Прізвище: **КИРИЛЮК**

Ім'я: **Дмитро**

Група: **ПП-22**

Варіант: **08**

Дата захисту: **14.04.2025р**.

Кафедра: **САПР**

Дисципліна: **Системи інтелектуального аналізу та візуалізації даних**

Перевірив: **Андрій КЕРНИЦЬКИЙ**

**ЗВІТ**

до лабораторної роботи №10

на тему **“Класифікація методом k-найближчих сусідів.”**

**Мета роботи:** навчитися класифікувати дані за допомогою методу k-найближчих сусідів. Вивчити теоретичні основи методу та для реалізації аналізу даних навчитися використовувати програму WEKA та Excel.

**Індивідуальне завдання:**


1. Для індивідуального завдання вирішите задачу класифікації з використанням методу найближчих сусідів двома способами – спершу за допомогою Weka, потім – за допомогою Excel. Вирішіть, скільки сусідів потрібно для вашої моделі. Вам буде потрібно декілька експериментальних спроб для того, щоб визначити, яка кількість сусідів є оптимальною. Крім того, якщо ви використовуєте модель для отримання бінарного результату (0 або 1), то очевидно, що вам буде потрібна парна кількість сусідів.

2. Змінюючи параметри налаштування алгоритму, спробуйте досягти найкращої якості навчання класифікаторів.

3. Порівняйте результати отримані в обидвох системах.


4. У звіті надайте результати роботи кожного алгоритму, його налаштування, а також результати порівняння.


**Індивідуальне завдання:**


****


URL: <https://www.kaggle.com/datasets/d33kshant/iris-dataset>


**1 частина:**

****


****

****

****

****

**2 частина:**



**3 частина :**

**Порівняння результатів у WEKA та Excel:**

**1. Методологія класифікації**

* **WEKA**: Використовує готовий алгоритм IBk (k-найближчих сусідів), що дозволяє легко налаштовувати різні параметри без необхідності самостійних розрахунків.
* **Excel**: Потребує ручного впровадження алгоритму через розрахунок евклідових відстаней між точками даних та визначення найближчих сусідів.

**2. Результати класифікації**

* У WEKA ви отримали результати для різних значень k, що видно зі скриншотів.
* В Excel ви провели аналіз з декількома значеннями k (1, 3, 5, 7, 9, 11) і отримали різні прогнози щодо прийняття Максима в команду.

**3. Точність та надійність**

* **WEKA**: Забезпечує професійний аналіз з повною статистикою точності, включаючи матрицю помилок, precision, recall та F-measure.
* **Excel**: Дає базові результати голосування "за" і "проти" для кожного значення k, що є менш детальним, але більш прозорим для розуміння процесу класифікації.

**4. Гнучкість налаштувань**

* **WEKA**: Дозволяє легко змінювати додаткові параметри алгоритму, як-от метрики відстані та стратегії зважування.
* **Excel**: Обмежений базовою реалізацією з евклідовою відстанню та без зважування голосів сусідів.

**Загальні висновки щодо порівняння:**

1. WEKA є більш ефективною для швидкого аналізу та пошуку оптимальних параметрів, тоді як Excel забезпечує більш детальне розуміння механіки алгоритму.
2. Результати в обох системах показують, що вибір k критично впливає на прогноз - це підтверджує теоретичні положення методу k-NN.
3. При малих значеннях k алгоритм більш чутливий до шуму в даних, тоді як більші значення k можуть призвести до згладжування важливих особливостей класів.
4. Реалізація в Excel наочно демонструє, що для вашого набору даних існує переважання негативних відповідей серед найближчих сусідів для тестового прикладу (Дмитра) при більшості перевірених значень k.
5. Для точнішого порівняння було б корисно додати результати перехресної перевірки (cross-validation) в обох системах, щоб оцінити стабільність показників точності.

Цей аналіз дозволяє зробити висновок, що незважаючи на різні підходи до реалізації, обидві системи (WEKA та Excel) підтверджують основні принципи методу k-найближчих сусідів та його залежність від вибору параметра k.

**Висновок:** у ході виконання лабораторної роботи було успішно застосовано метод k-найближчих сусідів для класифікації квіток у середовищах WEKA та Excel. Результати показали, що вибір параметра k суттєво впливає на якість класифікації: при k=1 отримано позитивний прогноз, а при більших значеннях k переважали негативні прогнози щодо класифікації. Порівняння імплементацій в обох системах підтвердило стабільність алгоритму, а практичне застосування для аналізу спортивних даних продемонструвало потенціал методу k-NN у підтримці прийняття рішень при відборі квітів. Отже, робота дозволила не лише засвоїти теоретичні основи методу, але й набути практичних навичок його реалізації та застосування для вирішення реальних задач класифікації.