnh y khoa từ các nguồn đáng tin cậy

Tiền xử lý dữ liệu để chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, bao gồm loại bỏ nhiễu, cân bằng dữ liệu, và tăng cường dữ liệu.

Nêu ra và xây dựng các mô hình học sâu.

Huấn luyện mô hình trên các bộ dữ liệu đã được tiền xử lý.

Đánh giá hiệu suất của mô hình bằng các độ đo.

Thực hiện các thí nghiệm so sánh giữa các mô hình để tìm ra mô hình hiệu quả nhất.

Phân tích kết quả thực nghiệm để rút ra các kết luận về hiệu suất và tính khả thi của các mô hình, và đề xuất các cải tiến hoặc hướng nghiên cứu tiếp theo dựa trên kết quả đó.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Sơ lược về học sâu

### Định nghĩa

Học sâu là một nhánh của học máy, sử dụng các mô hình mạng neural sâu để xử lý dữ liệu phức tạp và thực hiện các nhiệm vụ như phân loại, dự đoán và phát hiện.

Học sâu tập trung vào việc xây dựng và huấn luyện các mạng neural với nhiều lớp ẩn. Khác với các phương pháp truyền thống, học sâu cho phép mô hình hóa các bài toán phức tạp và tìm ra mối liên hệ không tuyến tính giữa các đặc trưng đó bằng cách tự động học các đặc trưng của dữ liệu đầu vào [1].

Học sâu sử dụng các thuật toán được thiết kế để dạy máy tính xử lý dữ liệu tương tự như cách bộ não con người hoạt động. Mô hình học sâu có khả năng nhận diện và phân tích các đối tượng phức tạp trong hình ảnh, văn bản, âm thanh,… từ đó trích xuất ra các thông tin hữu ích và đưa ra dự đoán chính xác [2].


### Ứng dụng

Học sâu được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: phân loại, nhận dạng, dự đoán và dự báo, xử lý ngôn ngữ tự nhiên,… [3]. Sự phát triển của các thuật toán học sâu đã thúc đẩy tiến bộ trong việc xử lý dữ liệu không cấu trúc, mở ra khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp mà trước đây được coi là không thể. Với khả năng tự học từ dữ liệu lớn và phức tạp, học sâu đã chứng minh tiềm năng to lớn trong việc mô phỏng các quá trình nhận thức của con người và thậm chí còn vượt qua hiệu suất của con người trong một số lĩnh vực cụ thể .

Tuy nhiên, học sâu cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn mà một trong những số đó là yêu cầu về dữ liệu lớn và sự phụ thuộc vào các tài nguyên tính toán mạnh mẽ. Mạng neural sâu cần một lượng lớn dữ liệu huấn luyện để có thể học được các đặc trưng phức tạp và tránh hiện tượng quá khớp khi mô hình chỉ hoạt động tốt trên dữ liệu huấn luyện nhưng không tổng quát hóa được trên dữ liệu mới. Ngoài ra, việc huấn luyện các mô hình học sâu thường đòi hỏi phần cứng chuyên biệt, như GPU hoặc TPU, để xử lý các phép tính song song cần thiết cho việc cập nhật trọng số mạng nhanh chóng [4].

### Cấu tạo chung của một mô hình học sâu

Mô hình học sâu là một loại mô hình máy học có khả năng tự động học và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu đầu vào thông qua việc sử dụng nhiều lớp xử lý tương tác với nhau, mỗi lớp thực hiện một phần nhất định của quá trình học. Thông thường các lớp này bao gồm lớp đầu vào, lớp ẩn, và lớp đầu ra [5]. Lớp đầu vào là nơi mà dữ liệu được cung cấp cho mô hình, qua đó mô hình có thể học được các đặc trưng từ dữ liệu. Lớp ẩn, thường có nhiều lớp nhỏ hơn, là nơi xử lý thông tin, thông qua các hàm kích hoạt không tuyến tính, giúp mô hình có khả năng học được các đặc trưng phức tạp và mối quan hệ giữa chúng. Lớp đầu ra là nơi mô hình đưa ra dự đoán hoặc kết quả dựa trên những gì đã học được.



**Hình 1. Cấu tạo chung một mô hình học sâu**

Mỗi lớp trong mô hình học sâu chứa một tập hợp các đơn vị xử lý gọi là neural, mỗi neural có khả năng tính toán và truyền thông tin từ lớp này sang lớp khác thông qua các kết nối có trọng số.

Các mô hình này thường được huấn luyện thông qua một quá trình có giám sát, nửa giám sát hoặc không giám sát, tùy thuộc vào loại dữ liệu và nhiệm vụ cụ thể. Trong quá trình học, mô hình sẽ điều chỉnh các trọng số của mình để giảm thiểu sai số giữa đầu ra dự đoán và đầu ra thực tế [5].

Một trong những đặc điểm quan trọng của học sâu là khả năng tự học biểu diễn đặc trưng, loại bỏ nhu cầu phải thiết kế thủ công các đặc trưng vốn thường đòi hỏi kiến thức chuyên môn sâu và thời gian dài. Thay vào đó, mô hình học sâu có thể tự động phát hiện các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu thông qua khả năng tự học và điều chỉnh các trọng số của các kết nối, làm mô hình trở nên mạnh mẽ và linh hoạt [5].

