**Εργασία 2**

**Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Θεοδώρου**

**Αριθμός Ταυτότητας: 1030496**

**Ερώτημα:**

**1) Συναρτήσεις για n\_body\_omp\_static. (10% Κώδικας + 5% Σχόλια) (**Courier New 10**):**

void n\_body\_omp\_static(int threads)

{

SimulationTime++;

omp\_set\_num\_threads(threads);

char\* execution\_type = "static";

computeAccelerations(execution\_type);

computePositions(execution\_type);

computeVelocities(execution\_type);

resolveCollisions(execution\_type);

}

void computeAccelerations(char\* exec\_type)

{

int i,j;

if (strcmp(exec\_type, "static") == 0){

#pragma omp parallel private(i, j) default(none) shared(accelerations, positions, masses, GravConstant, threads, bodies)

{

#pragma omp for schedule(static,bodies/threads)

for (i = 0; i < bodies; i++)

{

accelerations[i].x = 0;

accelerations[i].y = 0;

accelerations[i].z = 0;

// #pragma omp parallel for schedule(static)

for (j = 0; j < bodies; j++)

{

if (i != j)

{

// accelerations[i] = addVectors(accelerations[i],scaleVector(GravConstant\*masses[j]/pow(mod(subtractVectors(positions[i],positions[j])),3),subtractVectors(positions[j],positions[i])));

vector sij = {positions[i].x - positions[j].x, positions[i].y - positions[j].y, positions[i].z - positions[j].z};

vector sji = {positions[j].x - positions[i].x, positions[j].y - positions[i].y, positions[j].z - positions[i].z};

double mod = sqrt(sij.x \* sij.x + sij.y \* sij.y + sij.z \* sij.z);

double mod3 = mod \* mod \* mod;

double s = GravConstant \* masses[j] / mod3;

vector S = {s \* sji.x, s \* sji.y, s \* sji.z};

accelerations[i].x += S.x;

accelerations[i].y += S.y;

accelerations[i].z += S.z;

}

}

}

}

}

**Η n\_body\_omp\_static δέχεται ως argument των αριθμό των threads που δόθηκαν από το command line και θέτει τη ρύθμηση του openmp για το με πόσα threads να τρέξει. Στη συνέχει παραλληλοποιήσα τη Compute Accelerations, αφού είναι η πιο χρονοβόρα μέθοδος του προγράμματος. Η Compute Accelerations δέχεται ως argument τον τύπο παράλληλης εκτέλεσης σε αυτή τη περίπτωση είναι static, άρα θα εκτελέσουμε το branch του static scheduling. Το κάθε thread εκτελεί bodies/threads επαναλήψεις για να υπολογήσει τις επιταχύνσεις των σωματηδίων.**

**2) Συναρτήσεις για n\_body\_omp\_dynamic. (10% Κώδικας + 5% Σχόλια) (**Courier New 10**):**

**void n\_body\_omp\_dynamic(int threads)**

{

SimulationTime++;

omp\_set\_num\_threads(threads);

char\* execution\_type = "dynamic";

computeAccelerations(execution\_type);

computePositions(execution\_type);

computeVelocities(execution\_type);

resolveCollisions(execution\_type);

}

**void computeAccelerations(char\* exec\_type)**

{

int i,j;

**if (strcmp(exec\_type, "dynamic") == 0) {**

#pragma omp parallel private(i, j) default(none) shared(accelerations, positions, masses, GravConstant, bodies)

{

#pragma omp for schedule(dynamic, bodies/omp\_get\_num\_threads()\*log(omp\_get\_num\_threads()))

for (i = 0; i < bodies; i++)

{

accelerations[i].x = 0;

accelerations[i].y = 0;

accelerations[i].z = 0;

// #pragma omp parallel for schedule(static)

for (j = 0; j < bodies; j++)

{

if (i != j)

{

// accelerations[i] = addVectors(accelerations[i],scaleVector(GravConstant\*masses[j]/pow(mod(subtractVectors(positions[i],positions[j])),3),subtractVectors(positions[j],positions[i])));

vector sij = {positions[i].x - positions[j].x, positions[i].y - positions[j].y, positions[i].z - positions[j].z};

vector sji = {positions[j].x - positions[i].x, positions[j].y - positions[i].y, positions[j].z - positions[i].z};

double mod = sqrt(sij.x \* sij.x + sij.y \* sij.y + sij.z \* sij.z);

double mod3 = mod \* mod \* mod;

double s = GravConstant \* masses[j] / mod3;

vector S = {s \* sji.x, s \* sji.y, s \* sji.z};

accelerations[i].x += S.x;

accelerations[i].y += S.y;

accelerations[i].z += S.z;

