**UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”**

**FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE**



**PUNIM DIPLOME**

**Tema: Zhvillimi i aplikacionit për detektimin e sëmundjeve të zemrës përmes algoritmit “Random Forest” me Machine Learning**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mentori:**  Prof. Dr. Avni Rexhepi | **Kandidatja:**  Teuta Ukshini |

Shtator, 2024

# Abstrakti

Vetë koncepti i Machine Learning bazohet në analizën e një burimi të dhënash nga të cilat nxjerrë rezultate të parashikuara, pra burimi i të dhënave është pjesa kryesore e një projekti që përdorë algoritmet e Machine Learning për të nxjerrë analiza dhe rezultate të parashikuara.

Në shumicën e rasteve, zgjidhja përmes aplikimit të algoritmeve të Data Mining rezulton në kod me qartësi dhe performancë më të lartë. Ideja gjenereale e shumicës së këtyre algoritmeve është që të ndërtohet një model matematikor nga një mostër e të dhënave e pastaj ky model të shfrytëzohet për bërjen e parashikimeve.

Një ndër algoritmet më të përdorura në lëmin e Data Mining është Random Forest, për të cilin do të diskutojmë edhe më gjerësisht në këtë punim. Qëllimi kryesor i këtij punimi është thellimi i njohurive mbi lëmin e Data Mining si dhe përdorimi i algoritmit Random Forest në zgjidhjen e një problemi specifik nga jeta e përditshme.

Në këtë punim, ne do të shqyrtojmë bazat teorike të algoritmit Random Forest dhe do të eksplorojmë zbatimin e tij në skenarë të botës reale. Gjithashtu do të diskutojmë sfidat dhe kufizimet e algoritmit dhe do të propozojmë përmirësime të mundshme dhe drejtime kërkimore në të ardhmen. Për më tepër, ne do të krahasojmë algoritmin Random Forest me algoritme të tjera të njohura të mësuarit të makinës për të theksuar pikat e forta dhe të dobëta të tij.

Ky hulumtim synon të sigurojë një vlerësim gjithëpërfshirës të algoritmit Random Forest dhe potencialit të tij për adresimin e detyrave të ndryshme të parashikimit. Duke analizuar performancën e tij në fusha të ndryshme, ne mund të fitojmë njohuri mbi efektivitetin dhe zbatueshmërinë e algoritmit në kontekste të ndryshme. Kjo analizë do të ofrojë udhëzime të vlefshme për praktikuesit dhe studiuesit që kërkojnë të përdorin algoritmin Random Forest për modelimin parashikues në fushat e tyre përkatëse.

# Abstract

The very concept of Machine Learning is based on the analysis of a data source from which to derive predicted results, so the data source is the main part of a project that uses Machine Learning algorithms to derive analysis and predicted results.

In most cases, solving through the application of Data Mining algorithms results in code with higher clarity and performance. The general idea of most of these algorithms is to build a mathematical model from a sample of data and then use this model to make predictions.

One of the most used algorithms in the field of Data Mining is Random Forest, which we will discuss in more detail in this paper. The main goal of this paper is to deepen the knowledge in the field of Data Mining as well as the use of the Random Forest algorithm in solving a specific problem from everyday life.

In this thesis , we will review the theoretical foundations of the Random Forest algorithm and explore its application in real-world scenarios. We will also discuss the challenges and limitations of the algorithm, and propose potential improvements and future research directions. Additionally, we will compare the Random Forest algorithm with other popular machine learning algorithms to highlight its strengths and weaknesses.

Furthermore, this research aims to provide a comprehensive assessment of the Random Forest algorithm and its potential for addressing various prediction tasks. By analyzing its performance in different domains, we can gain insights into the algorithm's effectiveness and applicability in diverse contexts. This analysis will provide valuable guidance for practitioners and researchers seeking to leverage the Random Forest algorithm for predictive modeling in their respective fields.

# Mirënjohjet

*Dua të shpreh mirënjohjen time më të thellë për mbështetjen dhe prezencën tuaj të vazhdueshme gjatë këtij rrugëtimi. Inkurajimi dhe besimi juaj në aftësitë e mia kanë qenë të paçmueshme*

*Një falenderim i veqantë shkon për mentorin tim të nderuar Prof.Dr Avni Rrexhepi i cili me rekomandimet dhe vërejtjet e tij më ka ndihmuar që të përfundojë me sukses punimin e diplomës.*

*Profesor, ekspertiza dhe përkushtimi juaj kanë pasuruar përvojën time dhe më kanë nxitur të arrij qëllime të reja. Jam shumë mirënjohëse për çdo moment të mentorimit tuaj. Ishte një nder i madh të bashkëpunoj me ju.*

*Ky punim diplomë është një dedikim për dy prindërit e mi, të cilët nuk kanë kursyer asgjë për mua dhe më kanë mbështetur pa kushte. Mirënjohja ime për dashurinë dhe sakrificat e tyre është e pafund.*

*Familjes dhe miqve të mi, faleminderit që jeni gjithmonë aty për mua. Dashuria dhe mbështetja juaj janë burim frymëzimi dhe forcë. Besimi juaj në mua ka luajtur një rol të rëndësishëm në suksesin tim.*

*Kam një fat të jashtëzakonshëm që kam njerëz të tillë të mrekullueshëm në jetën time. Mbështetja juaj ka bërë ndryshimin, dhe nuk do të kisha arritur këtu pa ju. Faleminderit për gjithçka që keni bërë për mua.*

*Me vlerësim të përzemërt!*

**Përmbajtja**

[Abstrakti 2](#_Toc178704845)

[Abstract 3](#_Toc178704846)

[Mirënjohjet 4](#_Toc178704847)

[1 Hyrje 7](#_Toc178704848)

[1.1 Hyrje 7](#_Toc178704849)

[1.2 Motivimi 7](#_Toc178704850)

[1.3 Përshkrimi i problemit 8](#_Toc178704851)

[1.4 Puna e ngjajshme e deritanishme 8](#_Toc178704852)

[2 Algoritmet 9](#_Toc178704853)

[2.1 Koncepti i Algoritmit 9](#_Toc178704854)

[2.2 Historiku i algoritmeve 10](#_Toc178704855)

[2.3 Rëndësia e analizës së algoritmeve 10](#_Toc178704856)

[3 Data Mining: Kuptimi dhe aplikimet në analizën e të dhënave 13](#_Toc178704857)

[3.1 Të dhënat e analizueshme: Ku mund të aplikohet Data Mining 13](#_Toc178704858)

[3.2 Rëndësia strategjike e Data Mining në analizën e të dhënave 14](#_Toc178704859)

[3.3 Algoritmet dhe Data Mining: Roli i tyre në analizën e të dhënave të mëdha 15](#_Toc178704860)

[3.3.1 Shoqërimi (ang. Association) 15](#_Toc178704861)

[3.3.2 Klasifikimi (ang. Classification) 15](#_Toc178704862)

[3.3.3 Grumbullimi (ang. Clustering) 15](#_Toc178704863)

[3.3.4 Parashikimi (ang. Prediction) 15](#_Toc178704864)

[3.3.5 Pemët vendimmarrëse (ang. Decision Trees) 16](#_Toc178704865)

[4 Metodat e ansamblimit (ang. Ensemble Methods) 17](#_Toc178704866)

[4.1 Bagging (Bootstrap Aggregating) – Bagazhimi (Grumbullimi me Boostrap) 18](#_Toc178704867)

[4.2 Boosting 19](#_Toc178704868)

[4.3 Stacking 19](#_Toc178704869)

[5 Pyjet e rastësishme (ang. Random Forest) 20](#_Toc178704870)

[5.1 Çka është Random Forest? 20](#_Toc178704871)

[5.2 Historia e zhvillimit të Random Forest 21](#_Toc178704872)

[5.3 Lidhshmëria në mes Decision Tree dhe Random Forest 22](#_Toc178704873)

[5.4 Si funksionojnë Random Forest? 23](#_Toc178704874)

[5.4.1 Algoritmi Random Forest – Klasifikimi 24](#_Toc178704875)

[5.4.2 Algoritmi Random Forest – Regresioni 25](#_Toc178704876)

[5.5 Hapat e aplikimit të Random Forest në analizën e të dhënave 26](#_Toc178704877)

[5.6 Përdorimi i vetive të Random Forest në parashikimin e të dhënave 28](#_Toc178704878)

[5.7 Decision Tree vs Random Forest 29](#_Toc178704879)

[5.8 Avantazhet dhe Disavantazhet e Random Forest 32](#_Toc178704880)

[5.9 Kur të përdorni Random Forest në jetën reale 33](#_Toc178704881)

[6 Përdorimi i metrikave për zgjedhjen e karakteristikave 34](#_Toc178704882)

[6.1 Mesatarja e uljes së Papastërsisë (ang. Mean Decrease in Impurity (MDI)) 34](#_Toc178704883)

[6.2 Saktësia mesatare e uljes (ang. Mean Decrease Accuracy (MDA)) 35](#_Toc178704884)

[6.3 Matrica e Konfuzionit (ang. Confusion Matrix) 36](#_Toc178704885)

[6.4 Saktësia (ang. Accuracy) 37](#_Toc178704886)

[6.5 Preciziteti (ang. Precision) 38](#_Toc178704887)

[6.6 Rikujtesë (ang. Recall) 39](#_Toc178704888)

[6.7 Rezultati F1 (ang. F1 Score) 40](#_Toc178704889)

[6.8 Sipërfaqja nën lakore (ang. AUC-ROC) 41](#_Toc178704890)

[7 Ndërtimi i një aplikacioni web të bazuar në Random Forest 42](#_Toc178704891)

[7.1 Qëllimi i Web Aplikacionit 42](#_Toc178704892)

[7.2 Zhvillimi i Aplikacionit RF: Struktura dhe Teknikat 43](#_Toc178704893)

[7.2.1 Python 43](#_Toc178704894)

[7.2.2 Visual Studio Code 44](#_Toc178704895)

[7.2.3 Flask 46](#_Toc178704896)

[7.3 Aplikacioni në Jupyter Notebook 48](#_Toc178704897)

[7.4 Zhvillimi i Aplikacionit 54](#_Toc178704898)

[7.4.1 Ekzekutimi i Aplikacionit 55](#_Toc178704899)

[8 Përfundimet 58](#_Toc178704900)

[9 Conclusions 59](#_Toc178704901)

[10 Shtesat 60](#_Toc178704902)

[Referencat 63](#_Toc178704903)

# Hyrje

## Hyrje

Algoritmet luajnë një rol vendimtar në fushën e shkencës kompjuterike, pasi ato janë baza për zgjidhjen e problemeve komplekse në mënyrë efikase dhe efektive. Pyjet e rastësishme (ang. Random Forest), një teknikë e njohur e të mësuarit të makinës (ML-Machine Learning), përdorin një kombinim të pemëve të shumëfishta vendimmarrëse (Decision Tree) për të bërë parashikime dhe përdoren gjerësisht në aplikacione të ndryshme, si njohja e imazheve, zbulimi i mashtrimit dhe parashikimi financiar.

Në këtë punim do të trajtojmë performancën e algoritmeve në ndërtimin e një modeli pyjor të rastësishëm. Pyetja kryesore e kërkimit rrotullohet rreth përcaktimit të algoritmit(eve) që japin rezultatet më të sakta dhe më të besueshme kur zbatohet në një model i pyjeve të rastësishme. Për të adresuar këtë pyetje, do të përshkruajmë metodologjinë e përdorur në studim. Kjo mund të përfshijë një përshkrim të grupit të të dhënave të përdorur, hapat e ndërmarrë para përpunimit, algoritmet e testuara dhe metrikat e vlerësimit të përdorura për të vlerësuar performancën e modeleve. Duke ofruar një metodologji të qartë dhe të detajuar, lexuesit mund të kuptojnë se si është kryer studimi dhe si janë marrë rezultatet. Duke nënvizuar implikimet e hulumtimit, demonstrohet rëndësia e studimit në avancimin e njohurive në fushën e algoritmeve dhe pyjeve të rastësishme.

## Motivimi

Zgjedhja e një teme për projektin tim të diplomës nuk ishte një vendim i lehtë. Doja të zgjidhja diçka që jo vetëm të ngjallte interesin tim, por të kishte edhe aplikime në botën reale. Pas shumë mendimeve dhe konsideratave, përfundimisht vendosa të përqendrohem në algoritmin Random Forest, një teknikë e fuqishme dhe popullore e të mësuarit të makinës që ka fituar vëmendje vitet e fundit për aftësinë e saj për të trajtuar të dhëna komplekse dhe për të prodhuar parashikime të sakta. Një nga arsyet kryesore ishte shkathtësia dhe efektiviteti i algoritmit në një gamë të gjerë aplikimesh. Random Forest është përdorur me sukses në fusha të ndryshme, si financa, kujdesi shëndetësor dhe marketingu, për të zgjidhur probleme komplekse dhe për të marrë vendime të informuara. Aftësia e tij për të trajtuar të dhëna kategorike dhe numerike, për t'u marrë me vlerat që mungojnë dhe për të reduktuar mbipërshtatjen e bën atë një mjet të vlefshëm për shkencëtarët e të dhënave dhe praktikuesit e të mësuarit të makinës. Unë besoj se duke studiuar Random Forest, jo vetëm që do të fitoj njohuri dhe aftësi të vlefshme, por gjithashtu do të bëj një ndikim domethënës në fushën e shkencës së të dhënave dhe inteligjencës artificiale.

## Përshkrimi i problemit

Algoritmet e të mësuarit të makinës, të tilla si algoritmi i pyjeve të rastësishme, janë përdorur për të analizuar grupe të mëdha të dhënash dhe për të identifikuar modele që mund të ndihmojnë në parashikimin dhe parandalimin e sëmundjeve të zemrës. Një nga sfidat kryesore në trajtimin e sëmundjeve të zemrës është kompleksiteti i faktorëve të ndryshëm që kontribuojnë në zhvillimin e saj. Faktorët e rrezikut për sëmundjet e zemrës përfshijnë presionin e lartë të gjakut, kolesterolin e lartë, diabetin, duhanin, obezitetin dhe mungesën e aktivitetit fizik. Identifikimi i individëve që janë në rrezik të lartë për sëmundje të zemrës mund të jetë i vështirë për shkak të ndërveprimit të faktorëve të shumtë dhe ndërveprimeve të tyre.