### Các bước hoạt động của một mô hình học sâu

Mô hình học sâu hoạt động theo các bước cơ bản như sau [6, 7]:

* Nhận dữ liệu đầu vào: Mô hình nhận dữ liệu đầu vào từ tập huấn luyện, bao gồm các điểm dữ liệu và nhãn tương ứng (nếu có).
* Chuyển tiếp: Dữ liệu đầu vào được chuyển tiếp qua các lớp của mô hình từ lớp đầu vào đến lớp đầu ra. Trong quá trình này, các phép tính toán tương ứng với các trọng số của mô hình được thực hiện để tạo ra đầu ra dự đoán.
* Tính toán lỗi: Đầu ra dự đoán của mô hình được so sánh với nhãn thực tế của dữ liệu huấn luyện để tính toán lỗi. Lỗi thường được đo lường bằng một hàm mất mát phù hợp với loại bài toán, ví dụ như Cross-Entropy Loss cho bài toán phân loại.
* Lan truyền ngược: Sau khi tính toán lỗi, mô hình sử dụng thuật toán lan truyền ngược để cập nhật các trọng số của mạng neural. Quá trình này lan truyền lỗi từ lớp đầu ra trở về lớp đầu vào, điều chỉnh các trọng số sao cho lỗi giảm dần qua mỗi lần cập nhật, giúp mạng tự điều chỉnh thông qua dữ liệu và cải thiện dự đoán của mình theo thời gian.
* Cập nhật trọng số: Các trọng số của mô hình được cập nhật dựa trên đạo hàm của hàm mất mát theo các trọng số và tốc độ học giúp điều chỉnh các tham số sao cho đầu ra dự đoán gần với nhãn thực tế nhất.
* Lặp lại quá trình: Các quá trình chuyển tiếp, tính toán lỗi, lan truyền ngược và cập nhật trọng số được lặp lại cho đến khi mô hình đạt được hiệu suất mong muốn hoặc khi điều kiện dừng được đáp ứng.

## Các mô hình học sâu

Có nhiều mô hình học sâu phổ biến được sử dụng như: CNN, RNN, autoencoder,…. Mỗi mô hình có những đặc điểm riêng biệt và ứng dụng phù hợp cho từng loại dữ liệu và nhiệm vụ cụ thể.

Dưới đây trong từng mục, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về các mô hình học sâu này.

### Mạng CNN

Mạng CNN là một trong những mô hình học sâu phổ biến nhất và mạnh mẽ nhất trong lĩnh vực thị giác máy tính. Nó được sử dụng rộng rãi trong các tác vụ liên quan đến hình ảnh và video. CNN có thể học được các đặc trưng của hình ảnh từ dữ liệu đầu vào, giúp cho việc nhận dạng và phân loại hình ảnh trở nên dễ dàng và chính xác .

Cấu trúc cơ bản của một mạng CNN có thể bao gồm các lớp sau [8]:

* Lớp tích chập (convolution): Lớp này sử dụng các bộ lọc (filters hoặc kernel) để trích xuất các đặc trưng từ dữ liệu đầu vào. Các bộ lọc này được áp dụng trên toàn bộ ảnh bằng cách trượt qua từng phần của ảnh để mã hóa thông tin có ích và loại bỏ thông tin không cần thiết. Kết quả của quá trình này là một bản đồ đặc trưng (feature map) có thể chứa các đặc trưng cục bộ của ảnh như cạnh, góc, và các đặc điểm nổi bật khác.
* Lớp gộp (pooling): Lớp này thường được sử dụng sau các lớp tích chập để giảm kích thước kích thước không gian của đặc trưng và giảm độ phức tạp của mô hình bằng cách tổng hợp thông tin qua phép lấy mẫu. Phép lấy mẫu có thể là gộp theo giá trị lớn nhất (max pooling), trong đó giá trị lớn nhất trong mỗi vùng được chọn làm đại diện, hoặc là gộp theo giá trị trung bình, trong đó giá trị trung bình của mỗi vùng được tính toán.
* Hàm kích hoạt (activation function): Hàm kích hoạt được áp dụng sau mỗi lớp tích chập hoặc lớp gộp để tạo ra đầu ra phi tuyến tính của mô hình, cho phép mô hình học được các biểu diễn phức tạp hơn.. Hàm kích hoạt phổ biến nhất là ReLU, nhưng cũng có thể sử dụng các hàm khác như Tanh hoặc Sigmoid.
* Lớp kết nối đầy đủ (fully connected): Sau khi đã trích xuất các đặc trưng từ dữ liệu đầu vào, các đặc trưng này sẽ được đưa vào các lớp kết nối đầy đủ để phân loại. Các lớp này thường kết hợp với các lớp dropout để tránh quá khớp (overfitting) và cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình.
* Lớp đầu ra (output): Lớp cuối cùng của mạng CNN, thường sử dụng hàm kích hoạt softmax để tính toán xác suất của các lớp đầu ra và dự đoán nhãn của ảnh đầu vào.




**Hình 2. Cấu tạo chung của mạng CNN**

### Mạng RNN

Mạng RNN là một loại mạng neural có khả năng xử lý dữ liệu chuỗi và có bộ nhớ ngắn hạn. RNN được thiết kế để nhận diện và tận dụng thông tin của các sự kiện trước đó trong chuỗi dữ liệu. RNN hoạt động hiệu quả với các bài toán liên quan đến dữ liệu tuần tự như ngôn ngữ tự nhiên hoặc chuỗi thời gian.

Cấu trúc cơ bản của một mạng RNN bao gồm [9, 10]:

* Lớp đơn vị (cell): Đây là lớp cơ bản của mạng RNN, mỗi đơn vị trong lớp này có trạng thái ẩn (hidden state) được cập nhật sau mỗi bước thời gian dựa trên đầu vào hiện tại và trạng thái ẩn của bước thời gian trước đó. Trạng thái ẩn này chứa thông tin về lịch sử của dữ liệu chuỗi.
* Lớp đầu ra: Lớp này thường được đặt sau mỗi đơn vị RNN để tạo ra đầu ra dự đoán tại mỗi bước thời gian. Trong cấu trúc của RNN, các nút được kết nối vòng lại với chính chúng, cho phép thông tin được truyền từ bước thời gian này sang bước thời gian khác.