}

}

}

}

}

**Η n\_body\_omp\_dynamic δέχεται ως argument τον αριθμό των threads που δόθηκαν από το command line και θέτει τη ρύθμηση του openmp για το πόσα threads να τρέξει. Στη συνέχεια παραλληλοποιούμε την Compute Accelerations, αυτή τη φορά με dynamic scheduling. Η Compute Accelerations δέχεται ως argument τον τύπο παράλληλης εκτέλεσης, σε αυτήν τη περίπτωση είναι dynamic. Εκτελούμε το branch του dynamic scheduling, το οποίο χρησιμοποιεί μια δυναμική ουρά για να διανείμει τις επαναλήψεις στα threads. Αντί για να διανέμονται ισόποσα στα threads, κάθε thread αναλαμβάνει ένα μικρότερο αριθμό επαναλήψεων. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός επαναλήψεων και το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την κατανομή τους στα threads. Η κατανομή γίνεται με τύπο bodies/threads\*log(threads) που είναι rule of thumb για dynamic scheduling workload distribution.**

**3) Συναρτήσεις για n\_body\_omp\_guided. (10% Κώδικας + 5% Σχόλια) (**Courier New 10**):**

**void n\_body\_omp\_guided(int threads)**

{

SimulationTime++;

omp\_set\_num\_threads(threads);

char\* execution\_type = "guided";

computeAccelerations(execution\_type);

computePositions(execution\_type);

computeVelocities(execution\_type);

resolveCollisions(execution\_type);

}

**void computeAccelerations(char\* exec\_type)**

{

int i,j;

**if (strcmp(exec\_type, "guided") == 0){**

#pragma omp parallel private(i, j) default(none) shared(accelerations, positions, masses, GravConstant, bodies)

{

#pragma omp for schedule(guided)

for (i = 0; i < bodies; i++)

{

accelerations[i].x = 0;

accelerations[i].y = 0;

accelerations[i].z = 0;

// #pragma omp parallel for schedule(static)

for (j = 0; j < bodies; j++)

{

if (i != j)

{

// accelerations[i] = addVectors(accelerations[i],scaleVector(GravConstant\*masses[j]/pow(mod(subtractVectors(positions[i],positions[j])),3),subtractVectors(positions[j],positions[i])));

vector sij = {positions[i].x - positions[j].x, positions[i].y - positions[j].y, positions[i].z - positions[j].z};

vector sji = {positions[j].x - positions[i].x, positions[j].y - positions[i].y, positions[j].z - positions[i].z};

double mod = sqrt(sij.x \* sij.x + sij.y \* sij.y + sij.z \* sij.z);

double mod3 = mod \* mod \* mod;

double s = GravConstant \* masses[j] / mod3;

vector S = {s \* sji.x, s \* sji.y, s \* sji.z};

accelerations[i].x += S.x;

accelerations[i].y += S.y;

accelerations[i].z += S.z;

}

}

}

}

}

**Η n\_body\_omp\_guided δέχεται ως argument τον αριθμό των threads που δόθηκαν από το command line και θέτει τη ρύθμηση του openmp για το πόσα threads να τρέξει. Στη συνέχεια παραλληλοποιούμε την Compute Accelerations, αυτή τη φορά με guided scheduling. Η Compute Accelerations δέχεται ως argument τον τύπο παράλληλης εκτέλεσης, σε αυτήν τη περίπτωση είναι guided. Εκτελούμε το branch του guided scheduling, το οποίο χρησιμοποιεί μια δυναμική ουρά για να διανείμει τις επαναλήψεις στα threads. Αντί για να διανέμονται ισόποσα στα threads, κάθε thread αναλαμβάνει ένα μικρότερο αριθμό επαναλήψεων. Επίσης όσο προχωρά η εκτέλεση το guided scheduling εξυπηρετά μικρότερα chunk sizes.**