Algoritmi i pyllit të rastësishëm funksionon duke krijuar një "pyll" të pemëve vendimmarrëse, ku çdo pemë ndërtohet duke përdorur një nëngrup të rastësishëm të të dhënave dhe një nëngrup të rastësishëm të veçorive. Më pas, algoritmi kombinon parashikimet e secilës pemë për të prodhuar një parashikim përfundimtar. Kjo qasje ndihmon në reduktimin e përshtatjes së tepërt (ang. Overfitting) dhe përmirësimin e saktësisë së modelit. Në kontekstin e sëmundjeve të zemrës, algoritmi i pyjeve të rastësishme mund të përdoret për të analizuar faktorë të ndryshëm rreziku dhe ndërveprimet e tyre për të identifikuar individët që janë në rrezik të lartë për zhvillimin e gjendjes. Duke ekzaminuar modelet në të dhëna, algoritmi mund të gjenerojë njohuri që mund të mos jenë të dukshme përmes analizave tradicionale statistikore. Duke shfrytëzuar aftësitë e algoritmeve të mësuarit të makinës, ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të kuptojnë më mirë faktorët kompleksë që kontribuojnë në sëmundjet e zemrës dhe të zhvillojnë strategji më efektive për menaxhimin dhe trajtimin e gjendjes.

## Puna e ngjajshme e deritanishme

Në temën e diplomës sime, kam zgjedhur të eksploroj algoritmin Random Forest për të adresuar një problem të ngjashëm me atë të punimit të mëparshëm në lendën Dizajni dhe Analiza e Algoritmeve (DAA). Në atë punim grupor, kemi përdorur algoritmin Decision Tree për të parashikuar personat me nivele të larta të kolesterolit.

Arsyeja për zgjedhjen time të Random Forest si temë e diplomës është e përqendruar në përmirësimin dhe zgjerimin e punës së mëparshme. Edhe pse algoritmi Decision Tree është një zgjedhje e mirë për modelimin e të dhënave të tilla, Random Forest ofron një nivel më të avancuar të kompleksitetit dhe performancës së modelit. Në këtë rast, synimi është të identifikojmë më saktësisht personat që janë në rrezik ose që kanë për momentin sëmundje të zemrës. Me Random Forest do të konsideroj një gamë më të gjerë të karakteristikave dhe ndërveprimeve të mundshme midis tyre për të përmirësuar performancën e modelit në parashikimin e rrezikut të sëmundjes së zemrës.

# Algoritmet

## Koncepti i Algoritmit

Një algoritëm mund të përdoret për shumë gjëra, duke përfshirë përpunimin e të dhënave, kërkimin, renditjen, optimizimin, dhe shumë operacione të tjera. Për shembull, një algoritem i kërkimit mund të jetë i përdorur për të gjetur një element të caktuar në një listë, ndërsa një algoritem i renditjes mund të përdoret për të organizuar një listë në një rradhë të caktuar.

Një algoritëm është një grup hapash ose rregullash të përcaktuara qartë që duhen ndjekur për të zgjidhur një problem ose për të përfunduar një detyrë. Është një proces ose formulë që përdoret për të zgjidhur një grup problemesh bazuar në formula matematikore dhe/ose hapa logjikë. Algoritmet janë shtylla kurrizore e shkencës kompjuterike dhe përdoren pothuajse në çdo aspekt të jetës sonë, nga mënyra se si ne kërkojmë informacion në internet deri në mënyrën se si përdorim mediat sociale. Ata janë forca lëvizëse pas teknologjisë që fuqizon botën moderne.

A diagram of a lamp

Description automatically generatedNjë nga parimet kryesore të algoritmeve është se ato janë krijuar për të qenë efikas, që do të thotë se ata mund të zgjidhin problemet në mënyrën më efektive dhe në kohë të mundshme. Kjo shpesh përfshin zbërthimin e një problemi më të madh në pjesë më të vogla, më të menaxhueshme dhe më pas zgjidhjen e secilës pjesë veç e veç përpara se të kombinohen rezultatet në një zgjidhje përfundimtare. Algoritmet mund të përdoren gjithashtu për të optimizuar proceset dhe për të përmirësuar rezultatet. Për shembull, ato përdoren zakonisht në tregjet financiare për të identifikuar dhe ekzekutuar tregti fitimprurëse, në mjekësi për të diagnostikuar dhe trajtuar sëmundjet dhe në transport për të optimizuar rrugët dhe oraret.

Algoritmet gjithmonë çojnë në një zgjidhje dhe synojnë të jenë sa më efikas në këtë proces.

Njerëzit shpesh përdorin:

* Pseudokodin për hapat e algoritmave
* Flowchart [1] (Diagrami i rrjedhës) për vizualizimin e proceseve

Këto mjete ndihmojnë në vizualizimin e hapave dhe vendimeve brenda algoritmit, duke e bërë më të lehtë kuptimin dhe zbatimin e tij.

*Figura 1 Figurë e thjeshtë e algoritmit*

Në bazë të përkufizimit të mësipërm, përfitojmë katër vetitë themelore të algoritmit:

* Vijimi i udhëzimeve duhet të jetë **i kufizuar**
* Ai duhet të sjellë një **përfundim**
* Udhëzimet duhen të jenë të **zbatueshme**
* Udhëzimet nuk duhet të jenë të **paqarta**

Si përfundim, algoritmet janë në zemër të shkencës kompjuterike dhe luajnë një rol jetik në zgjidhjen e problemeve komplekse dhe optimizimin e proceseve. Ato përdoren në një gamë të gjerë aplikimesh, nga detyrat e përditshme deri te teknologjitë më të avancuara dhe kanë potencialin të kenë një ndikim të rëndësishëm në shoqëri. Derisa teknologjia vazhdon të evoluojë, rëndësia e algoritmeve do të vazhdojë të rritet, duke i bërë ato një fushë thelbësore studimi dhe zhvillimi për të ardhmen. Me kompleksitetin në rritje të problemeve, nevoja për zgjidhje inovative dhe efikase do të bëhet edhe më kritike. Prandaj, kuptimi dhe shfrytëzimi i fuqisë së algoritmeve do të jetë thelbësor në formësimin e së ardhmes së teknologjisë

## Historiku i algoritmeve

Emri "algoritëm" ka marrë një rëndësi simbolike, duke u lidhur me konceptin e zgjidhjes së problemeve dhe llogaritjes. Ai përfaqëson qasjen e strukturuar, hap pas hapi për zgjidhjen e problemeve dhe arritjen e një rezultati të dëshiruar.

Fjala algoritëm është një kombinim i fjalës latine *algorismus* dhe fjala greke *arithmos*, që do të thotë “numër”[2]. Termi algoritëm konsiderohet të ketë ardhur nga emri i dijetarit islam, matematikanit arab Abū Ja’far ʿAbdallāh Muḥammad ibn Mūsā al-Khwārizmī, i cili jetoi në vitet 780-850 në Bagdad. Ai ishte një matematikan që shkroi për numrat indo-arab dhe ishte ndër të parët që e përdori zeron si “pozicion” në notacionin bazë të pozicioneve për numrat. Nga punimi i tij “Hisab al-jabr wa’l-muqabala”, që konsiderohet si libri i parë i shkruar për algjebrën, e ka prejardhjen termi algjebër.

Al-Khwarizmi, i përkthyer në latinisht si “Algoritmi” ose “Algaurizin”, ishte matematikan, astronom dhe gjeograf gjatë perandorise Abaside (Kalifati Abasid, ishte kalifati i tretë islam që pasoi Profetin Muhamed) dhe ishte dijetar, studiues dhe shkencëtar në “Shtëpinë e diturisë/urtësisë” (Dār al-Ḥikma), në Bagdad. Në kohën e renesansës evropiane, ai konsiderohej si zbuluesi origjinal i algjebrës, edhe pse tash dihet se puna e tij bazohej në burime më të vjetra indiane dhe të greqisë antike. Edhe fjalët e mbetura prej punimeve të tij flasin për kontributin e tij në matematikë. Fjala algjebër, që rrjedhë prej fjalës “al-jabr”, që ishte njëri prej dy operacioneve që ai përdori për të zgjidhur ekuacionet kuadratike. Poashtu, termi “Algorism” dhe “Algorithm”, buron prej formës latine të emrit të tij. Punimi i tij në latinisht ishte quajtur “Algoritmi de numero indorum”. [0]

## Rëndësia e analizës së algoritmeve

Zgjedhja e algoritmit më të mirë është një proces i ndërlikuar që shpesh kërkon analizë të detajuar matematikore. Analiza e algoritmeve është procesi i vlerësimit të efikasitetit dhe efektivitetit të algoritmeve në zgjidhjen e problemeve llogaritëse. Ai përfshin matjen e kompleksitetit të kohës dhe hapësirës së një algoritmi për të përcaktuar performancën e tij. Në fushën e shkencës kompjuterike, analiza e algoritmeve është vendimmarrëse për të kuptuar sjelljen e algoritmeve të ndryshme dhe për zgjedhjen e algoritmit më të përshtatshëm për një problem specifik. Si përfundim, **analiza e algoritmeve** është një degë kritike e shkencës kompjuterike që luan një rol themelor në zhvillimin e algoritmeve efikase për zgjidhjen e problemeve llogaritëse. Qëllimi i tij është të kuptojë efikasitetin e algoritmeve, të vlerësojë performancën e tyre, të identifikojë kompensimet e përfshira në hartimin e algoritmeve dhe të optimizojë algoritmet ekzistuese[3]. Kjo fushë është thelbësore për avancimin e shkencës kompjuterike dhe zhvillimin e algoritmeve që mund të trajtojnë sasitë gjithnjë në rritje të të dhënave dhe problemeve llogaritëse në botën e sotme.

**Analiza e Algoritmeve: Pse është e Domosdoshme për Zhvillimin e Efikasitetit**  
Duke shqyrtuar një algoritëm për një problem specifik, ne mund të fillojmë të zhvillojmë njohjen e modelit në mënyrë që lloje të ngjashme problemesh të mund të zgjidhen me ndihmën e këtij algoritmi.

Algoritmet shpesh janë mjaft të ndryshëm nga njëri-tjetri, megjithëse objektivi i këtyre algoritmeve është i njëjtë. Për shembull, ne e dimë se një grup numrash mund të renditen duke përdorur algoritme të ndryshme. Numri i krahasimeve të kryera nga një algoritëm mund të ndryshojë me të tjerët për të njëjtën hyrje. Prandaj, kompleksiteti kohor i këtyre algoritmeve mund të ndryshojë.

Arsyeja më e drejtë për drejtë për të analizuar një algoritëm është të zbulojmë karakteristikat e tij në mënyrë që të vlerësojmë përshtatshmërinë e tij për aplikime të ndryshme ose të krahasojmë atë me algoritme të tjera për të njëjtin aplikim. Për më tepër, analiza e një algoritmi mund të na ndihmojë ta kuptojmë më mirë, dhe të sugjerojmë përmirësime të informuara. Algoritmet priren të bëhen më të shkurtëra, më të thjeshta dhe më elegante gjatë procesit të analizës. Nga kjo mund të shtojmë se dy atributet kryesore të algoritmeve janë:

**Saktësia e Algoritmeve: Rëndësia dhe Strategjitë për Sigurimin e Rezultateve të Besueshme**

Algoritmi duhet të jap rezultat të saktë për të gjitha rastet e mundshme. Mund të përcaktohet në mënyrë matematikore por shpesh nuk dihet. Një algoritëm i saktë duhet të prodhojë vazhdimisht rezultate të sakta dhe të minimizojë gabimet ose mospërputhjet. Në fusha si kujdesi shëndetësor, ku algoritmet përdoren për diagnoza mjekësore dhe rekomandime trajtimi, saktësia është thelbësore për të siguruar mirëqenien e pacientëve.

Arritja e saktësisë në algoritme kërkon testim dhe vërtetim të plotë për të siguruar që algoritmi prodhon rezultate të besueshme në skenarë dhe grupe të dhënash të ndryshme. Për më tepër, zgjedhja e të dhënave të përshtatshme hyrëse, përdorimi i modeleve të sakta matematikore dhe marrja në konsideratë e burimeve të mundshme të gabimit janë thelbësore për të siguruar saktësinë e një algoritmi.

**Analiza e Efikasitetit të Algoritmëve: Krahasimi dhe Vlerësimi**

Efikasiteti është një atribut themelor i një algoritmi sepse përcakton shpejtësinë dhe përdorimin e burimeve të nevojshme për të përmbushur një detyrë. Një algoritëm efikas duhet të jetë në gjendje të përfundojë një detyrë në një kohë të arsyeshme dhe me përdorim minimal të burimeve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në botën e sotme me ritëm të shpejtë, ku përdoruesit presin përgjigje të shpejta dhe kohë minimale pritjeje. Ndersa për të arritur efikasitet, algoritmet shpesh janë të dizajnuara për të minimizuar numrin e hapave të nevojshëm për të përfunduar një detyrë, si dhe sasinë e memories dhe fuqisë përpunuese të nevojshme[4].

* **Analiza kohore:** Sa instruksione mund të ekzekutoj një algoritëm? Për shembull, motorët e kërkimit mbështeten në algoritme efikase për të përpunuar dhe rikuperuar rezultatet e kërkimit brenda disa milisekondave. Kjo u mundëson përdoruesve të gjejnë shpejt informacionin që kërkojnë, duke optimizuar kështu përvojën e tyre të kërkimit. Algoritmet e zhvilluara për këtë qëllim janë të dizajnuara për të minimizuar kohën e ekzekutimit, duke siguruar rezultate të sakta dhe të shpejta
* **Analiza e hapësinore (e hapësirës memoruese):** Për sa hapësirë memoruese ka nevojë algoritmi ?

Për shembull, algoritmet e renditjes (qortimit) si renditja e shpejtë (Quick Sort) dhe bashkimi (Merge) janë krijuar për të rregulluar në mënyrë efikase një listë artikujsh në një renditje specifike, duke reduktuar kompleksitetin kohor të procesit të renditjes.