**Hình 3. Cấu tạo chung của một mạng RNN**


RNN hoạt động dựa trên nguyên lý truyền thông tin từ bước thời gian này sang bước thời gian khác, cho phép lưu giữ trạng thái tạm thời và "nhớ" thông tin từ quá khứ. Quá trình huấn luyện của RNN cũng sử dụng phương pháp lan truyền ngược qua thời gian để cập nhật trọng số của mạng.

RNN được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, từ dự đoán chuỗi thời gian trong tài chính, dự báo thời tiết, đến nhận dạng giọng nói, dịch máy, phân tích video và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Chúng cũng được áp dụng trong việc tạo ra văn bản tự động, nơi mà mạng có thể học cách tạo ra văn bản có cấu trúc và ngữ nghĩa tương tự như văn bản huấn luyện ban đầu.

Mạng RNN có khả năng mô hình hóa dữ liệu dạng chuỗi và mối quan hệ giữa các thành phần của chuỗi, giúp nắm bắt được thông tin liên quan đến thời gian trong dữ liệu. Tuy nhiên, một trong những hạn chế của RNN là khả năng xử lý dữ liệu dài với hiện tượng mất mát thông tin qua thời gian, hay còn gọi là vấn đề "mất mát đạo hàm" (vanishing gradient) khiến cho việc học các phụ thuộc dài hạn trở nên khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, các biến thể của RNN đã được phát triển và sử dụng [11], trong đó phổ biến nhất là:

* LSTM: LSTM có khả năng lưu giữ thông tin qua nhiều bước thời gian nhờ vào các cổng kiểm soát giúp điều chỉnh dòng thông tin.
* GRU: GRU là một phiên bản đơn giản hơn của LSTM, cũng sử dụng các cổng kiểm soát để điều chỉnh thông tin, nhưng có cấu trúc gọn gàng hơn.

Cả hai đều được thiết kế để có thể lưu giữ thông tin qua nhiều bước thời gian mà không gặp phải vấn đề mất mát đạo hàm.



**Hình 4. Cấu tạo của ba mạng RNN, LSTM và GRU**


Mạng RNN và các biến thể của nó đóng vai trò quan trọng trong việc mô hình hóa dữ liệu tuần tự và giải quyết các bài toán liên quan đến thời gian, góp phần quan trọng trong nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại.

### Mạng Autoencoder

Mạng Autoencoder là một loại mạng neural được thiết kế để tự động học và trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu đầu vào bằng cách nén (encoding) và sau đó phục hồi (decoding) dữ liệu từ biểu diễn nén đó [12].

Cấu trúc của một mạng Autoencoder có ba phần chính [13]:

* Phần nén (encoder): Nhận đầu vào và biến đổi nó thành một biểu diễn nén có kích thước nhỏ hơn, thường được gọi là latent. Trong quá trình huấn luyện, phần này học cách trích xuất các đặc trưng quan trọng từ dữ liệu.
* Phần ẩn (latent layer): Đây là lớp ẩn giữa, nơi chứa biểu diễn nén của dữ liệu. Biểu diễn này mang thông tin quan trọng giúp mạng học được các đặc trưng từ dữ liệu.
* Phần giải nén (decoder): Nhận biểu diễn nén từ phần ẩn để tái tạo lại đầu vào ban đầu từ biểu diễn nén đó. Trong quá trình huấn luyện, phần giải nén học cách phục hồi lại dữ liệu từ biểu diễn nén và cải thiện chất lượng của dữ liệu tái tạo. Mục tiêu của quá trình này là giảm sự khác biệt giữa dữ liệu đầu vào và dữ liệu được tái tạo.



**Hình 5. Cấu tạo của mạng Autoencoder**

Để huấn luyện một mạng Autoencoder, chúng ta cũng sử dụng thuật toán lan truyền ngược và hàm mất mát, tương tự như khi huấn luyện các mạng neural khác. Tuy nhiên, điểm khác biệt chính là thay vì huấn luyện mạng để dự đoán nhãn hoặc giá trị đầu ra, Autoencoder được huấn luyện để tái tạo lại chính dữ liệu đầu vào của nó; đòi hỏi mạng phải học cách nắm bắt và biểu diễn thông tin một cách hiệu quả trong code mà không cần đến sự giám sát từ nhãn dữ liệu. Khi mạng Autoencoder được huấn luyện đủ tốt, nó có thể tái tạo lại dữ liệu đầu vào một cách chính xác.


Autoencoder có nhiều ứng dụng trong học máy như phát hiện bất thường, giảm chiều dữ liệu, và khử nhiễu từ ảnh. Ngoài ra, Autoencoder còn có thể được sử dụng để tạo ra dữ liệu mới, có khả năng mô phỏng dữ liệu thực tế, thông qua quá trình tái tạo dữ liệu từ code.

### Mạng GAN

Mạng GAN là một dạng kiến trúc mạng neural đặc biệt được đề xuất bởi Ian Goodfellow và các đồng nghiệp vào năm 2014. Mạng GAN được thiết kế để tạo ra dữ liệu mới từ dữ liệu huấn luyện, có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tạo ảnh, tạo âm thanh,….

Mạng GAN bao gồm hai thành phần chính [14]:

* Phần sinh (generator): có nhiệm vụ tạo ra dữ liệu giả mạo từ dữ liệu ban đầu. Nó thường được cấu tạo từ các lớp neural tích chập chuyển vị (transposed convolution hay còn gọi là deconvolutional) để chuyển đổi vector latent space thành dữ liệu giả mạo có cấu trúc. Phần sinh cố gắng tạo ra dữ liệu sao cho giống với dữ liệu thật nhất có thể để đánh lừa phần nhận dạng (discriminator).
* Phần nhận dạng: Mạng này được huấn luyện để phân biệt giữa dữ liệu thật và dữ liệu giả mạo. Nó thường được cấu thành từ các lớp neural tích chập để trích xuất đặc trưng và các lớp kết nối đầy đủ để phân loại.