**4) Ο ιδανικός αριθμός threads. (5%)**


**Σύμφωνα με την προηγούμενη εργασία η συνάρτηση Compute Accelerations απασχολούσε το πρόγραμμα για 88% του χρόνου. Επίσης, σύμφωνα με το νόμο του Amdahl η θεωρητική μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να επιτευχθεί με την παραλληλοποίηση της συνάρτησης εξαρτάται από το ποσοστό της συνάρτησης που μπορεί να παραλληλοποιηθεί και τον αριθμό των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται. Για το συγκεκριμένο ποσοστό παραλληλοποίησης, αν χρησιμοποιηθούν 40 επεξεργαστές, η μέγιστη θεωρητική επιτάχυνση που μπορεί να επιτευχθεί βάσει του νόμου του Amdahl είναι 1 / ((1 - 0.88) + (0.88 / 40)) = 7.04.**

**Μπορούμε να πούμε ότι θεωρητικά μετά τα 14-15 threads η γραμμή του γραφήματος να αρχίζει να ευθυγραμμίζεται.**

**Μετά από πιάσιμο μετρήσεων ο ιδανικός αριθμός threads που επέλεξα για μέγιστο speedup και λιγότερους πόρους για κάθε περίπτωση έχει ως εξής.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Schedule | Threads | Speedup |
| Static O0 | 14 | 4.21 |
| Static O3 | 14 | 5.91 |
| Dynamic Ο0 | 14 | 3.09 |
| Dynamic O3 | 12 | 3.65 |
| Guided O0 | 14 | 4.24 |
| Guided O3 | 13 | 5.31 |

**5) Αναμενόμενη επιτάχυνση (Speedup) των πιο πάνω 3 μεθόδων, η καταμετρημένη, efficiency (10%)**



**5) Γραφική Παράσταση και Σχολιασμός (~200 λέξεις) για τις λύσεις πιο πάνω. (15%-25%)**



**Από τις πιο πάνω μετρησεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι εκτελέσεις μας δεν είναι καθόλου κοντά στο ιδεατό speedup. Αυτό γιατί δεν είναι 100% του προγράμματος μας παραλληλισμένο. Από την άλλη παρατηρούμε πως εφαρμόζεται με σχετική ακρίβια ο νόμος του Αμνταλ, αφού τα πραγματικά μας speedup είναι κοντά στο θεωριτικό speedup που προτείνει ο νόμος. Φαίνεται να ξεπερνάμε το θεωριτικό speedup σε κάποιες περιπτώσεις, πιθανώς από βελτιστοποιήσης που κάνει το υλικό η το λειτουργικό σύστημα. Στο συγκεκριμένο πείραμα παρατηρούμε πως το dynamic scheduling μας δίνει τα χειρότερα speedups σε σύγκριση με τα άλλα 2 schedulings. Το στατικό scheduling φαίνεται να μας δίνει το πιο μεγάλο speedup. Αυτό γίνεται επειδή στο συγκεκριμένο πείραμα εκμεταλευόμαστε την χωρική τοπικότητα του πινάκων positions και accelerations, σε αντίθεση με το dynamic schedule που φαίνεται να χάνει αυτό το πλεονέκτημα εκμετάλλευσης της τοπικής χωρικότητας. Το guided scheduling, είναι ενδιάμεσα του static και του dynamic, αφού ξεκινά να επεξεργάζεται μεγάλα chunks και σταδιακά τα μικραίνει. Όσο αφορά τις βελτιστοποιήσης μεταξύ O0 και Ο3, μπορούμε να πούμε πως οι εκτελέσεις με Ο3 μας δίνουν παρόμοιο speedup, με κάποιες φορές το O3 να είναι δίνει καλύτερο speedup. Πιθανότατα επειδή γίνονται καλύτερες βελτιστοποιήσεις από τον compiler στο παράλληλο κομμάτι του προγράμματος,.**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**6) Bonus: resolveCollisions: Κώδικας και επεξήγηση/ορθότητα λύσης (~200 λέξεις). (10%+10%)**

**ΚΩΔΙΚΑΣ**

void resolveCollisions(char\* exec\_type)

{

int i, j;

double dx, dy, dz, md;

// int velocity\_swaps[bodies-1][bodies];

# pragma omp parallel private(i,j,dx,dy,dz,md) shared(bodies,masses,positions,velocity\_swaps,velocities,threads, exec\_type) default(none)

{

if (strcmp(exec\_type, "static") == 0){

# pragma omp for schedule(static, bodies/threads)

for(i=0;i<bodies-1;i++){

int step = 0;

for(j=i+1;j<bodies;j++){

md = masses[i]+masses[j];

dx = fabs(positions[i].x-positions[j].x);

dy = fabs(positions[i].y-positions[j].y);

dz = fabs(positions[i].z-positions[j].z);

if(dx<md && dy<md && dz<md){

//Swap Velocities

// Store the swap

velocity\_swaps[i][step++] = j;