Si përfundim, rëndësia e analizës së algoritmit nuk duhet të nënvlerësohet. Duke vlerësuar me përpikëri performancën dhe sjelljen e algoritmeve, ne jo vetëm që mund të përmirësojmë softuerin që përdorim, por edhe të kontribuojmë në kuptimin më të gjerë shkencor të llogaritjes. Ndërsa teknologjia vazhdon të evoluojë dhe integrohet në çdo aspekt të jetës sonë, rëndësia e analizës së algoritmit do të vazhdojë vetëm të rritet, duke formësuar të ardhmen e informatikës dhe shoqërisë në tërësi.

# Data Mining: Kuptimi dhe aplikimet në analizën e të dhënave

Data Mining (Gërmimi i të dhënave) është procesi i analizimit të grupeve të mëdha të të dhënave për të zbuluar modele, tendenca dhe njohuri që mund të përdoren për të marrë vendime të informuara biznesi dhe për të nxitur veprime strategjike. Qëllimi kryesor i gërmimit të të dhënave është nxjerrja e informacionit të vlefshëm dhe të zbatueshëm nga sasi të mëdha të dhënash[5]. Ky proces përfshin disa teknika dhe mjete, të tilla si algoritmet e ML, analizat statistikore dhe vizualizimi i të dhënave, për të zbuluar modele dhe marrëdhënie të fshehura brenda të dhënave. Duke vepruar kështu, bizneset mund të fitojnë një kuptim më të thellë të klientëve të tyre, tendencave të tregut dhe efikasitetit operacional, gjë që përfundimisht mund të çojë në një vendimmarrje më të mirë dhe performancë të përmirësuar. Për më tepër, nxjerrja e të dhënave mund të përdoret gjithashtu për të zbuluar mashtrimet dhe anomalitë brenda një grupi të dhënash. Në financë, për shembull, teknikat e nxjerrjes së të dhënave mund të përdoren për të shënuar transaksione potencialisht mashtruese ose për të identifikuar modele të pazakonta në sjelljen e klientit. Kjo mund të ndihmojë institucionet financiare për të zbutur rrezikun dhe për t'u mbrojtur nga aktivitetet mashtruese.

Data Mining është proces i selektimit, eksplorimit dhe modelimit të një sasie shumë të madhe të të dhënave për identifikimin e rregullave ose relacioneve që fillimisht janë të panjohura me qëllim të përfitimit të rezultateve të qarta dhe të dobishme për pronaret e bazës së të dhënave.

## Të dhënat e analizueshme: Ku mund të aplikohet Data Mining

Në parim Data Mining mund të përdoret në të gjitha llojet e depove (angl. repository) të të dhënave digjitale. Natyrisht, nga disa depo të të dhënave më lehtë vijmë deri te rezultatet e kërkuara. Në vazhdim po i përmendim disa depo të dhënave që sot përdoren për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave.

**Baza e të Dhënave Relacionale (angl. Relational Database)** – paraqet një bashkësi të tabelave, ku secila tabelë ka emër unik në kuadër të bazës së të dhënave. Tabelat përbëhen prej atributeve (kolonave ose fushave) dhe zakonisht ruajnë numër të madh të informatave.

Këto sisteme përdoren në industri të ndryshme si: në sistemin bankar dhe atë financiar, në ERP sisteme, sistemet për përkujdesje ndaj klientëve, në sisteme të ndryshme shkencore etj[6]. Bazat relacionale janë sisteme që më së shumti përdoren për ruajtjen e të dhënave. Në këtë punim, do të fokusohemi kryesisht në këtë lloj të bazave të të dhënave.

**Depo e të Dhënave (angl. Data Warehouse)** – janë depo të të dhënave që shërbejnë për mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave nga burime të ndryshme. Ta marrim një firmë e cila i ka disa sisteme të ndara: Sistemin për menaxhimin financiar, sistemin për menaxhimin e relacioneve me klient dhe sistemin për menaxhimin e shitjeve. Në mënyrë që kompania e caktuar të ketë mundësi të bëjë analiza të mirëfillta, duhet që të ketë shënime të konsoliduara nga të tri sistemet. Me anë të Data Warehouse të dhënat nga tri sistemet mund të konsolidohen në një bazë dhe pastaj mbi këto shënime të bëhen analizat e nevojshme. Pra, Data Warehouse mundëson mbledhjen e të dhënave nga burime të ndryshme, konsolidimin e tyre dhe analizën pa ndikuar në performancën e sistemeve të cilat ju shërbejnë klientëve në kohë reale[7].

**Bazat e të Dhënave Transaksionale** - në përgjithësi bazat transaksionale përbëhen nga fajllat, ku secili rresht paraqet një transaksion. Transaksioni përmban numrin unik dhe listën e elementeve tjera që e përbëjnë transaksionin.

Llojet tjera të bazave – me zhvillimin e mëtutjeshëm të teknologjisë se data bazave, janë zhvilluar sisteme të avancuara të data bazave dhe informacioneve. Sistemet e reja për menaxhimin e shënimeve, bëjnë përpunimin dhe ruajtën e të dhënave të ndryshme si: të dhënat gjeografike (hartat), të dhënat e dizajnerëve, të dhënat multimediale (të dhënat video, audio foto dhe tekst) etj.

## 3.2 Rëndësia strategjike e Data Mining në analizën e të dhënave

Data Mining (Gërmimi i të dhënave) është një fushë shumëdisiplinore që bazohet në statistikat, ML, menaxhimin e bazës së të dhënave dhe ekspertizën specifike të fushës. Është një mjet i vlefshëm për organizatat që kërkojnë të fitojnë njohuri të zbatueshme nga të dhënat e tyre dhe të marrin vendime të bazuara në të dhëna.

Duke analizuar vëllime të mëdha të dhënash, organizatat mund të identifikojnë rreziqet e mundshme dhe modelet e mashtrimit, duke u mundësuar atyre të marrin masa proaktive për të zbutur këto rreziqe dhe për të parandaluar aktivitetet mashtruese[8]. Kjo është veçanërisht e rëndësishme në industri të tilla si financat, sigurimet dhe kujdesi shëndetësor, ku aftësia për të zbuluar dhe parandaluar mashtrimin mund të ketë një ndikim të rëndësishëm në fund.

Për më tepër, nxjerrja e të dhënave është thelbësore për rritjen e efikasitetit operacional dhe produktivitetit. Duke analizuar të dhënat operacionale, organizatat mund të identifikojnë joefikasitetet, pengesat dhe fushat për përmirësim, duke u mundësuar atyre të thjeshtojnë proceset dhe të optimizojnë shpërndarjen e burimeve. Kjo mund të rezultojë në kursime të kostos dhe përmirësim të produktivitetit, duke çuar përfundimisht në një biznes më konkurrues dhe fitimprurës. Derisa përdorimi i të dhënave vazhdon të rritet, data mining do të bëhet më e rëndësishme për t'u mundësuar bizneseve të qëndrojnë konkurrues dhe të nxisin suksesin.

## 3.3 Algoritmet dhe Data Mining: Roli i tyre në analizën e të dhënave të mëdha

Data Mining është një lëmi relativisht e re, por që kërkesa për aplikimin e saj janë aq të mëdha sa që është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet me ritme shumë të shpejta. Data Mining algoritmet (modelet) janë procedura të definuara mirë, të cilat si madhësi hyrëse i marrin të dhënat që do të analizohen dhe si rezultat i gjenerojnë trendët apo rregullat. Në sistemet e data mining, përdoren një numër i madh i algoritmeve, varësisht nga qëllimi i analizës. Është shumë me rëndësi që të njihen vetit e këtyre algoritmeve në mënyrë që të përdoret modeli adekuat për detyrën e caktuar.

Në vazhdim shkurtimisht do i përshkruajmë disa nga metodat[9] që kanë përdorim më të madh.

### 3.3.1 Shoqërimi (ang. Association)

Ky algoritëm është dizajnuar në mënyrë specifike për përdorim në analiza të tregut. Lidhja në të dhënat e minierave mund të aplikohet në fusha dhe industri të ndryshme. Për shembull, në kujdesin shëndetësor, Association mund të përdoret për të identifikuar modelet e gjendjeve mjekësore që ndodhin bashkë ose për të zbuluar marrëdhëniet midis opsioneve të ndryshme të trajtimit dhe rezultateve të pacientit. Në financë, shoqërimi (angl. Association) mund të ndihmojë në identifikimin e modeleve të transaksioneve mashtruese ose të parashikojë tendencat e tregut të aksioneve bazuar në të dhënat historike.

### 3.3.2 Klasifikimi (ang. Classification)

Klasifikimi përdoret për të analizuar një grup të dhënash të caktuar dhe merr çdo shembull të tij. Ai ia cakton këtë shembull një klase të caktuar. I tillë që gabimi i klasifikimit do të jetë më i vogël. Përdoret për nxjerrjen e modeleve që përcaktojnë klasa të rëndësishme të të dhënave brenda grupit të të dhënave të dhëna.

### 3.3.3 Grumbullimi (ang. Clustering)

Grumbullimi (grupimi) është pothuajse i ngjashëm me klasifikimin, por në këtë grupim bëhen në varësi të ngjashmërive të artikujve të të dhënave. Grupe të ndryshme kanë objekte të ndryshme ose të palidhura. Quhet gjithashtu segmentimi i të dhënave pasi ndan grupe të mëdha të të dhënave në grupe sipas ngjashmërive.

### 3.3.4 Parashikimi (ang. Prediction)

Kjo metodë përdoret për të parashikuar të ardhmen bazuar në tendencat ose grupin e të dhënave të së shkuarës dhe të tashmes. Parashikimi përdoret më së shumti për të kombinuar metoda të tjera të minierave si klasifikimi, përputhja e modelit, analiza e trendit dhe relacioni. Për këtë do të flasim edhe më vonë në shqyrtim të zgjedhjes së metodës përkatese.

* + - **3.3.4.1 Analiza e Klasifikimit (ang. Classification Analysis)**

Teknika e klasifikimit përdoret për të kategorizuar të dhënat, në varësi të ngjashmërive të tyre dhe për të identifikuar klasën.

* + - **3.3.4.2 Analiza e Regresionit (ang. Regression Analysis)**

Analiza e regresionit është një teknikë statistikore për përcaktimin e marrëdhënies ndërmjet një ndryshoreje të vetme të varur (kriterore) dhe një ose më shumë variablave të pavarur (parashikues).

### 3.3.5 Pemët vendimmarrëse (ang. Decision Trees)

Pemët e vendimmarrëse[10] përdoren për të klasifikuar dhe parashikuar të dhënat duke i ndarë ato në segmente bazuar në një sërë vendimesh. Ky proces quhet ndarje rekursive dhe përfshin ndarjen e të dhënave në nënbashkësi gjithnjë e më të vogla bazuar në atribute ose kritere të ndryshme, derisa të plotësohet një prag ose kusht i caktuar.

A diagram of a variety of components

Description automatically generated with medium confidence

*Figura 2 Përmbledhje e algoritmeve në përgjithësi*

# Metodat e ansamblimit (ang. Ensemble Methods)

Metodat e ansamblimit janë teknika që përdoren për të kombinuar parashikimet e disa modeleve individuale për të krijuar një model më të fuqishëm dhe më të stabilizuar. Këto metoda janë të dizajnuara për të përmirësuar performancën e parashikuesve duke adresuar dobësitë dhe variabilitetin e tyre.

Ideja bazë e metodave të ansamblimit është të merret një koleksion modelesh të ndryshme dhe të kombinohen parashikimet e tyre për të bërë një parashikim më të saktë dhe më të forte [11]. Kjo bazohet në konceptin që ndërsa modelet individuale mund të kenë pika të forta dhe të dobëta, duke i kombinuar ato së bashku, dobësitë e tyre mund të zbuten dhe pikat e tyre të forta mund të përforcohen. Si rezultat, metodat e ansamblit janë në gjendje të prodhojnë parashikime më të besueshme dhe të sakta se çdo model individual më vete.

A diagram of a tree

Description automatically generated

*Figura 3 Modelet bazë*

Metodat e ansamblimit bazohen në idenë se shumë nxënës të dobët mund të kombinohen për të krijuar një nxënës të fortë. Një nxënës i dobët është një model që performon pak më mirë se rastësia e rastësishme, ndërsa një nxënës i fortë është një model që performon dukshëm më mirë se shansi i rastësishëm. Duke kombinuar parashikimet e nxënësve të dobët në një mënyrë strategjike, metodat e grupit mund të prodhojnë një nxënës të fortë që është i aftë të bëjë parashikime shumë të sakta.

Ekzistojnë disa lloje të ndryshme të metodave të ansamblit, secila me qasjen e vet unike për kombinimin e modeleve individuale. Një nga llojet më të njohura është metoda e grumbullimit të bagazhit ose bootstrap, e cila përfshin trajnimin e shembujve të shumtë të të njëjtit model në nëngrupe të ndryshme të të dhënave të trajnimit dhe më pas kombinimin e parashikimeve të tyre përmes mesatares ose votimit. Kjo metodë ndihmon në reduktimin e variancës në parashikime dhe përmirëson saktësinë e përgjithshme të modelit.

Një lloj tjetër i metodës së ansamblit është rritja, e cila funksionon duke trajnuar një sekuencë modelesh ku çdo model i ri fokusohet në mostrat që janë klasifikuar gabimisht nga modeli i mëparshëm.

A diagram of a diagram

Description automatically generatedPërveç grumbullimit dhe rritjes, ka edhe lloje të tjera të bashkimit, si grumbullimi, ku parashikimet e modeleve të shumta përdoren si tipare hyrëse për një meta-mësues, dhe pyjet e rastësishme.