**Hình 6. Cấu tạo của mạng GAN**


Quá trình huấn luyện của mạng GAN diễn ra như một trò chơi giữa phần sinh và phần nhận dạng: phần sinh cố gắng tạo ra dữ liệu giả mạo sao cho phần nhận dạng không thể phân biệt được, trong khi phần nhận dạng cố gắng tìm ra cách phân biệt giữa dữ liệu thật và giả mạo. Quá trình này liên tục lặp đi lặp lại, giúp cả hai phần cải thiện khả năng của chúng .

### Mạng ResNet

Mạng ResNet là một kiến trúc mạng neural tích chập sâu được giới thiệu bởi Kaiming He và các cộng sự tại Microsoft Research vào năm 2015. Kiến trúc này đã giành chiến thắng trong cuộc thi ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge) trong cùng năm đó. ResNet sử dụng các đơn vị khối phần dư (residual blocks), cho phép xây dựng mạng được đến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn tầng.

Cấu trúc cơ bản của ResNet bao gồm các khối phần dư. Mỗi khối phần dư bao gồm một loạt các lớp được nối với nhau theo cấu trúc "ánh xạ đồng nhất” (identity mapping). ResNet sử dụng các kết nối tắt (shortcut connection) hay còn gọi là kết nối phần dư, trong đó đầu vào của một lớp được cộng trực tiếp vào đầu ra của lớp sau một số lớp trung gian, cho phép đầu vào được truyền thẳng qua mạng. Quá trình này giúp giảm thiểu hiện tượng mất mát đạo hàm và giúp mạng học được biểu diễn sâu hơn [15].

ResNet có nhiều biến thể với số lượng lớp khác nhau như ResNet-18, ResNet-34, ResNet-50, ResNet-101, và ResNet-152. Số lượng lớp càng nhiều thì mô hình càng sâu và có khả năng học được nhiều đặc trưng phức tạp hơn, nhưng cũng đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán hơn.



**Hình 7. Cấu tạo của một biến thể ResNet – ResNet18**

Nhờ vào khả năng học được các đặc trưng sâu, ResNet có thể giúp cải thiện hiệu suất phát hiện bất thường và giảm thiểu việc mất mát thông tin trong quá trình lan truyền ngược.

### Mạng DenseNet

Mạng DenseNet là một kiến trúc mạng neural sâu được giới thiệu bởi Gao Huang và cộng sự vào năm 2017.. DenseNet đã giải quyết vấn đề mất mát đạo hàm trong quá trình huấn luyện các mạng neural sâu bằng cách sử dụng kỹ thuật gọi là “kết nối dày đặc” (dense connection). Kết nối dày đặc là một kỹ thuật trong đó đầu ra của mỗi lớp được kết nối đến tất cả các lớp sau đó. Điều này cho phép gradient được truyền thẳng qua mạng, giúp cải thiện hiệu suất huấn luyện.

Mạng DenseNet được xây dựng từ các khối dày đặc (dense block). Một khối dày đặc bao gồm một loạt các lớp tích chập được kết nối với nhau, mỗi lớp sau đó được theo sau bởi một hàm kích hoạt ReLU. Các đầu ra của các lớp tích chập được nối lại với nhau bằng cách sử dụng phép nối (concatenate), tạo thành một đầu ra dày đặc (dense output) giúp cải thiện hiệu suất huấn luyện bằng cách tận dụng lại thông tin từ tất cả các lớp trước đó [16].

A diagram of a diagram of a block diagram

Description automatically generated

**Hình 8. Cấu tạo của mạng DenseNet**

Nhờ vào khả năng của nó trong việc tận dụng lại thông tin từ tất cả các lớp, mạng DenseNet có thể học được biểu diễn phức tạp của dữ liệu hình ảnh và tăng cường hiệu suất phát hiện.

## Quy trình huấn luyện và đánh giá một mô hình học sâu

Các bước thực hiện chính như sau:

* Thu thập dữ liệu: Nguồn hình ảnh y khoa có thể được thu thập từ các nguồn khác nhau như máy chụp cắt lớp hay hình ảnh X-quang.
* Tiền xử lý dữ liệu: có thể bao gồm chuẩn hóa, loại bỏ nhiễu, tách tập dữ liệu hoặc tăng cường dữ liệu.
* Xây dựng mô hình học sâu bằng cách xem xét và lựa chọn các mô hình học sâu như CNN, ResNet, DenseNet,…, sau đó tiến hành cài đặt mô hình và thiết lập các tham số của mô hình như số lượng lớp, kích thước lớp, hàm kích hoạt.
* Huấn luyện mô hình: Sử dụng dữ liệu đã chuẩn bị để huấn luyện mô hình. Quá trình huấn luyện bao gồm việc tối ưu hóa các tham số của mô hình thông qua các thuật toán học sâu để tối ưu hóa hiệu suất.
* Đánh giá mô hình: Sau khi huấn luyện, mô hình sẽ được đánh giá trên tập dữ liệu kiểm tra. Các chỉ số như độ chính xác, F1-score hoặc độ nhạy sẽ được sử dụng để đo lường hiệu suất của mô hình. Nếu cần thiết, dựa trên kết quả đánh giá, điều chỉnh các siêu tham số hoặc cấu trúc của mô hình để cải thiện hiệu suất.

# HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

## Mô tả bài toán

Phát hiện bất thường trong ảnh là một phần quan trọng trong lĩnh vực y học hình ảnh, nhằm nhận diện các khu vực hoặc đối tượng trong hình ảnh y khoa mà không tuân theo mẫu chuẩn hoặc có sự biến đổi bất thường so với trạng thái bình thường. Bài toán này đòi hỏi độ chính xác cao do mức độ nghiêm trọng của việc chẩn đoán sai lệch. Do đó, việc thu thập và xử lý dữ liệu cần phải được thực hiện một cách cẩn thận, đảm bảo tính toàn vẹn và độ tin cậy của dữ liệu.

