Obraz zawierający wykres

Opis wygenerowany automatycznie**Metody Numeryczne – Projekt 2**

Układy równań liniowych

Justyna Dąbrowska, 185872, Inf sem 4

1. Wstęp

Celem projektu było zaimplementowanie metod rozwiązywania układów równań liniowych. Należało zaimplementować dwie metody iteracyjne: Jacobiego i Gaussa-Seidla oraz metodę bezpośrednią czyli faktoryzację LU. Do implementacji zadania wybrałam język Python dołączając biblioteki matplotlib, copy, math, time i decimal.

2. Zadanie A

Na podstawie mojego numeru indeksu uzyskałam takie własności parametrów wykonania zadania:

Obraz zawierający tekst, urządzenie, wskaźnik, ciemne

Opis wygenerowany automatycznie


Utworzyłam macierz pasmową A o wymiarach 972x972 na podstawie wytycznych projektu i powyższych wartości:

* Na głównej diagonali znajduje się: a1 = 8 + 5 = 13
* Na sąsiednich diagonalach są elementy: a2 = -1
* Na skrajnych diagonalach występują elementy: a3 = -1

Prawa stronę równania, na którym bazujemy stanowi wektor b o długości N = 972, którego elementy należało policzyć ze wzoru: n-ty element = sin(n·(5+1)).

3. Zadanie B

W celu realizacji zadania B zostały zaimplementowane metody iteracyjne: Jacobiego i Gaussa-Seidla, które zostały użyte do rozwiązania układu równań: Ax = b, gdzie A i b zostały wyliczone w zadaniu A, a x początkowo jest wektorem o długości N = 972, który przyjmuje wartość 1 dla każdego elementu.


Oto wyniki jakie otrzymałam po przeprowadzeniu obliczeń dla danych z zadania A:

Metoda Gaussa-Seidla jest metodą szybszą od metody Jacobiego oraz wymaga mniejszej liczby iteracji ze względu na to, że wykorzystuje aktualnie dostępne przybliżone rozwiązania, co pozwala na zaoszczędzenie pamięci operacyjnej i zmniejszenie liczby obliczeń.

4. Zadanie C


Warunkiem poprawności działania metod iteracyjnych jest to, aby wektor przybliżonych rozwiązań w każdej następnej iteracji zbiegał się do rozwiązania dokładnego. Aby sprawdzić czy metody zbiegają się dodano dodatkowy warunek zakończenia metody, ograniczając z góry normę z wektora residuum przez wartość 10^9 , po przekroczeniu tej wartości metoda jest zakańczana, gdyż norma z wektora residuum rośnie, co oznacza, że rozwiązanie przybliżone wraz z następną iteracją oddala się od rozwiązania dokładnego.

W celu realizacji tego zadania wektor b pozostał bez zmian, a korzystając z tej samej funkcji tworzącej macierz A utworzyłam macierz o podanych parametrach:



Zadanej macierzy C nie udaje się zredukować za pomocą metod iteracyjnych, ponieważ zauważa się wzrost normy wektora residuum wraz z każdą kolejną iteracją. Dla metody Jacobiego norma przekroczyła wartość 10^9 po 69 iteracjach, a dla metody Gaussa-Seidla po 29 iteracjach.

5. Zadanie D

W tym zadaniu należało zaimplementować bezpośrednią metodę rozwiązania układu równań – faktoryzację LU. Trzeba było ją przetestować na macierzy z zadania C, czego rozwiązanie nie powiodło się używając metod iteracyjnych.

Faktoryzacja LU wymaga znacznie więcej czasu niż metody iteracyjne, ale pozwala na uzyskanie rozwiązania przybliżonego, które jest zbliżone do rozwiązania dokładnego (na co wskazuje na niska wartość normy wektora residuum). Zastosowanie metod iteracyjnych nie doprowadziło do uzyskania zbliżonego do dokładnego rozwiązania, ponieważ kolejne przybliżenia dla tych metod nie zbiegały się.



6. Zadanie E

Realizacja zadania polegała na stworzeniu wykresu zależności czasu trwania poszczególnych metod rozwiązujących układy równań od liczby niewiadomych dla N = [100, 500, 1000, 2000, 3000] dla macierzy utworzonej w zadaniu A.


Obraz zawierający tekst


Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznieWyniki dla macierzy 100x100 Wyniki dla macierzy 500x500

Wyniki dla macierzy 1000x1000 Wyniki dla macierzy 2000x2000

Wyniki dla macierzy 3000x3000





*Wykres 1: Porównanie czasów wykonania algorytmów dla zaimplementowanych metod rozwiązujących układ równań liniowych dla macierzy N = [100, 500, 1000, 2000, 3000]*

Wykres został stworzony za pomocą biblioteki matplotlib, używając skali logarytmicznej na osi y aby wyniki były lepiej widoczne.

Z wykresu można odczytać, że czas rozwiązania układów równań przez metody iteracyjne jest dużo krótszy niż w przypadku metody faktoryzacji LU, trend wzrostu dla obu metod iteracyjnych jest podobny. Jak widać wraz ze wzrostem liczby niewiadomych dla wszystkich metod czas rośnie znacząco, ale dla metody bezpośredniej wzrasta diametralnie aż do 13,5 minut.

7. Wnioski

Metoda faktoryzacji LU, która jest jednym z wariantów metody eliminacji Gaussa, znajduje zastosowanie w przypadku, gdy układ równań musi być rozwiązany dla wielu różnych prawych stron (wektorów b), przy czym lewa strona równania (macierz A) pozostaje bez zmian. Chociaż obliczenie wyników za pomocą tej metody trwa dłużej, to gwarantuje ona uzyskanie dokładnego rozwiązania w przypadku, gdy dla niektórych wartości macierzy A metody iteracyjne nie są w stanie zapewnić zbieżności wektora z rozwiązaniami przybliżonymi do wektora z rozwiązaniami dokładnymi. Metody iteracyjne są jednak znacznie szybsze niż metody bezpośrednie, dlatego w przypadku braku zbieżności można poprawić ich zbieżność przez dobór odpowiednich parametrów.