Disa nga metodat e ansamblimit [12] më të njohura përfshijnë:

1. **Përforcimi (ang. Boosting)**
2. **Grumbullimi me Bootstrap-Bagazhim (ang. Bootstrap Aggregating => Bagging)**
3. **Grumbullimi (ang. Stacking)**
4. **Dhe të tjera (më pak të përdorura)**

*Figura 4 Metodat e Ansamblimit*

## Bagging (Bootstrap Aggregating) – Bagazhimi (Grumbullimi me Boostrap)

Vlen të përmendet se Bootstrap Aggregating ose Bagging është një teknikë mjaft e thjeshtë por vërtet e fuqishme. Të kuptuarit e konceptit të përgjithshëm të Bagging është vërtet thelbësor për ne pasi është baza e algoritmit Random Forest (RF). Rreth Random Forest do të flasim më shumë në pikën e tretë në vazhdim.

|  |
| --- |
| A diagram of a classifier  Description automatically generated  *Fig 5 Modeli i Bagging (Bootstrap Aggregating)* |

## Boosting

Këto algoritme synojnë të përmirësojnë saktësinë e një modeli të caktuar duke kombinuar fuqinë e modeleve të shumta më të dobëta. Siç u përmend më lart, rritja përdor qasjen sekuenciale. Ideja kryesore e algoritmit përforcues është ndërtimi në rritje i një ansambli duke trajnuar çdo shembull të ri modeli për të theksuar rastet e trajnimit që modelet e mëparshme i kanë klasifikuar gabimisht. Pra, një model po mëson nga gabimet e një tjetri, gjë që nxit mësimin.

|  |
| --- |
| A diagram of a model test  Description automatically generated  *Fig 6 Predikimi në bazë te Boosting* |

## Stacking

Në vend që të mbështetet në një model të vetëm për të bërë parashikime, stacking kombinon parashikimet e modeleve të shumta dhe përdor një meta-model për të mësuar nga parashikimet e kombinuara. Kjo i lejon meta-modelit të kapë pikat e forta dhe të dobëta të modeleve individuale dhe të prodhojë një parashikim më të saktë dhe më të besueshëm.

Stacking është një teknikë pak më interesante. Ai përfshin trajnimin e një modeli (të quajtur Meta Learner) për të kombinuar parashikimet e shumë algoritmeve të tjera të ML (Nxënësit bazë). Së pari, nxënësit bazë trajnohen duke përdorur të dhënat e disponueshme. Së dyti, Meta model është trajnuar për të bërë një parashikim përfundimtar duke përdorur parashikimet e modelit bazë si të dhëna hyrëse.

|  |
| --- |
| A diagram of a method  Description automatically generated  *Fig 7 Parashikimet e modeleve të stacking* |

Si përfundim, metodat e ansamblit janë një mjet i vlefshëm në ML që mund të përmirësojë ndjeshëm performancën e modeleve parashikuese. Duke kombinuar parashikimet e shumë nxënësve të dobët, metodat e grupit mund të krijojnë nxënës të fortë që janë më të saktë dhe më të fortë. Ndërsa fusha e ML vazhdon të rritet, metodat e ansamblimit do të mbeten një teknikë e rëndësishme për përmirësimin e saktësisë dhe besueshmërisë së modeleve parashikuese.

# Pylli i rastësishëm (ang. Random Forest)

## Çka është Random Forest?

Random Forest është një algoritëm i të mësuarit të mbikëqyrur që bazohet në metodën e mësimit të ansamblimit dhe në shumë pemëve vendimmarrëse. Pyjet e rastësishme është një teknikë Bagging, kështu që të gjitha llogaritjet kryhen paralelisht dhe nuk ka ndërveprim midis pemëve të vendimit gjatë ndërtimit të tyre. RF mund të përdoret për të zgjidhur detyrat e Klasifikimit dhe Regresionit.

Random Forest është një algoritëm i përdorur gjerësisht ML i zhvilluar nga Leo Breiman dhe Adele Cutler, i cili kombinon prodhimin e pemëve të shumëfishta vendimesh për të arritur një rezultat të vetëm[13]. Lehtësia e përdorimit dhe fleksibiliteti i tij kanë nxitur miratimin e tij, pasi trajton problemet e klasifikimit dhe regresionit. Emri "*Pyjet e rastësishme*" vjen nga ideja grumbullimin e të dhënave të rastësishme (ang. Random) dhe ndërtimit të Pemëve të shumëfishta Vendimi (Decision Trees). Në përgjithësi, është një algoritëm i fuqishëm ML që kufizon disavantazhet e një modeli të pemëve vendimmarrëse.

Algoritmi është i njohur për aftësinë e tij për të trajtuar të dhëna me dimensione të larta, grupe të dhënash të mëdha dhe është rezistent ndaj përshtatjes së tepërt. Në thelbin e tij, Pyjet e rastësishme (RF) është një koleksion i pemëve vendimmarrëse, ku çdo pemë është trajnuar në një nëngrup të rastësishëm të të dhënave dhe veçorive të trajnimit. Rastësia në të dhënat dhe veçoritë e trajnimit ndihmon në reduktimin e korrelacionit midis pemëve, duke e bërë modelin më të fortë dhe më pak të prirur ndaj përshtatjes së tepërt. Për më tepër, çdo pemë e pyjeve të rastësishme trajnohet në mënyrë të pavarur, dhe parashikimi përfundimtar bëhet duke mesatarizuar parashikimet nga të gjitha pemët, ose duke përdorur një mekanizëm votimi.

|  |
| --- |
| A diagram of a tree  Description automatically generated  *Fig 8 Figurë e thjeshtë e Random Forest Algoritmit* |

## Historia e zhvillimit të Random Forest

Pemët e vendimmarrjes në formën e tyre jo-ansamblike kanë qenë të pranishme në forma të ndryshme të paktën që nga vitet 1950, megjithëse asnjë studiues nuk mund të thuhet se është zbuluesi dhe ka të ngjarë të jenë zbuluar disa herë. Një nga punimet më të hershme për të përmendur një pemë vendimmarrëse është një artikull i 1959 nga statisticieni britanik mbi një algoritëm për të ndërtuar një pemë vendimmarrëse për klasifikimin e organizmave biologjikë[14].

Gjatë dekadave në vijim, pemët vendimmarrëse u rafinuan gradualisht nga komuniteti i statistikave. Algoritmet më të njohura ishin C4.5, ID3 dhe CART. Megjithatë, asnjëra nga metodat nuk përfshinte metoda ansambleje, dhe kështu pemët vendimmarrëse ishin ende të prirura për t'u përshtatur, siç e kemi parë me shembullin e Boston Housing më lart.

Në vitin 1995, studiuesja Hong Kong-Amerikane Ho Tin-Kam zhvilloi algoritmin e parë për pyjet e rastësishme, ndërsa ajo ishte duke punuar në Bell Labs në New Jersey[15]. Ajo përdori metodën e nënhapësirës së rastësishme për të reduktuar korrelacionin midis vlerësuesve, duke ekspozuar çdo vlerësues në një nëngrup të të gjithë grupit të veçorive, por duke përdorur ende të gjithë grupin e trajnimit për të trajnuar çdo vlerësues.

Në vitin 2001, shkencëtari amerikan i kompjuterave Leo Breiman (një nga zbuluesit origjinalë të algoritmit CART) rafinoi algoritmin e ansamblit të Ho për të prezantuar grumbullimin e bagazheve ose bootstrap. Ideja e Breiman ishte të merrte nën-mostra nga grupi origjinal i trajnimit për të trajnuar çdo vlerësues[16].

Megjithëse mekanizmi duket i thjeshtë, ai përfshin shumë forca të ndryshme lëvizëse që e bëjnë të vështirë analizimin. Në fakt, vetitë e tij matematikore mbeten deri më sot kryesisht të panjohura deri më tani, shumica e studimeve teorike janë përqendruar në pjesë të izoluara ose versione të stilizuara të algoritmit. Përpjekje interesante në këtë drejtim janë nga Lin dhe Jeon (2006), të cilët vendosin një lidhje midis pyjeve të rastësishme dhe metodave adaptive të fqinjit më të afërt (shih gjithashtu Biau dhe Devroye, 2010, për rezultate të mëtejshme); Meinshausen (2006), i cili studion konsistencën e pyjeve të rastësishme në kontekstin e parashikimit kuantil të kushtëzuar; dhe Biau et al. (2008), të cilët ofrojnë teorema të konsistencës për versione të ndryshme të thjeshtuara të pyjeve të rastësishëm dhe parashikuesve të tjerë të rastësishëm të ansamblit. Megjithatë, mekanizmi statistikor i pyjeve "të vërteta" të rastësishme nuk është kuptuar ende plotësisht dhe është ende nën hetim aktiv.

Shumica e zbatimeve moderne të algoritmit të pyjeve të rastësishme, siç është zbatimi në bibliotekën Scikit-Learn të Python, bazohen në versionin e Breiman.

## Lidhshmëria mes Decision Tree dhe Random Forest

Përpara se të gërmojmë në ndërlikimet e pyjeve të rastësishme, është thelbësore të kemi një kuptim gjithëpërfshirës të pemëve vendimmarrëse. Pemët vendimmarrëse shërbejnë si themeli mbi të cilin ndërtohet pyjet e rastësishme dhe të kesh një zotërim të fortë të strukturës, funksionalitetit dhe kufizimeve të tyre është thelbësore përpara se të kalosh në modele më komplekse. Para së gjithash, pemët vendimmarrëse janë një mjet i njohur dhe i fuqishëm në fushën e ML dhe analizës së të dhënave. Ato janë të gjithanshme dhe mund të përdoren si për detyra klasifikimi ashtu edhe për regresion. Pemët vendimmarrëse funksionojnë duke ndarë në mënyrë rekursive të dhënat në nënbashkësi më të vogla bazuar në veçori të caktuara dhe përfundimisht duke arritur në një vendim ose parashikim[18]. Ky proces vizualizohet si një strukturë e ngjashme me pemën, me nyje që përfaqësojnë pikat e vendimit dhe degët që përfaqësojnë rezultatet e mundshme.

Megjithatë, pemët vendimmarrëse kanë gjithashtu kufizimet e tyre. Ata janë të prirur për t'u mbivendosur, veçanërisht kur thellësia e pemës nuk kontrollohet siç duhet. Mbi përshtatja ndodh kur modeli bëhet tepër kompleks dhe fillon të kapë zhurmë në të dhëna, gjë që mund të çojë në përgjithësim të dobët në shembujt e paraparë. Për më tepër, pemët vendimmarrëse janë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të vogla në të dhëna, të cilat mund të rezultojnë në ndërtimin e pemëve të ndryshme nga grupe trajnimi paksa të ndryshme. Me këtë kuptim të pemëve vendimmarrëse në mendje, tani mund të eksplorojmë pyjet e rastësishme, i cili është një metodë e të mësuarit të grupit që përdor fuqinë e pemëve vendimmarrëse. Pyjet e rastësishme funksionon duke trajnuar pemë të shumta vendimmarrëse në nënbashkësi të rastësishme të të dhënave dhe më pas duke kombinuar parashikimet e tyre për të marrë një vendim përfundimtar. Kjo qasje e ansamblimit ndihmon në zbutjen e çështjeve të mbipërshtatjes që lidhen me pemët individuale vendimmarrëse dhe në përgjithësi çon në performancë më të mirë në të dhënat e padukshme.

Për më tepër, Pyjet e rastësishme trashëgon interpretueshmërinë e pemëve vendimmarrëse, pasi është ende e mundur të analizohen pemët individuale në ansambël dhe të fitohen njohuri në procesin e vendimmarrjes. Pyjet e rastësishme ofron gjithashtu një matje të rëndësisë së veçorive, e cila tregon rëndësinë relative të veçorive të ndryshme në bërjen e parashikimeve.

Si përfundim, të kesh një kuptim të fortë të pemëve vendimmarrëse është thelbësore përpara se të futesh në pyll të rastësishëm. Pemët e vendimmarrjes shërbejnë si blloqe ndërtimi të pyjeve të rastësishme dhe një kuptim i qartë i pikave të forta dhe kufizimeve të tyre është thelbësor për përdorimin efektiv të pyjeve të rastësishme. Duke zotëruar së pari pemët vendimmarrëse, ne mund të vendosim një bazë solide për shfrytëzimin e fuqisë së pyjeve të rastësishme në aplikacione të ndryshme të ML dhe analizës së të dhënave.

## Si funksionojnë Random Forest?

Algoritmi Random Forest - Ky algoritëm është ndërtuar mbi konceptin e të mësuarit në grup, ku kombinon parashikimet e modeleve të shumta individuale për të krijuar një parashikim më të saktë dhe më të fortë. Algoritmi Random Forest funksionon duke krijuar një koleksion të pemëve vendimmarrëse, ku secila pemë trajnohet në mënyrë të pavarur në një nëngrup të rastësishëm të të dhënave. Rastësia në përzgjedhjen e nëngrupit të të dhënave për secilën pemë ndihmon në futjen e diversitetit në pemë, duke i bërë ato më pak të korreluara me njëra-tjetrën dhe më të sakta në parashikimet e tyre.

Për të kuptuar se si funksionon Algoritmi Random Forest, është thelbësore të kuptohet koncepti i pemëve vendimmarrëse. Çdo degë e pemës përfaqëson një vendim të bazuar në një veçori specifike, dhe gjethet e pemës përfaqësojnë vendimin ose rezultatin përfundimtar. Në Algoritmin Random Forest, krijohen një numër i madh pemësh vendimmarrëse, secila duke përdorur një nëngrup të rastësishëm të veçorive dhe të dhënave të trajnimit. Ky proces njihet si bagging (shkurt për grumbullimin e bootstrap-it) dhe ndihmon në reduktimin e përshtatjes së tepërt duke futur diversitet në pemë. Për më tepër, zgjedhja e rastësishme e veçorive përdoret për të siguruar që pemët të mos lidhen me njëra-tjetrën, duke përmirësuar më tej saktësinë e modelit. Pasi të trajnohen pemët individuale vendimmarrëse, Algoritmi Random Forest kombinon parashikimet e tyre për të bërë parashikimin përfundimtar[19]. Në rastin e detyrave të klasifikimit, algoritmi përdor një sistem votimi me shumicë, ku klasa që merr më shumë vota nga pemët individuale zgjidhet si parashikimi përfundimtar. Për detyrat e regresionit, algoritmi mesatarizon parashikimet e pemëve individuale për të bërë parashikimin përfundimtar.

Një nga avantazhet kryesore të Algoritmit Random Forest është aftësia e tij për të trajtuar grupe të mëdha të dhënash dhe hapësira të veçorive me dimensione të larta. Algoritmi është gjithashtu i qëndrueshëm ndaj të dhënave të zhurmshme dhe të jashtme, duke e bërë atë të përshtatshëm për një gamë të gjerë aplikimesh praktike. Për më tepër, Algoritmi Random Forest ofron një masë të rëndësisë së veçorive, duke i lejuar përdoruesit të kuptojnë se cilat veçori janë më me ndikim në bërjen e parashikimeve.