Đầu vào của bài toán là ảnh y khoa, các ảnh này có kích thước lớn và độ phức tạp cao, với các đối tượng và biến đổi bất thường xuất hiện ở nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Sau đó các ảnh sẽ được đưa vào các mô hình để nhận dạng. Đầu ra của bài toán cho biết hình ảnh đầu vào là bình thường hay bất thường.

Trong phạm vi của khoá luận này, bài toán sẽ đề cập về viêm phổi. Viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng phổi gây ra bởi vi khuẩn, virus hoặc nấm; bênh làm viêm các túi khí trong phổi, gây ra triệu chứng như ho, sốt, khó thở và đau ngực. Viêm phổi có thể ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt ở người già, trẻ em và những người có hệ miễn dịch yếu. Phát hiện sớm viêm phổi là rất quan trọng để điều trị kịp thời và giảm thiểu biến chứng. Các phương pháp chẩn đoán truyền thống như chụp X-quang và xét nghiệm máu có thể mất thời gian và không phải lúc nào cũng chính xác. Do đó, việc áp dụng các mô hình học sâu để phát hiện viêm phổi từ ảnh y khoa đang trở thành một hướng nghiên cứu tiềm năng. Các mô hình học sâu có thể tự động phát hiện các dấu hiệu của viêm phổi từ ảnh X-quang với độ chính xác cao. Điều này không chỉ giúp cải thiện tốc độ chẩn đoán mà còn hỗ trợ các bác sĩ trong việc đưa ra quyết định điều trị.

## Những kết quả đã đạt được trước đó

Các nghiên cứu trước đây đã tiếp cận vấn đề này thông qua nhiều phương pháp khác như phân tích thành phần chính và máy vector hỗ trợ [17]. Một số nghiên cứu đã tập trung vào việc mô hình hóa nền để phát hiện sự bất thường dựa trên sự khác biệt so với nền thông thường, trong khi những nghiên cứu khác lại hướng đến việc phát hiện bất thường thông qua việc phân tích ảnh dư, nơi mà nhiễu và bất thường là chủ đạo [18]. Các phương pháp này đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc phát hiện các loại bất thường khác nhau, từ những thay đổi nhỏ trong kết cấu mô đến những khối u lớn.

Tuy nhiên, việc phát hiện bất thường trong ảnh y khoa vẫn còn nhiều thách thức, bao gồm việc xác định những gì là "bình thường" và "bất thường", sự đa dạng của các loại bất thường, và khả năng của mô hình trong việc tổng quát hóa từ dữ liệu huấn luyện đến dữ liệu thực tế.

Nghiên cứu này tập trung vào việc xem xét và phát triển các mô hình học sâu để giải quyết những hạn chế của các phương pháp hiện tại, và có khả năng thích ứng tốt hơn với sự đa dạng của dữ liệu y khoa và cải thiện độ chính xác trong việc phát hiện bất thường.

## Đề xuất cách giải quyết bài toán

Các mô hình học sâu đã được chứng minh là hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu không cân xứng, giúp giảm thiểu sự thiên vị về phía nhóm dữ liệu lớn hơn, điều này rất quan trọng trong xử lý ảnh y khoa vì số lượng ảnh cho trường hợp bình thường thường nhiều hơn so với trường hợp bất thường.

Vì vậy, trong khoá luận này, em sử dụng các mô hình học sâu bao gồm mạng CNN, mạng ResNet, và mạng DenseNet. Các mô hình này đặc biệt phù hợp với việc trích xuất đặc trưng từ ảnh và học các đặc trưng phức tạp và quan trọng để phân biệt giữa các vùng bình thường và bất thường trong ảnh y khoa.

Ngoài ra, các mô hình này còn sử dụng các lớp phi tuyến tính với các hàm kích hoạt như ReLU và Sigmoid để tăng khả năng học của mạng. Phương pháp tối ưu hóa Adam được chọn để điều chỉnh trọng số của mạng, giúp mô hình hội tụ nhanh và hiệu quả hơn.

Sau đây là kiến trúc của từng mô hình được đề xuất.

### Kiến trúc của CNN

Mô hình CNN được đề xuất như sau:

A screenshot of a black and white screen

Description automatically generated

**Hình 9. Sơ đồ khối kiến trúc CNN được đề xuất**

* Ảnh đầu vào với kích thước và số kênh màu của ảnh.
* Lớp tích chập 1: sử dụng 6 bộ lọc với kích thước mỗi bộ lọc là 3x3 và hàm kích hoạt ReLU. Mục tiêu của lớp này là trích xuất các đặc trưng cơ bản từ ảnh đầu vào. như cạnh và góc cạnh từ ảnh. Hàm kích hoạt ReLU giúp mô hình học các đặc trưng phi tuyến tính.
* Lớp gộp 1: sử dụng phép gộp theo giá trị lớn nhất với kích thước 2x2 để giảm kích thước của đặc trưng, giữ lại các đặc trưng quan trọng nhất và giảm thiểu tính toán cho các lớp tiếp theo.
* Lớp tích chập 2: sử dụng 12 bộ lọc với kích thước mỗi bộ lọc là 3x3 và hàm kích hoạt ReLU. Lớp này giúp trích xuất các đặc trưng phức tạp hơn từ ảnh.
* Lớp gộp 2: sử dụng phép gộp theo giá trị lớn nhất với kích thước 2x2 để tiếp tục trích xuất và giảm kích thước các đặc trưng phức tạp hơn.
* Lớp tích chập 3: sử dụng 24 bộ lọc với kích thước bộ lọc là 3x3 và hàm kích hoạt ReLU, giúp trích xuất các đặc trưng chi tiết hơn nữa.
* Lớp gộp 3: sử dụng phép gộp theo giá trị lớn nhất với kích thước 2x2. Lớp này tiếp tục giảm kích thước đầu ra.
* Lớp làm phẳng: biến đổi đầu ra từ lớp gộp 3 thành một vector một chiều để đưa vào lớp đầu ra
* Lớp đầu ra: 1 đơn vị với hàm kích hoạt sigmoid để phân loại ảnh đầu vào thành bình thường hoặc bất thường dựa trên các đặc trưng đã học.