}

}

velocity\_swaps[i][step] = -1;

}

}

if(strcmp(exec\_type, "dynamic")==0){

# pragma omp for schedule(dynamic)

for(i=0;i<bodies-1;i++){

int step = 0;

for(j=i+1;j<bodies;j++){

md = masses[i]+masses[j];

dx = fabs(positions[i].x-positions[j].x);

dy = fabs(positions[i].y-positions[j].y);

dz = fabs(positions[i].z-positions[j].z);

if(dx<md && dy<md && dz<md){

//Swap Velocities

// Store the swap

velocity\_swaps[i][step++] = j;

}

}

velocity\_swaps[i][step] = -1;

}

}

if(strcmp(exec\_type, "guided")==0){

# pragma omp for schedule(guided)

for(i=0;i<bodies-1;i++){

int step = 0;

for(j=i+1;j<bodies;j++){

md = masses[i]+masses[j];

dx = fabs(positions[i].x-positions[j].x);

dy = fabs(positions[i].y-positions[j].y);

dz = fabs(positions[i].z-positions[j].z);

if(dx<md && dy<md && dz<md){

//Swap Velocities

// Store the swap

velocity\_swaps[i][step++] = j;

}

}

velocity\_swaps[i][step] = -1;

}

}

# pragma omp barrier

# pragma omp single

{

for (i=0; i<bodies-1; i++){

j = 0;

while(velocity\_swaps[i][j] != -1){

vector temp = velocities[i];

velocities[i] = velocities[velocity\_swaps[i][j]];

velocities[velocity\_swaps[i][j]] = temp;

j++;

}}}}}

**ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΛΥΣΗΣ**

**Αυτή η υλοποίηση χρησιμοποιεί το OpenMP για να παραλληλίσει τον κώδικα ανάλυσης σύγκρουσης.**

**Η υλοποίηση ξεκινά με μια δήλωση pragma που ορίζει μια παράλληλη περιοχή, η οποία είναι ένα μπλοκ κώδικα που μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα από πολλαπλά νήματα. Οι όροι private και shared χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των μεταβλητών που είναι ιδιωτικές σε κάθε νήμα και εκείνων που μοιράζονται μεταξύ των νημάτων, αντίστοιχα.**

**Η παράλληλη περιοχή περιέχει τρεις προτάσεις if, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε διαφορετική στρατηγική προγραμματισμού: στατική, δυναμική ή καθοδηγούμενη. Η ρήτρα χρονοδιαγράμματος καθορίζει τη στρατηγική προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθεί και το σχετικό μέγεθος κομματιού.**

**Για κάθε i, η υλοποίηση χρησιμοποιεί έναν ένθετο βρόχο για επανάληψη σε όλα τα j > i. Για κάθε j, υπολογίζει την απόσταση μεταξύ του i-ου και του j-ου σώματος και καθορίζει εάν συμβαίνει σύγκρουση. Εάν συμβεί σύγκρουση, αποθηκεύει το δείκτη j στον πίνακα velocity\_swaps, ο οποίος καταγράφει τις εναλλαγές που θα εκτελεστούν αργότερα.**

**Αφού όλα τα νήματα ολοκληρώσουν την εργασία τους, η υλοποίηση χρησιμοποιεί ένα barrier για να διασφαλίσει ότι όλα τα νήματα έχουν τελειώσει πριν συνεχιστεί. Το single pragma διασφαλίζει ότι το μπλοκ κώδικα εκτελείται από ένα μόνο νήμα, το οποίο επαναλαμβάνεται πάνω από τον πίνακα velocity\_swaps και εκτελεί τις ανταλλαγές.**

**Η ορθότητα της παράλληλης υλοποίησης μπορεί να αποδειχθεί παρατηρώντας ότι έχει την ίδια συμπεριφορά με τη σειριακή υλοποίηση. Εφόσον κάθε νήμα εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό με τη σειριακή υλοποίηση, τα αποτελέσματα που λαμβάνονται είναι ίδια με τη σειριακή υλοποίηση, σύμφωνα με τον πινακα velocity swaps. Επίσης η χρήση του barrier pragma διασφαλίζει ότι όλα τα νήματα έχουν ολοκληρώσει την εργασία τους πριν εκτελεστούν οι ανταλλαγές, διασφαλίζοντας ότι οι ταχύτητες ενημερώνονται σωστά.**