A diagram of a data processing process

Description automatically generated

*Fig 9 Funksioni i pemëve vendimmarrëse në pyjet e rastësishme*


**Ndarja e Algoritmit Random Forest**

* + **Klasifikimi** - Në kontekstin e klasifikimit, Pyjet e rastësishme funksionon duke krijuar një mori pemësh vendimmarrëse, secila e trajnuar në një nëngrup të rastësishëm të të dhënave të trajnimit..
  + **Regresioni** - Në kontekstin e regresionit, Pyjet e rastësishme përdor një qasje të ngjashme për të parashikuar vlera të vazhdueshme dhe jo klasa diskrete.

### Algoritmi Random Forest – Klasifikimi

Klasifikimi i rastësishëm i pyjeve është një algoritëm i fuqishëm dhe popullor i ML që përdoret si për detyrat e klasifikimit ashtu edhe për regresionin. Është një lloj metode e të mësuarit të ansamblimit që kombinon shumë pemë vendimmarrëse për të krijuar një model të fortë dhe të saktë. Në thelb, klasifikimi i rastësishëm i pyjeve është ndërtuar mbi bazën e pemëve vendimmarrëse. Pemët vendimmarrëse janë struktura të ngjashme me pemën që kanë nyje që përfaqësojnë veçori/atribute, degë që përfaqësojnë vendime dhe gjethe që përfaqësojnë rezultatin ose klasifikimin. Megjithatë, pemët individuale vendimmarrëse janë të prirura ndaj përshtatjes së tepërt dhe mund të mos përgjithësohen gjithmonë mirë me të dhënat e padukshme. Këtu hyn në lojë klasifikimi i pyjeve të rastësishme - duke krijuar një grup pemësh vendimmarrëse, ai zbut problemin e mbipërshtatjes dhe përmirëson saktësinë e parashikimit.

Një nga avantazhet kryesore të klasifikimit të pyjeve të rastësishme është aftësia e tij për të trajtuar grupe të dhënash të mëdha me dimensionalitet të lartë. Është rezistent ndaj të dhënave të tepërta dhe të zhurmshme dhe ofron një mekanizëm të integruar të përzgjedhjes së veçorive duke identifikuar variabla të rëndësishëm për klasifikim. Për më tepër, klasifikimi i pyjeve të rastësishme nuk kërkon akordim të gjerë të hiperparametrit dhe është relativisht më pak i ndjeshëm ndaj të dhënave të jashtme. Përdoret zakonisht në fusha të tilla si financa, kujdesi shëndetësor, marketingu dhe shkenca mjedisore për detyra të tilla si segmentimi i klientëve, diagnoza e sëmundjeve, parashikimi i goditjes dhe klasifikimi i mbulesës së tokës. Në financë, mund të përdoret për të parashikuar lëvizjet e çmimeve të aksioneve ose për të zbuluar transaksione mashtruese. Në kujdesin shëndetësor, ai mund të ndihmojë në diagnostikimin e sëmundjeve dhe përcaktimin e prognozës së pacientëve. Në marketing, mund të ndihmojë në shënjestrimin e segmenteve specifike të klientëve për fushata të personalizuara. Në shkencën mjedisore, mund të përdoret për të klasifikuar lloje të ndryshme të mbulesës së tokës nga imazhet satelitore.



*Fig 10 Klasifikimi i i pyjeve të rastësishme*

### Algoritmi Random Forest – Regresioni

Regresioni i pyjeve të rastësishme është një algoritëm i fuqishëm dhe i gjithanshëm i ML që përdoret si për detyrat e klasifikimit ashtu edhe për regresionin. Ai funksionon duke ndërtuar pemë të shumëfishta vendimmarrëse gjatë fazës së trajnimit dhe duke nxjerrë parashikimin mesatar të pemëve individuale për detyrat e regresionit. Ky algoritëm ka fituar popullaritet në fusha të ndryshme si financa, kujdesi shëndetësor dhe marketingu për shkak të aftësisë së tij për të trajtuar grupe të dhënash komplekse dhe për të prodhuar parashikime të sakta.

Një nga avantazhet kryesore të regresionit të pyjeve të rastësishme është aftësia e tij për të trajtuar grupe të dhënash të mëdha me dimensionalitet të lartë. Algoritmet tradicionale të regresionit si regresioni linear ose pemët vendimmarrëse mund të luftojnë me grupet e të dhënave që përmbajnë një numër të madh karakteristikash, pasi ato mund të përshtaten më shumë me të dhënat e trajnimit ose të mos arrijnë të kapin marrëdhëniet komplekse midis veçorive dhe ndryshores së synuar. Regresioni i pyjeve të rastësishme, nga ana tjetër, është i pajisur mirë për të trajtuar të dhëna me dimensione të larta pasi merr parasysh vetëm një nëngrup të rastësishëm të veçorive për secilën pemë, duke reduktuar rrezikun e përshtatjes së tepërt dhe kapjen e veçorive më të rëndësishme për të bërë parashikime të sakta.

Një veçori tjetër kryesore e Regresionit të pyjeve të rastësishme është aftësia e tij për të ofruar pikë të rëndësisë së veçorive. Ky informacion mund të jetë jashtëzakonisht i vlefshëm për të kuptuar marrëdhëniet themelore midis veçorive dhe ndryshores së synuar.

Pavarësisht përparësive të shumta, Regresioni i pyjeve të rastësishme ka gjithashtu disa kufizime. Një kufizim i tillë është mungesa e interpretueshmërisë. Meqenëse Regresioni i pyjeve të rastësishme është një metodë ansamblimi që kombinon shumë pemë vendimmarrëse, mund të jetë sfiduese të interpretosh arsyetimin pas parashikimeve individuale.

|  |
| --- |
| A diagram of a graph  Description automatically generated  *Fig 11 Regresioni i pyjeve të rastësishme* |

## Hapat e aplikimit të Random Forest në analizën e të dhënave

Pyjet e rastësishme u zhvilluan posaçërisht për të trajtuar problemin e variancës së lartë në Pemët vendimmarrëse.

Në një nivel të lartë, në pseudo-kod, algoritmi Random Forests ndjek këto hapa[19]:

* Merrni grupin origjinal të të dhënave dhe krijoni N mostra të grumbulluara me madhësi *n*, me *n* më të vogël se grupi i të dhënave origjinale.
* Trajnoni një Pemë vendimmarrëse me secilën prej N grupeve të të dhënave të grumbulluara si hyrje. Por, kur bëni një ndarje të nyjeve, mos i eksploroni të gjitha veçoritë në grupin e të dhënave. Zgjidh rastësisht një numër më të vogël, M tipare, nga të gjitha veçoritë në grupin e trajnimit. Pastaj zgjidhni ndarjen më të mirë duke përdorur masat e papastërtisë, si Gini Impurity ose Entropy (Papastërtia Gini ose Entropia).
* Përmbledhni rezultatet e pemëve individuale vendimmarrëse në një prodhim të vetëm.
* Mesatarja e vlerave për çdo vëzhgim, të prodhuar nga secila pemë.
* Bëni një shumicë votash në të gjitha pemët, për çdo vëzhgim.

Ndërsa pjesa e Pyjeve të Random Forest i referohet trajnimit të pemëve të shumta, pjesa Random është e pranishme në dy pika të ndryshme në algoritëm. Është rastësia e përfshirë në procesin e Bagazhimit. Por më pas, ju gjithashtu zgjidhni një nëngrup të rastësishëm të veçorive për të vlerësuar ndarjen e nyjeve. Kjo është ajo që garanton se çdo pemë është e ndryshme dhe për rrjedhojë, siguron që secili model të prodhojë një rezultat paksa të ndryshëm. Dhe ndërkohë që mund të mendoni se veçoritë e marrjes së mostrave në mënyrë të rastësishme në çdo ndarje prezanton një hiperparametër tjetër që mund t'ju duhet të sintonizoni, nuk është kështu.

|  |
| --- |
| A diagram of a algorithm  Description automatically generated  *Fig 12 Pseudokodi i RF* |

Për t'i bërë gjërat të qarta, le t'i hedhim një sy algoritmit të saktë të Pyllit të Rastit:

1. Ju keni të dhënat tuaja origjinale D, dëshironi të keni K Decision Trees në ansamblimin tonë. Për më tepër, ju keni një numër N - do të ndërtoni një Pemë derisa të ketë më pak ose të barabartë me N mostra në secilën nyje. Keni një numër F – numri i veçorive që do të zgjidhen rastësisht në secilën nyje të Pemës vendimmarrëse. Tipari që do të përdoret për të ndarë nyjen zgjidhet nga këto veçori F.
2. Çdo gjë tjetër është mjaft e thjeshtë. Random Forest krijon K nëngrupe të të dhënave nga grupi origjinal i të dhënave D. Mostrat që nuk shfaqen në asnjë nëngrup quhen mostra “out-of-bag” (“jashtë grupit”).
3. K pemët ndërtohen duke përdorur vetëm një nëngrup të vetëm. Gjithashtu, çdo pemë ndërtohet derisa të ketë më pak ose të barabartë me N mostra në secilën nyje. Për më tepër, në çdo nyje zgjidhen tiparet F në mënyrë të rastësishme. Njëri prej tyre përdoret për të ndarë nyjen
4. Modelet e trajnuara K formojnë një ansamblim dhe rezultati përfundimtar për detyrën e Regresionit prodhohet duke mesatarizuar parashikimet e pemëve individuale
5. Në foton më poshtë mund të shihni algoritmin Random Forest për Klasifikimin[20].

A diagram of a voting process

Description automatically generated

*Fig 13 Hapat e RF*

## Përdorimi i vetive të Random Forest në parashikimin e të dhënave

Pyjet e studiuara këtu konsistojnë në përdorimin e inputeve të zgjedhura rastësisht ose kombinimeve të inputeve në secilën nyje për të rritur secilën pemë.

Pyjet që rezultojnë japin saktësi që krahasohen në mënyrë të favorshme me Adaboost. Kjo klasë e procedurave ka karakteristikat e dëshirueshme:

* Saktësia e tij është po aq e mirë sa Adaboost dhe ndonjëherë më e mirë.
* Është relativisht i qëndrueshëm ndaj pikave të jashtme dhe zhurmës.
* Është më i shpejtë se sa futja në thasë ose rritja.
* Ai jep vlerësime të brendshme të dobishme të gabimit, forcës, korrelacionit dhe rëndësisë së ndryshueshme.
* Është e thjeshtë dhe e paralelizuar lehtë.

**Karakteristikat e rëndësishme të Pyjet e rastësishme**

* **Diversiteti:** Jo të gjitha atributet/ndryshoret/tiparet merren parasysh gjatë krijimit të një peme individuale; çdo pemë është e ndryshme.
* **Imun ndaj mallkimit të dimensionalitetit:** Meqenëse çdo pemë nuk i merr parasysh të gjitha tiparet, hapësira e veçorive zvogëlohet.
* **Paralelizimi:** Çdo pemë krijohet në mënyrë të pavarur nga të dhëna dhe atribute të ndryshme. Kjo do të thotë që ne mund të përdorim plotësisht CPU-në për të ndërtuar pyje të rastësishme.
* **Ndarja Train-Test:** Në një pyll të rastësishëm, ne nuk kemi nevojë të veçojmë të dhënat për tren dhe testim pasi gjithmonë do të ketë 30% të të dhënave që nuk shihen nga pema e vendimmarrjes.
* **Stabiliteti:** Stabiliteti lind sepse rezultati bazohet në votimin e shumicës/mesatarja.

Amit dhe Geman (1997) rritën pemë të cekëta për njohjen e karaktereve të shkruara me dorë duke përdorur përzgjedhje të rastësishme nga një numër i madh karakteristikash të përcaktuara gjeometrikisht për të përcaktuar ndarjen në secilën nyje[21].

## Decision Tree vs Random Forest

Në fushën e ML, pema vendimmarrëse dhe pyjet e rastësishme janë dy algoritme me përdorim të gjerë. Si pema vendimmarrse ashtu edhe pyjet e rastësishme kanë pikat e forta dhe të dobëta të tyre, dhe ato përdoren në skenarë të ndryshëm bazuar në natyrën e grupit të të dhënave dhe kërkesat specifike të një problemi të caktuar.

Një pemë vendimmarrëse është një strukturë e ngjashme me diagramin e rrjedhës në të cilën nyjet e brendshme përfaqësojnë tiparet e një grupi të dhënash, degët përfaqësojnë rregullat e vendimit dhe nyjet e gjetheve përfaqësojnë rezultatin.

A diagram of a tree

Description automatically generated

*Fig 14 Struktura e Decision Tree*

Nga ana tjetër, Pyjet e rastësishme është një metodë e të mësuarit të ansamblit që përbëhet nga pemë të shumta vendimmarrëse. Ai funksionon duke ndërtuar një mori pemësh vendimmarrëse në kohën e trajnimit dhe duke nxjerrë klasën që është mënyra e klasave (klasifikimi) ose parashikimi mesatar (regresioni) i pemëve individuale. Pyjet e rastësishme përmirëson performancën e një peme të vetme vendimmarrëse duke reduktuar mbipërshtatjen dhe duke rritur saktësinë dhe qëndrueshmërinë e modelit.

A diagram of a process

Description automatically generated

*Fig 15 Struktura e Random Forest*

Një nga ndryshimet kryesore midis pemës së vendimmarrëse dhe Pyjet e rastësishme qëndron në pikat e forta dhe të dobëta të tyre individuale. Nga ana tjetër, Pyjet e rastësishme është më pak i prirur ndaj përshtatjes së tepërt, sepse përdor mençurinë e turmës për të bërë parashikime. Pyjet e rastësishme e arrin këtë duke mesatarizuar parashikimet e pemëve të shumëfishta vendimmarrëse, gjë që ndihmon në reduktimin e variancës dhe përmirësimin e aftësisë së përgjithësimit të modelit.