Mô hình CNN được biên dịch sử dụng thuật toán tối ưu hoá Adam, hàm mất mát binary\_crossentropy và đánh giá mô hình bằng loss và accuracy trên tập dữ liệu kiểm tra.

### Kiến trúc của ResNet

Mô hình ResNet được đề xuất dựa trên kiến trúc ResNet50 gồm các phần chính sau:

A black and white rectangles with text

Description automatically generated

**Hình 10. Sơ đồ khối kiến trúc ResNet được đề xuất**

* Ảnh đầu vào với kích thước và số kênh màu của ảnh.
* Mô hình cơ sở ResNet50: được lấy từ thư viện Keras, đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ImageNet.
* Lớp gộp trung bình chung: giảm kích thước của hình ảnh xuống còn một vector duy nhất cho mỗi kênh màu.
* Lớp đầu ra: cũng là 1 đơn vị với hàm kích hoạt là sigmoid để phân loại.

Thuật toán tối ưu hoá, hàm mất mát và chỉ số đánh giá mô hình tương tự như trong mục 3.3.1.

### Kiến trúc của DenseNet

Mô hình DenseNet, cũng tương tự ResNet, có cấu trúc chi tiết như sau:



**Hình 11. Sơ đồ khối kiến trúc DenseNet được đề xuất**

* Ảnh đầu vào với kích thước và số kênh màu của ảnh.
* Mô hình cơ sở DenseNet121: cũng được lấy từ thư viện Keras và đã được huấn luyện trước trên tập dữ liệu ImageNet.
* Lớp gộp trung bình chung: tương tự ResNet, giảm kích thước của hình ảnh xuống một vector duy nhất tạo ra một đầu ra.
* Lớp đầu ra: cũng với 1 đơn vị và hàm kích hoạt sigmoid.

Thuật toán tối ưu hoá, hàm mất mát và chỉ số đánh giá mô hình tương tự như trong mục 3.3.1.

## Giới thiệu tập dữ liệu

Tập dữ liệu được sử dụng trong khoá luận là tập dữ liệu hình ảnh X-quang phổi (Chest X-Ray Images (Pneumonia)).

Dữ liệu được cung cấp bởi bài báo “Labeled Optical Coherence Tomography (OCT) and Chest X-Ray Images for Classification” trên kho lưu trữ Mendeley Data [19] và được tổng hợp trên Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia.

Tập dữ liệu bao gồm tổng cộng 5,863 hình ảnh, được chia làm hai loại danh mục hình ảnh, bao gồm hình ảnh phổi bình thường và hình ảnh viêm phổi . Tập dữ liệu này được sử dụng để hỗ trợ việc phân loại bệnh viêm phổi thông qua hình ảnh X-quang, đồng thời là nguồn dữ liệu quan trọng cho các nghiên cứu và phát triển mô hình học máy trong lĩnh vực y tế.

Dữ liệu được tổ chức thành ba tập thư mục con: tập huấn luyện, tập kiểm tra và tập đánh giá. Mỗi thư mục con lại có thêm hai thư mục con nhỏ nữa tương ứng với hai nhãn bình thường và viêm phổi.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Hình 12. Cây thư mục của tập dữ liệu**

## Môi trường cài đặt

Để triển khai và huấn luyện mô hình, khoá luận sử dụng Kaggle, một nền tảng trực tuyến nổi tiếng trong cộng đồng khoa học dữ liệu và học máy. Được thành lập vào năm 2010 và hiện là một phần của Google, Kaggle cung cấp một môi trường làm việc toàn diện cho các chuyên gia và những người đam mê trong lĩnh vực này để thực hành, cạnh tranh và học hỏi từ nhau.

Kaggle cho phép người dùng viết và chạy mã trực tiếp trong trình duyệt mà không cần thiết lập môi trường cục bộ. Kaggle cung cấp một môi trường tính toán đám mây, giúp người dùng thực hiện các dự án khoa học dữ liệu và xây dựng mô hình học máy mà không cần cấu hình máy tính quá mạnh. Kaggle hỗ trợ Python và R, hai ngôn ngữ phổ biến nhất trong khoa học dữ liệu. Kaggle cung cấp sẵn các tài nguyên tính toán cần thiết, bao gồm GPU và TPU, giúp tăng tốc quá trình xử lý và huấn luyện mô hình.

Kaggle còn cho phép khả năng kết nối trực tiếp với các bộ dữ liệu trên Kaggle, giúp quá trình tải và xử lý dữ liệu trở nên đơn giản và nhanh chóng.



**Hình 13. Logo của Kaggle**

# KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

## Chuẩn bị thư viện và dữ liệu

Khoá luận sử dụng các thư viện của Python để xây dựng và thiết lập các mô hình học sâu như thể hiện trong hình 15 sau:

A screenshot of a computer

Description automatically generated


**Hình 14. Các thư viện cho việc xây dựng các mô hình**

TensorFlow và Keras là hai thư viện phổ biến trong lĩnh vực học sâu. TensorFlow cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho việc xây dựng và huấn luyện các mô hình học sâu. Keras, một giao diện Python cho TensorFlow, giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng mô hình bằng cách cung cấp các lớp và hàm tiện ích.