Një faktor tjetër dallues midis pemës vendimmarrëse dhe Pyjet e rastësishme është interpretueshmëria e tyre[22]. Pema vendimmarrëse është e njohur për interpretueshmërinë e saj të lartë, pasi ajo mund të vizualizohet dhe kuptohet lehtësisht nga njerëzit. Çdo rregull vendimi në një pemë vendimi mund të shpjegohet lehtësisht dhe të përkthehet në njohuri të zbatueshme. Përkundrazi, Pyjet e rastësishme është më pak i interpretueshëm për shkak të natyrës së tij komplekse, pasi përfshin një numër të madh pemësh vendimmarrëse. Ndërsa mund të jetë sfiduese të interpretosh një model pyjesh të rastësishme, ai shpesh e tejkalon pemën vendimmarrëse për sa i përket saktësisë dhe qëndrueshmërisë.

A diagram of a tree and random form

Description automatically generated

*Fig 16 Decision Tree vs Random Forest*

Për sa i përket aplikimeve, pema vendimmarrëse përdoret shpesh në skenarë ku interpretueshmëria dhe lehtësia e të kuptuarit janë vendimmarrëse, si për shembull në diagnozën mjekësore, vlerësimin e kreditit dhe vlerësimin e rrezikut. Nga ana tjetër, Pyjet e rastësishme përdoret gjerësisht në grupe të dhënash komplekse dhe me dimensione të larta, të tilla si në bioinformatikë, njohjen e imazheve dhe parashikimin financiar, ku theksi vihet në arritjen e saktësisë së lartë parashikuese dhe zbutjen e përshtatjes së tepërt.

Të dy algoritmet kanë meritat e tyre dhe zgjidhen bazuar në kërkesat specifike të një problemi të caktuar. Derisa fusha e ML vazhdon të evoluojë, pema vendimmarrëse dhe Pyjet e rastësishme do të vazhdojnë të luajnë një rol vendimtar në zgjidhjen e problemeve të botës reale dhe nxitjen e inovacionit në fusha të ndryshme.

|  |  |
| --- | --- |
| **Decision Tree** | **Random Forest** |
| 1. Pemët vendimmarrëse zakonisht vuajnë nga problemi i përshtatjes së tepërt nëse lejohet të rritet pa asnjë kontroll. | 1. Pyjet e rastësishme krijohen nga nëngrupe të dhënash, dhe rezultati përfundimtar bazohet në renditjen mesatare ose shumicë; prandaj është kujdesur për problemin e mbipërshtatjes. |
| 2. Një pemë e vetme vendimmarrëse është më e shpejtë në llogaritje. | 2. Është relativisht më i ngadalshëm. |
| 3. Kur një grup të dhënash me veçori merret si hyrje nga një pemë vendimmarrëse, ajo do të formulojë disa rregulla për të bërë parashikime. | 3. Pyjet e rastësishme zgjedh rastësisht vëzhgimet, ndërton një pemë vendimmarrëse dhe merr rezultatin mesatar. Nuk përdor asnjë grup formulash. |

*Tabelë 1. Decision Tree vs Random Forest*

**Analogjia e jetës reale e Pyjet e rastësishme**

Një analogji të jetës reale për ta kuptuar më tej këtë koncept. Një student i quajtur X dëshiron të zgjedhë një kurs dhe është i hutuar për zgjedhjen e kursit bazuar në grupin e aftësive të tij. Kështu ai vendos të konsultohet me njerëz të ndryshëm si kushërinjtë e tij, mësuesit, prindërit, studentët e diplomës dhe njerëzit që punojnë. Ai u bën pyetje të ndryshme si pse duhet të zgjedhë, mundësitë e punës me atë kurs, tarifa e kursit, etj. Më në fund, pasi konsultohet me njerëz të ndryshëm për kursin, vendos të ndjekë kursin e sugjeruar nga shumica e njerëzve.

A diagram of a tree

Description automatically generated

*Fig 17 Analogjia e RF në jetën reale*

## Avantazhet dhe Disavantazhet e Random Forest

**Avantazhet:**

* Algoritmi Random Forest eliminon mbipërshtatjen pasi rezultati bazohet në shumicën e votave ose mesataren. Çdo pemë vendimmarrëse e formuar është e pavarur nga të tjerat, duke demonstruar vetinë e paralelizimit
* Për shkak se përdoren përgjigjet mesatare nga një numër i madh pemësh, ai është shumë i qëndrueshëm
* Ai ruan diversitetin duke mos marrë parasysh të gjitha tiparet gjatë krijimit të çdo peme vendimmarrëse, megjithëse kjo nuk është e vërtetë në të gjitha rrethanat
* Nuk ndikohet dimensionaliteti. Hapësira e veçorive është minimizuar sepse çdo pemë nuk i merr parasysh të gjitha vetitë.

Edhe pse Random Forest është një nga algoritmet më efektive për problemet e klasifikimit dhe regresionit, ka disa aspekte që duhet të keni parasysh përpara se ta përdorni.

* Kur krahasohet me pemët vendimmarrëse, ku vendimet përcaktohen duke ndjekur rrugën e pemës, Pyjet e rastësishme është shumë më kompleks.
* Për shkak të kompleksitetit të tij, koha e trajnimit është më e gjatë se për modelet e tjera. Çdo pemë vendimmarrëse duhet të gjenerojë dalje për të dhënat hyrëse të ofruara sa herë që duhet të bëjë një parashikim.

**Disavantazhet:**

Megjithatë, pavarësisht nga avantazhet e tij të shumta, Pyjet e rastësishme ka gjithashtu disa disavantazhe që duhet të merren parasysh kur përdoret ky algoritëm.

* Një nga disavantazhet kryesore të Pyjet e rastësishme është kompleksiteti dhe kostoja llogaritëse e trajnimit dhe akordimit të modelit. Pyjet e rastësishme përfshin ndërtimin dhe kombinimin e një numri të madh të pemëve vendimmarrëse, të cilat mund të jenë llogaritëse të shtrenjta, veçanërisht kur kemi të bëjmë me një grup të madh të dhënash me shumë veçori. Procesi i trajnimit dhe akordimit të modelit kërkon një sasi të konsiderueshme burimesh llogaritëse dhe kohë, gjë që mund të jetë sfiduese për përdoruesit me burime të kufizuara.
* Një tjetër disavantazh i Pyjet e rastësishme është mungesa e interpretueshmërisë së tij. Modeli prodhon parashikime të sakta, por është e vështirë të interpretohen dhe të kuptohen marrëdhëniet midis veçorive të hyrjes dhe parashikimeve të daljes. Kjo mungesë interpretueshmërie mund të jetë një pengesë e rëndësishme kur bëhet fjalë për shpjegimin e rezultateve të modelit për palët e interesuara dhe marrjen e vendimeve të zbatueshme bazuar në parashikimet e modelit[23].

## Kur të përdorni Random Forest në jetën reale

Pyjet e rastësishme përdoret kryesisht për të zgjidhur problemet e klasifikimit.

Mund të dëshironi të provoni Random Forest si algoritmin tuaj të Klasifikimit ML për të zgjidhur probleme të tilla si:

1. Zbulimi i mashtrimit (Klasifikimi) –Tregon se si modelet e thjeshta ML mund të mposhtin rrjetet nervore komplekse në një detyrë të padukshme
2. Vlerësimi i Kreditit (Klasifikimi) – një zgjidhje e rëndësishme në sektorin bankar. Disa banka ndërtojnë rrjete të mëdha nervore për të përmirësuar këtë detyrë. Megjithatë, qasjet e thjeshta mund të japin të njëjtin rezultat
3. Rasti i tregtisë elektronike (Klasifikimi) – për shembull, ne mund të përpiqemi të parashikojmë nëse klienti do ta pëlqejë produktin apo jo
4. Çdo problem klasifikimi me të dhënat e tabelës, për shembull- Kaggle

Në rastin e Regresionit, duhet të përdorni Random Forest nëse:

1. Nuk është problem i serisë kohore
2. Të dhënat kanë një tendencë jolineare dhe ekstrapolimi nuk është vendimtar

Për shembull, Random Forest përdoret shpesh në parashikimin e vlerës (vlera e një shtëpie ose një pako qumështi nga një markë e re).

**Aplikimet e pyjeve të rastësishme**

Pyjet e rastësishme përdoren gjerësisht në fusha dhe industri falë qëndrueshmërisë dhe aftësisë së tyre për t'u marrë me tipare të ndryshme. Me disa parapërpunime, ata janë shumë të mirë në përpunimin e të dhënave që përmbajnë variabla të vazhdueshme dhe kategorike. Me kusht që përgjegjshmëria dhe transparenca, ose shpejtësia, të mos jenë kërkesa të rrepta të çështjes së biznesit, pyjet e rastësishme janë një zgjedhje popullore në shumë aplikacione biznesi dhe kërkimore.

# Përdorimi i metrikave për zgjedhjen e karakteristikave

Random Forest është një algoritëm i njohur të mësuarit të makinës që njihet për aftësinë e tij për të trajtuar grupe të dhënash komplekse dhe për të prodhuar parashikime të sakta. Për të vlerësuar performancën e një modeli Random Forest, është e rëndësishme të analizohen metrika të ndryshme kyçe që mund të ndihmojnë për të kuptuar se sa mirë po performon modeli.

Kur përdorni Random Forest, zgjedhja e veçorive është një hap kritik në procesin e modelimit. Algoritmi funksionon duke krijuar një mori pemësh vendimmarrëse, ku çdo pemë është ndërtuar duke përdorur një nëngrup karakteristikash. Prandaj, zgjedhja e veçorive të duhura do të ndikojë ndjeshëm në saktësinë dhe performancën e modelit.

Ka disa metrika [24] që mund të përdoren për të vlerësuar rëndësinë e veçorive në Random Forest:

## Mesatarja e uljes së Papastërsisë (ang. Mean Decrease in Impurity (MDI))

Në një model pylli të rastësishëm, çdo pemë vendimmarrëse kërkon veçorinë më të mirë për të ndarë të dhënat në secilën nyje. Pema vendimmarrëse i ndan të dhënat në atë mënyrë që të maksimizojë pastërtinë ose homogjenitetin e nëngrupeve që rezultojnë. Papastërtia e një nyje llogaritet duke përdorur metrikë si entropia ose papastërtia Gini, të cilat matin rastësinë ose çrregullimin e të dhënave në atë nyje. Ulja e papastërtisë që arrihet duke ndarë të dhënat në një veçori të veçantë është një masë se sa e rëndësishme është ajo veçori për të bërë parashikime në model.

Për të llogaritur MDI për një veçori, algoritmi i Pyjeve të rastësishme fillimisht ndërton një pyll me pemë vendimmarrëse duke përdorur një nëngrup të të dhënave të trajnimit dhe një nëngrup të rastësishëm të veçorive në çdo ndarje. Më pas, për çdo veçori, algoritmi llogarit uljen mesatare të papastërtisë që shkaktohet nga përdorimi i kësaj veçorie për të ndarë nyjet në të gjitha pemët në pyll.

A comparison of a graph

Description automatically generated

*Fig 18 Mean Decrease in impurity(MDI)*

Në Pyjet e rastësishme (Random Forest), Zvogëlimi Mesatar i Papastërtisë (MDI) mat rëndësinë e një karakteristike duke përllogaritur se sa shumë ajo zvogëlon papastërtinë (p.sh., Gini ose Entropia) në të gjitha pemët.

**Formula për MDI:**

Ku:

* T = Numri total i pemëve.
* N*t* = Seti i nyjeve në pemën t.
* I (X*j*, *n*) = Nëse atributi X*j* përdoret në nyjen n.
* Δ*i*(*n*) = Ulja e papastërtisë në nyjen *n*.

Formula MDI mund të shpjegohet më tej si më poshtë: - Papastërtia e një nyje është një masë se sa mirë janë klasifikuar mostrat në atë nyje. Papastërtia mund të llogaritet duke përdorur metoda të ndryshme, si papastërtia Gini ose entropia.

* Kur një veçori përdoret për të ndarë një nyje, papastërtia e nyjeve të fëmijëve që rezultojnë reduktohet. Ulja e papastërtisë, ΔI(nyja), është një masë se sa ka kontribuar veçoria në performancën e modelit.
* Përqindja e mostrave që arrijnë një nyje, p(nyje), përdoret për të peshuar uljen e papastërtisë. Kjo siguron që MDI të marrë parasysh rëndësinë relative të secilës nyje në modelin e përgjithshëm.
* Shuma e uljeve të peshëzuara të papastërtisë në të gjitha nyjet e modelit të Pyjeve të rastësishme jep vlerën totale të MDI për atë karakteristikë.

## Saktësia mesatare e uljes (ang. Mean Decrease Accuracy (MDA))

Një nga metrikat më të përdorura për vlerësimin e performancës së një modeli Random Forest është saktësia. Saktësia mat përqindjen e rasteve të klasifikuara saktë nga numri i përgjithshëm i rasteve në grupin e të dhënave. Saktësia mesatare e uljes (MDA) është një metrikë thelbësore e përdorur në të mësuarit të makinës për të vlerësuar rëndësinë e veçorive në një model. Është një masë se sa zvogëlohet saktësia e një modeli kur një veçori e veçantë hiqet nga modeli. Sa më e lartë të jetë vlera MDA për një veçori, aq më e rëndësishme është ajo veçori për performancën e modelit.

A graph of a number of data

Description automatically generated with medium confidence

*Fig 19 Mean Decrease Accuracy (MDA)*

MDA llogaritet duke trajnuar fillimisht një model me të gjitha veçoritë e disponueshme dhe më pas duke llogaritur saktësinë e modelit. Më pas, modeli trajnohet sërish, por këtë herë me një veçori të hequr. Dallimi midis saktësisë origjinale dhe saktësisë së trajnur është MDA për atë veçori.

**Formula për MDA:**

Ku:

* T = numri i përgjithshëm i pemëve në pyll.
* = saktësia e pemës t në grupin e të dhënave origjinale (pa ngatërruar veçorinë Xj)
* = saktësia e pemës t pas ndryshimit të rastësishëm të veçorisë Xj.

Duke hequr veçoritë me vlera të ulëta MDA, modeli mund të thjeshtohet, gjë që mund të çojë në kohë më të shpejta të trajnimit, ulje të përshtatjes së tepërt dhe përgjithësim të përmirësuar.

MDA përdoret gjithashtu në kontekstin e pyjeve të rastësishme, një algoritëm i njohur i mësimit të ansamblit. Në pyjet e rastësishme, MDA për çdo veçori llogaritet dhe tiparet me vlerat më të larta MDA konsiderohen më të rëndësishmet në model.

## Matrica e Konfuzionit (ang. Confusion Matrix)

Matrica e konfuzionit është një matricë katrore që ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse të performancës së një modeli. Ai shfaq numrin e pozitivëve të vërtetë, negativëve të vërtetë, pozitivëve të rremë dhe negativëve të rremë për një problem të caktuar klasifikimi.

Vetë matrica e konfuzionit nuk përcaktohet nga një formulë, por përkundrazi është një tabelë që përmbledh performancën e një modeli klasifikimi duke treguar numërimin e pozitiveve të vërteta, negative të vërteta, pozitive të rreme dhe negative të rreme.

Për një problem klasifikimi binar, matrica e konfuzionit [25] është e strukturuar si më poshtë:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Predicted Positive | Predicted Negative |
| Actual Positive | TP | FN |
| Actual Negative | FP | TN |

*Tabelë 2 Tabela e metrikave*

Ku:

* TP (True Positives) - Numri i rasteve pozitive të parashikuara saktë si pozitive.
* TN (True Negatives - Numri i rasteve negative të parashikuara saktë si negative.
* FP (False Positives) - Numri i rasteve negative të parashikuara gabimisht si pozitive.
* FN (False Negatives) - Numri i rasteve pozitive të parashikuara gabimisht si negative.

Mund të përdorni matricën e konfuzionit për të llogaritur metrika të ndryshme të performancës si saktësia, preciziteti, rikujtimi dhe rezultati F1.

Një nga avantazhet kryesore të matricës së konfuzionit është aftësia e saj për të theksuar llojet specifike të gabimeve të bëra nga modeli. Duke analizuar shpërndarjen e gabimeve, studiuesit dhe praktikuesit mund të fitojnë njohuri të vlefshme për pikat e forta dhe të dobëta të algoritmit të pyjeve të rastësishëm. Ky informacion mund të përdoret më pas për të rregulluar modelin, për të rregulluar hiperparametrat ose për të përfshirë veçori shtesë për të përmirësuar performancën e tij të përgjithshme.

Për më tepër, matrica e konfuzionit mund të përdoret për të krahasuar performancën e modeleve të ndryshme të mësuarit të makinës, duke përfshirë Pyjet e rastësishme, në të njëjtin grup të dhënash.

## Saktësia (ang. Accuracy)

A graph showing a green line

Description automatically generatedSaktësia e një modeli Random Forest është një faktor vendimtar në përcaktimin e efektivitetit dhe besueshmërisë së tij. Ky ndikohet nga disa faktorë, duke përfshirë cilësinë dhe diversitetin e të dhënave të trajnimit, numrin e pemëve vendimmarrëse në ansamblim dhe hiperparametrat e përdorur për të konfiguruar modelin. Një nga avantazhet kryesore të Random Forest është aftësia e tij për të trajtuar një gamë të gjerë të llojeve të të dhënave, duke përfshirë të dhëna numerike, kategorike dhe madje edhe tekste.

*Fig 20 Accuracy*

Formula për llogaritjen e saktësisë në kontekstin e një pylli të rastësishëm (ose ndonjë modeli klasifikimi) është:

Ku:

* TP (True Positives) - Numri i rasteve pozitive të parashikuara saktë nga modeli.
* TN (True Negatives) - Numri i rasteve negative të parashikuara saktë nga modeli.
* FP (False Positives) - Numri i rasteve negative të parashikuara gabimisht si pozitive.
* FN (False Negatives) - Numri i rasteve pozitive të parashikuara gabimisht si negative.

## Preciziteti (ang. Precision)

Precisioni matë proporcionin e parashikimeve të vërteta pozitive nga të gjitha parashikimet pozitive të bëra nga modeli. Është një metrikë e dobishme për të vlerësuar aftësinë e modelit për të identifikuar saktë rastet pozitive. Rritja e numrit të pemëve mund të përmirësojë saktësinë e modelit, pasi zvogëlon gjasat e mbipërshtatjes dhe rrit stabilitetin e parashikimeve.

Formula për llogaritjen e saktësisë në kontekstin e një pylli të rastësishëm (ose çdo modeli klasifikimi) është:

Ku:

* TP (True Positives) - Numri i rasteve pozitive të parashikuara saktë nga modeli.
* FP (False Positives) - Numri i rasteve negative të parashikuara gabimisht si pozitive.

Hiperparametrat e modelit të pyjeve të rastësishme mund të kenë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në saktësinë e tij. Parametrat si thellësia maksimale e pemëve vendimmarrëse, numri minimal i mostrave të kërkuara për të ndarë një nyje dhe numri maksimal i veçorive për t'u marrë parasysh në çdo ndarje, të gjitha mund të akordohen për të optimizuar saktësinë e modelit. Teknika të tilla si trajtimi i vlerave që mungojnë, shkallëzimi dhe normalizimi i veçorive dhe zgjedhja e veçorive më informuese mund të kontribuojnë të gjitha në përmirësimin e saktësisë së modelit.

A graph with a line and a line

Description automatically generated with medium confidence

*Fig 21 Precision*

Në përgjithësi, saktësia e një modeli të rastësishëm pylli është një metrikë komplekse dhe e shumëanshme që varet nga një sërë faktorësh, duke përfshirë cilësinë dhe diversitetin e të dhënave të trajnimit, numrin e pemëve në pyll, hiperparametrat e modelit dhe parapërpunimin. dhe tipar hapat inxhinierik.

## Rikujtesë (ang. Recall)

Recall, i njohur gjithashtu si ndjeshmëria ose norma e vërtetë pozitive, mat përqindjen e rasteve aktuale pozitive që identifikohen saktë nga modeli. Ai përcakton aftësinë e modelit për të identifikuar saktë të gjitha rastet pozitive në grupin e të dhënave.

A graph showing a red line

Description automatically generated

*Fig 22 Recall*

Në kontekstin e Pyjet e rastësishme, metrika e rikujtimit mund të përdoret për të vlerësuar performancën e modelit në identifikimin e rasteve pozitive të një klase të veçantë.

Formula për llogaritjen e rikujtimit (e njohur edhe si ndjeshmëria ose norma e vërtetë pozitive) është:

Ku:

* TP (True Positives) - Numri i rasteve pozitive të parashikuara saktë nga modeli.
* FN (False Negatives) - Numri i rasteve pozitive të parashikuara gabimisht si negative.

## Rezultati F1 (ang. F1 Score)

Rezultati F1 është një metrikë e përdorur gjerësisht në të mësuarit të makinës për të vlerësuar performancën e një modeli klasifikimi. Është veçanërisht i dobishëm për grupet e të dhënave të çekuilibruara, ku numri i rasteve në një klasë është dukshëm i ndryshëm nga numri i rasteve në një klasë tjetër.

|  |
| --- |
| A graph of different colored bars  Description automatically generated  *Fig 23 F1 Score* |

Rezultati F1 është mesatarja harmonike e saktësisë dhe rikujtimit, dhe siguron një masë të balancuar të performancës së një modeli.

Formula për llogaritjen e rezultatit F1

Ku:

* Precision =
* Recall =

Rezultati i F1 varion nga 0 në 1, ku 1 tregon performancën perfekte dhe 0 tregon performancën më të keqe të mundshme.

## Sipërfaqja nën lakore (ang. AUC-ROC)

AUC-ROC është një grafik që tregon shkëmbimin midis normës së vërtetë pozitive (TPR) dhe normës false pozitive (FPR) të një klasifikuesi binar.

Metrika AUC-ROC llogaritet duke integruar sipërfaqen nën lakoren ROC, e cila varion nga 0 në 1. Një vlerë AUC-ROC prej 0.5 tregon se performanca e modelit nuk është më e mirë se hamendja e rastësishme, ndërsa vlera 1 tregon një perfekt klasifikues që mund të dallojë midis klasave pozitive dhe negative pa asnjë gabim.

A graph of a curve

Description automatically generated

*Fig 24 AUC-ROC*

AUC-ROC (ang. Area Under the Curve - Receiver Operating Characteristic) është një matje e performancës për problemet e klasifikimit në cilësime të ndryshme të pragut. Ndërsa nuk ka asnjë formulë të vetme për AUC, ajo përfshin disa koncepte kryesore:

1. Lakorja ROC: Lakorja ROC paraqet normën e vërtetë pozitive (TPR, ose Recall) kundrejt normës false pozitive (FPR) në nivele të ndryshme. TPR dhe FPR përcaktohen si:

* **True Positive Rate (TPR)**:
* **False Positive Rate (FPR)**:

1. Lakorja AUC: AUC është zona nën lakorën ROC. Ai përcakton aftësinë e përgjithshme të modelit për të bërë dallimin midis klasave pozitive dhe negative. Vlerat AUC variojnë nga 0 në 1, ku:

* AUC = 0.5: Modeli nuk ka aftësi diskriminuese (ekuivalente me supozimin e rastësishëm).
* AUC = 1: Modeli dallon në mënyrë të përkryer midis klasave pozitive dhe negative.

Për të llogaritur AUC, zakonisht përdorni metoda numerike si rregulli trapezoid për të vlerësuar zonën nën lakore, ose mund të përdorni funksione të integruara nga bibliotekat si Scikit-learn në Python.

# Ndërtimi i një aplikacioni web të bazuar në Random Forest

Sëmundjet e zemrës janë një çështje e përhapur shëndetësore që prek miliona njerëz në mbarë botën. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sëmundjet e zemrës janë shkaku kryesor i vdekjeve në nivel global, duke llogaritur se çdo vit janë 17.9 milionë vdekje. Duke pasur parasysh pasojat e rënda të sëmundjeve të zemrës, zbulimi i hershëm dhe parandalimi janë vendimmarrëse në uljen e barrës së kësaj gjendjeje[26].

Një mënyrë për të adresuar këtë çështje është përmes zbatimit të projekteve të modelimit parashikues që synojnë të parashikojnë nëse një person është në rrezik për të zhvilluar sëmundje të zemrës. Duke analizuar një sërë faktorësh si mosha, gjinia, historia familjare, presioni i gjakut, nivelet e kolesterolit dhe zakonet e jetesës, këto projekte mund të ndihmojnë profesionistët e kujdesit shëndetësor të identifikojnë individët që kanë më shumë gjasa të zhvillojnë sëmundje të zemrës në të ardhmen. Ky informacion më pas mund të përdoret për të përshtatur ndërhyrjet dhe trajtimet parandaluese për të zvogëluar rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe për të përmirësuar rezultatet për pacientët.

## Qëllimi i Web Aplikacionit

Duke zbatuar një model parashikimi duke përdorur algoritmin Random Forest, profesionistët e kujdesit shëndetësor mund të identifikojnë individë që janë në rrezik të lartë të sëmundjeve të zemrës dhe të ndërhyjnë herët për të parandaluar shfaqjen e gjendjes.  
Një projekt i tillë është zbatimi i një modeli parashikimi duke përdorur algoritmin Random Forest për të parashikuar nëse një person ka një sëmundje të zemrës apo jo. Qëllimi i këtij projekti është të ndihmojë në zbulimin e hershëm dhe parandalimin e sëmundjeve të zemrës, të cilat janë shkaku kryesor i vdekjeve në mbarë botën.

|  |  |
| --- | --- |
| Të dhënat (dataset) që kam përdorur në këtë aplikacion janë marrë nga uebfaqja ***Kaggle*** [27].  Dataset-i përbëhet nga disa atribute të predikimit mjekësor dhe një atribut të synuar (angl. target). Ai përfshin gjithsej 1026 rekorde, duke ofruar një bazë të mirë për analizën dhe modelimin e të dhënave.  Atributet përfshijnë:   * Age - Mosha * Sex - Gjinia * Cp (Chest Pain) - Dhimbja e Kraharorit * Trestbps (Resting Blood Pressure) - Presioni i Gjakut * Chol (Cholesterol) - Kolesteroli * Fbs (Fasting Blood Sugar) - Sheqeri në Gjak * Thalach (Maximum Heart Rate Achieved) - Ritmi Maksimal i Zemrës | A screenshot of a computer  Description automatically generated  *Fig 25 Dataseti me 1026 të dhëna* |

## Zhvillimi i Aplikacionit RF: Struktura dhe Teknikat

Aplikacioni është zhvilluar në gjuhën e programimit Python më saktësisht në kornizën Flask. Duke përdorur editorin Visual Studio Code, ka filluar puna e trajnimit të të dhënave me ndërfaqen e aplikacionit.

Kombinimi i Python, Flask dhe Visual Studio Code përfaqëson një treshe të fuqishme mjetesh për ndërtimin e aplikacioneve moderne në web. Duke shfrytëzuar pikat e forta të secilës teknologji, zhvilluesit mund të krijojnë aplikacione të fuqishme dhe të besueshme që plotësojnë nevojat e përdoruesve të tyre.

### Python

Python është një gjuhë programimi e interpretuar, e orientuar nga objekti, e nivelit të lartë me semantikë dinamike e zhvilluar nga Guido van Rossum. Fillimisht u publikua në vitin 1991. I projektuar për të qenë i lehtë dhe argëtues, emri “*Python*” është një shenjë e grupit britanik të komedisë Monty Python [28].

* Python mund të përdoret në një server për të krijuar aplikacione në internet.
* Python mund të lidhet me sistemet e bazës së të dhënave. Ai gjithashtu mund të lexojë dhe modifikojë skedarët.
* Python mund të përdoret për të trajtuar të dhëna të mëdha dhe për të kryer matematikë komplekse.
* Python mund të përdoret për prototipimin e shpejtë, ose për zhvillimin e softuerit të gatshëm për prodhim.

Përdoret për:

* Zhvillimi i webit (nga ana e serverit),
* Zhvillimin e softuerit,
* Matematikë,
* Skriptimi i sistemit.