Trong thư viện Keras, Layers chứa các lớp cơ bản được sử dụng để xây dựng mô hình học sâu, bao gồm các lớp như Dense (lớp kết nối đầy đủ), Conv2D (lớp tích chập 2 chiều), MaxPooling2D (lớp gộp theo giá trị lớn nhất 2 chiều), và nhiều lớp khác. Các lớp này giúp xây dựng kiến trúc của mô hình học sâu.

Numpy và Matplotlib là hai thư viện quan trọng trong Python. Numpy hỗ trợ các phép toán khoa học và đại số tuyến tính, trong khi matplotlib hỗ trợ việc vẽ đồ thị và trực quan hóa dữ liệu.

Ngoài ra, do số lượng hình ảnh trong mỗi thư mục chưa được chuẩn (xem hình 18), nên cần thêm các thư viện sau để sắp xếp lại tập dữ liệu:



**Hình 15. Các thư viện dùng cho việc sắp xếp dữ liệu**

Thư viện shutil (shell utilities) cung cấp một số hàm tiện ích cao cấp để thao tác với các tệp và thư mục, như sao chép, di chuyển, hoặc xóa các tệp và thư mục. Nó cũng hỗ trợ việc sao chép quyền truy cập và thời gian của các tệp, cũng như toàn bộ cây thư mục.

Thư viện random được sử dụng để tạo ra các số ngẫu nhiên. Nó cung cấp các hàm như random(), randint(), uniform(), và choice() để tạo ra các số ngẫu nhiên theo các phân phối khác nhau.

Tiếp theo chúng ta khai báo một số biến dựa trên cấu trúc của tập dữ liệu:

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

**Hình 16. Các biến dựa trên cấu trúc của tập dữ liệu**

Kiểm tra số lượng hình ảnh trong từng thư mục:


A screenshot of a computer program

Description automatically generated

**Hình 17. Số lượng hình ảnh trong từng thư mục**

Như chúng ta có thể thấy, có sự không tương xứng giữa số lượng hình ảnh của các thư mục với nhau. Do đó trong trường hợp này, chúng ta sẽ sắp xếp và chia lại số lượng hình ảnh giữa các tập dữ liệu theo tỷ lệ là train:val:test = 70%:20%:10%.

Để làm điều đó, chúng ta sẽ thực hiện tạo một thư mục mới chứa tập dữ liệu theo tỷ lệ nêu trên. Các đoạn mã nguồn sau đây thực hiện công việc đó:



**Hình 18. Khai báo vị trí của thư mục mới cho việc sắp xếp dữ liệu**

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

**Hình 19. Thực hiện việc xáo trộn và phân chia hình ảnh theo tỷ lệ**

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 20. Sao chép lần lượt hình ảnh vào các thư mục mới**

Cuối cùng, kiểm tra lại thư mục vừa mới tạo cùng với dữ liệu được sắp xếp:

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 21. Kiểm tra lại số lượng hình ảnh sau khi chia**

## Xây dựng các mô hình

* Mô hình CNN:

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 22. Mã nguồn kiến trúc mô hình CNN**

* Mô hình ResNet

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 23. Mã nguồn kiến trúc mô hình ResNet**

* Mô hình DenseNet

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

**Hình 24. Mã nguồn kiến trúc mô hình DenseNet**

## Huấn luyện các mô hình

Trong khoá luận này, các tham số chính được sử dụng trong quá trình huấn luyện các mô hình là tương tự nhau, bao gồm:

* Thuật toán tối ưu hoá: Adam
* Learning rate: 0.001
* Số lần học (epochs): 50
* Hàm mất mát: binary\_crossentropy (do bài toán là phân loại nhị phân)
* Chỉ số đánh giá: Accuracy

Tập huấn luyện (val\_ds) được sử dụng để điều chỉnh các trọng số của mô hình thông qua quá trình lan truyền ngược và tối ưu hóa.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 25. Biên dịch và huấn luyện mô hình CNN**

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 26. Biên dịch và huấn luyện mô hình ResNet**

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 27. Biên dịch và huấn luyện mô hình DenseNet**

Các mô hình được huấn luyện trong tổng cộng 50 epochs. Đối với hai mô hình CNN và ResNet, ngoại trừ epoch đầu tiên, mỗi epoch còn lại mất khoảng 9 đến 12 giây để hoàn thành. Với mô hình DenseNet, khoảng thời gian cần thiết để huấn luyện là gấp đôi so với hai mô hình kia. Quá trình huấn luyện được theo dõi và ghi nhận để đánh giá các chỉ số hiệu suất như độ chính xác và hàm mất mát theo thời gian.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Hình 28. Minh hoạ việc huấn luyện mô hình CNN**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Hình 29. Minh hoạ việc huấn luyện mô hình ResNet**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

**Hình 30. Minh hoạ việc huấn luyện mô hình DenseNet**

## Đánh giá các mô hình

Các mô hình được đánh giá bằng cách sử dụng chỉ số độ chính xác (accuracy) là tỷ lệ dự đoán đúng trên tổng số mẫu kiểm tra.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 31. Chỉ số độ chính xác trên tập kiểm thử của mô hình CNN**

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 32. Chỉ số độ chính xác trên tập kiểm thử của mô hình ResNet**

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

**Hình 33. Chỉ số độ chính xác trên tập kiểm thử của mô hình DenseNet**

Tiếp theo, có thể trực quan hoá các độ chính xác của các mô hình trên hai tập huấn luyện và đánh giá như trong hình 32 sau:

A computer screen shot of a code

Description automatically generated

**Hình 34. Hàm vẽ biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện của các mô hình**

A graph with lines and numbers


Description automatically generated

**Hình 35. Biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện mô hình CNN**

A graph with blue and orange lines

Description automatically generated

**Hình 36. Biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện mô hình ResNet**



**Hình 37. Biểu đồ thể hiện độ chính xác khi huấn luyện mô hình DenseNet**

## Nhận xét

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình đạt độ chính xác cao, chứng minh tính hiệu quả của mô hình trong việc phát hiện bất thường trong ảnh y khoa. Trong đó mô hình CNN thể hiện tính ổn định và hiệu quả cao hơn rõ rệt so với hai mô hình còn lại, thông qua thể hiện độ chính xác của tập huấn luyện và tập đánh giá gần như không có sự biến động quá lớn.

Tuy nhiên, các mô hình trên vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhất là hiện tượng quá khớp xảy ra đáng kể trên mô hình DenseNet. Điều này khiến cho chúng gặp trở ngại khá lớn khi tổng quát hoá trên tập dữ liệu đánh giá, gây khó khăn cho việc phát hiện hình ảnh bất thường nếu có hình ảnh mới đưa vào. Cần xem xét và giảm độ phức tạp cho các mô hình trên để cải thiện hiệu suất và giảm thiểu hiện tượng quá khớp.

# KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## Kết luận

Khóa luận đã thành công trong việc phát triển và ứng dụng các mô hình học sâu để phát hiện bất thường trong ảnh y khoa. Các mô hình đã được huấn luyện và đánh giá trên bộ dữ liệu cho thấy hiệu suất cao. Kết quả này chứng tỏ rằng các mô hình học sâu được đề xuất có khả năng phân loại chính xác các ảnh bình thường và bất thường.

## Hướng phát triển

Để cải thiện và mở rộng các kết quả đã đạt được, các hướng phát triển có thể được xem xét như:

* Nghiên cứu và tích hợp thêm các mô hình học tăng cường để cải thiện khả năng tự học và hiệu suất của mô hình nếu đối mặt với dữ liệu chưa từng thấy trước đó.
* Mở rộng nghiên cứu sang các loại dữ liệu hình ảnh y khoa khác như hình ảnh MRI hoặc siêu âm để kiểm tra và nâng cao khả năng tổng quát hóa và độ tin cậy của mô hình.
* Xây dựng và phát triển một hệ thống cho phéptải lên và kiểm tra các ảnh y khoa một cách tiện lợi, và bổ sung các tính năng mới cho hệ thống, như chẩn đoán tự động và phân tích xu hướng theo thời gian, để hỗ trợ tốt hơn cho các quyết định lâm sàng.

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Y. B. Y. &. H. G. LeCun, “Deep Learning,” *Nature,* tập 521, số 7553, pp. 436-444, 2015. |
| [2] | G. E. O. S. &. T. Y. W. Hinton, “A fast learning algorithm for deep belief nets,” *Neural Computation,* tập 18, số 7, pp. 1527-1554, 2006. |
| [3] | A. M. A.-r. &. H. G. Graves, “Speech recognition with deep recurrent neural networks,” trong *2013 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing*, 2013. |
| [4] | A. S. I. &. H. G. E. Krizhevsky, “Imagenet classification with deep convolutional neural networks,” trong *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2012. |
| [5] | “CS231n Convolutional Neural Networks for Visual Recognition,” [Trực tuyến]. Available: https://cs231n.github.io/neural-networks-1/. [Đã truy cập 10 June 2024]. |
| [6] | I. Sarker, “Deep Learning: a Comprehensive Overview on Techniques, Taxonomy, Applications and Research Directions,” *SN Computer Science,* tập 2, số 6, 2021. |
| [7] | G. X. a. B. Y., “Understanding the difficulty of training deep feedforward neural networks,” trong *Proceedings of the Thirteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics*, 2010. |
| [8] | R. K. R. K. O. a. M. A. Bouthina, “Palm Tree Diseases Detection Using Deep Learning: A Short Review,” pp. 1-8, 2024. |
| [9] | C. Olah, “Understanding LSTM Networks,” [Trực tuyến]. Available: https://colah.github.io/posts/2015-08-Understanding-LSTMs/. [Đã truy cập 30 May 2024]. |
| [10] | R. M. Schmidt, “Recurrent Neural Networks (RNNs): A gentle Introduction and Overview,” 2019. [Trực tuyến]. Available: https://arxiv.org/abs/1912.05911. [Đã truy cập 14 June 2024]. |
| [11] | T. P. R. C. R. Z. S. L. Y. a. C. R.-C. Toharudin, “Employing Long Short-Term Memory and Facebook Prophet Model in Air Temperature Forecasting,” *Communication in Statistics- Simulation and Computation,* 2021. |
| [12] | B. e. a. Zong, “Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection,” 2018. [Trực tuyến]. Available: https://openreview.net/forum?id=BJJLHbb0-. [Đã truy cập 19 June 2024]. |
| [13] | Y. H. S. a. C. Y.-G. Song, “Analysis of Autoencoders for Network Intrusion Detection,” *Sensors,* tập 21, p. 4294, 2021. |
| [14] | I. Developer, “Generative Adversarial Networks Explained,” 2021. [Trực tuyến]. Available: https://developer.ibm.com/articles/generative-adversarial-networks-explained/. [Đã truy cập 10 June 2024]. |
| [15] | J. G. Z. a. R. N. Brown, “CNN Based Image Classification of Malicious UAVs,” *Applied Sciences,* tập 13, p. 240, 2022. |
| [16] | A. S. F. R. P. a. S. G. Mazza, “TanDEM-X Forest Mapping using Convolutional Neural Networks,” *Remote Sensing,* tập 11, 2019. |
| [17] | H. a. W. L. J. Abdi, “Principal component analysis,” *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics,* tập 2, số 4, p. 433–459, 2010. |
| [18] | O. M. P. a. M. D. Rippel, “Modeling the Distribution of Normal Data in Pre-Trained Deep Features for Anomaly Detection,” January 2021. [Trực tuyến]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9412109. [Đã truy cập 17 June 2024]. |
| [19] | D. Z. K. a. G. M. Kermany, *Labeled Optical Coherence Tomography (OCT) and Chest X-Ray Images for Classification,* Mendeley Data, 2018. |