A chart of a program

Description automatically generated with medium confidence

*Figura 26 Karakteristikat e Python*

*Pse Python?*

* Python punon në platforma të ndryshme (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etj).
* Python ka një sintaksë të thjeshtë të ngjashme me gjuhën angleze.
* Python ka sintaksë që lejon zhvilluesit të shkruajnë programe me më pak rreshta se disa gjuhë të tjera programimi.
* Python funksionon në një sistem interpretues, që do të thotë se kodi mund të ekzekutohet sapo të shkruhet. Kjo do të thotë që prototipi mund të jetë shumë i shpejtë.
* Python mund të trajtohet në një mënyrë procedurale, një mënyrë të orientuar nga objekti ose një mënyrë funksionale.

*Sintaksa e Python*

* Python është dizajnuar për lexueshmëri më të lehtë dhe ka disa ngjashmëri me gjuhën angleze me një ndikim nga matematika.
* Python përdor rresht të ri (angl. new lines) për të përfunduar një komandë, në krahasim me gjuhët e tjera të programimit të cilat shpesh përdorin pikëpresje ose kllapa.
* Python përdor hapësirat për me i definuar loop-at, funksionet dhe klasat. Në dallim me gjuhët tjera programuese të cilat përdorin kllapat {}, (), për këto qëllime.

Python mbështet modulet dhe paketat, të cilat inkurajojnë modularitetin e programit dhe ripërdorimin e kodit. Interpretuesi Python dhe biblioteka e gjerë standarde janë të disponueshme në formë burimore ose binare pa pagesë për të gjitha platformat kryesore dhe mund të shpërndahen lirisht.

### Visual Studio Code

Visual Studio Code (VSC) është një redaktues i njohur dhe i gjithanshëm i kodit burimor i zhvilluar nga Microsoft. Është një mjet falas, me burim të hapur që u ofron zhvilluesve një ndërfaqe shumë të personalizueshme dhe miqësore për përdoruesit. VSC mbështet gjuhë të ndryshme programimi dhe ofron një gamë të gjerë funksionesh, duke e bërë atë një mjet thelbësor për zhvilluesit e të gjitha niveleve të aftësive.

|  |  |
| --- | --- |
| A screenshot of a computer program  Description automatically generated | A screen shot of a computer screen  Description automatically generated |
| *Figura* ***27*** *Editori* ***Visual Studio Code*** | |

Nga pamja e ekranit e treguar më sipër, mund të shihni Demon e projektit të sapokrijuar dhe follderin e paketave për menaxhimin e tyre.

Kështu duket projekti në VS Code  
  
/random\_forest

│

├── app.py # Flask app code

├── heart\_disease\_model.pkl # Trained model file

├── /templates

│ ├── index.html # Your main page

│ ├── predict.html # Form for prediction

│ └── result.html # Page to show the prediction result

└── /static # (Optional) for CSS, JS, or images

Kodin hap pas hapi do të shqyrtohet më vonë tek një nën-kapitull tjetër për ekzekutim.

**Karakteristikat – VS Code**

Visual Studio Code ofron karakteristika të shumta, përfshirë:

* redaktimin inteligjent të kodit, ngjyrimin sintaksor,
* integrimin me Git,
* mbështetje për shtesa që zgjasin funksionalitetin e tij.

Gjithashtu, ka një terminal të integruar që lejon ekzekutimin e komandave direkt brenda mjedisit të zhvillimit.

**Personalizimi dhe Shtesat**

Një nga përparësitë e Visual Studio Code është aftësia për t'u personalizuar. Përdoruesit mund të instalojnë shtesa për funksionalitete të reja, si përkrahja për framework-e të ndryshme ose mjete për debugging, që ndihmojnë në optimizimin e procesit të zhvillimit.

**Përdorimi i VS Code**

Visual Studio Code është një mjet i fuqishëm për zhvillimin e softuerit që ofron një ambient të integruar pune për programuesit. Ai mbështet shumë gjuhë programimi dhe ka një ndërfaqe përdoruesi të thjeshtë dhe të intuitshme, duke e bërë të lehtë për çdo nivel zhvilluesi.

### Flask

Flask është një kornizë (angl. Framework) e njohur në internet për zhvillimin e aplikacioneve në ueb duke përdorur Python. Është i njohur për thjeshtësinë, fleksibilitetin dhe lehtësinë e përdorimit, duke e bërë atë një zgjedhje të shkëlqyer si për fillestarët ashtu edhe për zhvilluesit me përvojë. Flask është një mikrokornizë, që do të thotë se ka një bërthamë të vogël dhe të lehtë për t'u zgjeruar që u lejon zhvilluesve të shtojnë vetëm veçoritë që u nevojiten për projektin e tyre specifik.

Një kornizë(framework) është një mjedis ose platformë e strukturuar që ofron mbështetje themelore për zhvillimin e aplikacioneve softuerike. Zakonisht përfshin kode të parashkruara, biblioteka, mjete dhe udhëzime për të ndihmuar zhvilluesit të ndërtojnë dhe organizojnë aplikacionet e tyre në mënyrë më efikase.

*Ose*

Një kornizë “është një bibliotekë kodesh që e bën jetën e një zhvilluesi më të lehtë kur ndërton aplikacione ueb të besueshme, të thjeshta dhe të mirëmbajtura”, duke ofruar kode të ripërdorshme për operacionet e caktuara.

Përveq Flask, Python ka edhe korniza tjera si Tornado, Piramida dhe Django. Shpesh Flask referohet si mikrokornizë për thejshtësinë që e ka.

|  |
| --- |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated  *Figura* ***28*** *Framework(kornizat) e Python* |

Shpeshherë hasim në korniza të ndryshme në të cilat rrallë e gjejmë vetën, por mund të shihni përhapjen e kornizës Flask dhe të vërehet lehtësisht pse është aq e përdorur.

|  |
| --- |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated  *Figura* ***29*** *Përdorimi i Flask në krahasim me kornizat tjera* |

**Karakteristikat e Flask**

* I lehte dhe modular
* Lehtë për t'u mësuar dhe përdorur
* Ideale për aplikime të vogla dhe të mesme
* Ekosistem i gjerë i zgjerimeve

Flask ndryshe nga korniza Django dhe kornizat tjera është më qartë, është më e lehtë për t’u mësuar dhe ka më pak kod nëse dëshirojmë të zbatojmë në krijimin e një ueb aplikacioni.

P.sh për të krijuar një aplikacion “Hello World” duhen vetëm disa rreshta kod, si më poshtë.

Fillojmë duke importuar Flask nga paketa flask që është në çdo IDE python:

![A computer code with text

Description automatically generated]()

*Figura 30 Struktura kryesore e një fajlli në Flask*

URL-ja ‘/’ lidhet me funksionin hello world(), përmes **route()**. Ky funksion thirret dhe del si output kur faqja kryesore e uebserverit hapet ne shfletues (browser).

Funksioni kryesor që aplikacioni në Flask të niset dhe të ekzekutohet është funksioni **run().**

Dhe nëse dëshirojmë të zhvillohet në kompjuterin tonë kjo pjesë e kodit, bëhet shumë lehtë duke e ruajtur këtë program si server.py dhe pastaj ekzekutojmë python server.py:

Më pas fillon një server në internet që është i disponueshëm vetëm në kompjuterin tonë. Në një shfletues uebi hapet localhosti në portin 5000 (url) dhe do të shohim që shfaqet “Hello World”:

![A close up of text

Description automatically generated]()![A screenshot of a computer

Description automatically generated]()

*Figura 31 Fajlli kryesor i ruajtur si server.py dhe Ndërfaqja e aplikacionit “Hello World”*

## Aplikacioni në Jupyter Notebook

Datasetin dhe algoritmin e përdorur në këtë aplikacion e kemi vendosur edhe në Jupyter Notebook për të qenë më të saktë dhe për të sqaruar në detaje për to.

Jupyter Notebook është një ueb aplikacion tek i cili shohim të gjithë procesin e llogaritjes: zhvillimin, dokumentimin dhe ekzekutimin e kodit, si dhe gjithashtu komunikimin e rezultateve. I zhvilluar fillimisht si pjesë e projektit IPython në 2014, Jupyter Notebook ka fituar një popullaritet të jashtëzakonshëm midis shkencëtarëve të të dhënave, studiuesve, edukatorëve dhe zhvilluesve të programeve kompjuterike për shkathtësinë dhe lehtësinë e përdorimit.

Për të përdorur këtë, vetëm duhet të shënoni komandën *jupyter notebook* në shfletues (angl. browser), dhe më pas hapet një shfletues uebi në URL-në e aplikacioni në internet *https://jupyter.org/try-jupyter/lab/*

**Eksplorimi i Ndërfaqes së Jupyter Notebook**

Kur ne krijojmë një dokument të ri në notebook duhet të caktojmë emrin e atij dokumenti dhe kemi pjesën (angl. code cell) ku mund të shkruajmë kodin për ta ekzekutuar më pas.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Figura 32 Ndërfaqja e Jupyter Notebook*

**Emri i fletores (angl. Notebook name)**: Shihet se është krejt në fillim të faqes, dhe tregon emrin e fajllit të ruajtur në formatin ***.ipynb*** .

**Shiriti Menu (angl. Menu bar)**: Menu bar na paraqet opsione të ndryshme të cilat i përdorim për të manipuluar në dokument.

**Shiriti i veglave (angl. Tool bar)**: Tool bar na jep një qasje më të shpejtë në operacionet më të përdorura në dokument.

**Hapësira e kodit (angl. Code cell)**: Lejon të ndryshojë dhe të shkruaj kodin. Gjuha programuese që ju përdorni varet nga Kernel si në rastin tonë kernel ekzekuton kodin në Python.Në vazhdim do të shtjellojmë dokumentin tonë të krijuar në Jupyter Notebook.

Si fillim bëjmë importimin e paketave të nevojshme për ekzekutim si dhe leximi i të dhënave (datasetit) dhe shfaqja e pesë rreshtave të parë:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Figura 33 Importimi i librarive dhe rreshtimi i 5 rreshtave të parë*

Informata më të detajuara rreth atributeve, shohim se asnjë kolonë e përdorur nuk e ka vlerën null:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Figura 34 Tipi i të dhënave të atributeve*

Po ashtu është krijuar një histogram të të dhënave në DataFrame-n df, me 40 bin-e dhe një madhësi figure prej 20x15 përmes kodit:

*df.hist(bins=40, figsize=(20,15))*

*plt.show()*

A group of blue and white graphs

Description automatically generated

*Figura* ***35*** *Histogrami i të dhënave*

Para se të aplikohet algoritmi së pari ndahen atributet në ato predikuese dhe në atributin e synuar:

A screenshot of a computer code

Description automatically generated


*Figura 36 Ndarja ne Train dhe Test*

Këtu tek parametrat e funksionit **train\_test\_split**, **train\_size** e kemi caktuar **0.7** që do të thotë se **70%** të të dhënave do të jenë të dhëna për trajnim e ndërsa pjesa tjetër (respektivisht **30%**) të të dhënave janë testuese që përdoren për trajnimin e modelit.

Rezultati i kodit ***((717, 7), (308, 7))*** tregon dimensionet e grupeve të ndara:

* **(717, 7)**: Kjo tregon se grupi i trajnimit (X\_train) ka 717 rreshta dhe 7 kolona. Kjo do të thotë se ke 717 mostra të dhënash për të trajnuar modelin dhe secila mostra ka 7 karakteristika (ang. features).
* **(308, 7)**: Kjo tregon se grupi i testimit (X\_test) ka 308 rreshta dhe gjithashtu 7 kolona. Këto 308 mostra do të përdoren për të testuar modelin pas trajnimitt.

Kjo ndarje tregon se modeli do të trajnohet me 70% të të dhënave dhe do të testojë performancën e tij me 30% të të dhënave, duke ndihmuar në vlerësimin e saktësisë së tij.

Ose ndarja mund të bëhet edhe kështu:  


Tani bëjmë trajnimin e modelit

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

*Figura 37 Tajnimi i modelit RF*

Me anë të vlerësimit Out-of-Bag (OOB), i cili përdoret për të vlerësuar performancën e modelit në mënyrë të brendshme pa nevojën për një grup të veçantë testimi shohim:   
A white rectangular object with blue text

Description automatically generated  
Një rezultat OOB prej 86,33% sugjeron që modeli juaj parashikon saktë klasën për rreth 86,33% të mostrave në grupin tuaj të të dhënave. Kjo përgjithësisht konsiderohet një performancë e mirë, në varësi të kontekstit të problemit tuaj.

Pjesa e kodit është konfiguruar duke përdorur hiperparametrat për një model RF me Grid Search me verifikim të kryqëzuar

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

*Figura 38 Hiperparametrat e një modeli RF*

**"Fitting 4 folds for each of 180 candidates, totaling 720 fits"**:

* Kjo nënkupton që po kryhen 720 përshtatje për të gjetur parametrat më të mirë.
* **4 folds**: Kjo do të thotë se ke përdorur validimi me 4. Pra, të dhënat janë ndarë në 4 pjesë, dhe për çdo kombinim të parametrave, modeli trajnohet 4 herë (për çdo pjesë si grup testimi një herë).
* **180 candidates**: Kjo tregon se ke 180 kombinime të mundshme parametrash që do të shqyrtohen nga GridSearchCV. Ky numër vjen nga shumëzimi i mundësive për secilin parametrar në grupin e parametrave që ke caktuar.

Kështu duket një vizualizim i pemës vendimmarrëse nga modeli Random Forest.  
A diagram of a company

Description automatically generated

*Figura 39 Vizualizimi i një peme nga modeli RF*

A white box with black text

Description automatically generatedMënyra më efikase për të ruajtur dhe ngarkuar objekte të ndërlikuara si modelet e të mësuarit të makinës në këtë rast modelin e trajnuar të Random Forest në një skedar të formatit .*pkl*, bëhet duke përdorur bibliotekën joblib.

Modeli *pkl* me vonë do e përdorim për të testuar nëse personat kanë apo jo sëmundje.   
Po ashtu kemi bërë edhe ruajtjen e pemës në pdf file.

Po ashtu, është bërë edhe testimi i saktësisë së metrikave të modelit RF

Confusion Matrix:

* Negativë të vërtetë (TN): 145 (negativë të parashikuar saktë)

[[145 0]

[ 0 163]]

* Pozitive të rreme (FP): 0 (pozitive të parashikuara gabimisht)
* Negativë të rremë (FN): 0 (negativë të parashikuar gabimisht)
* Pozitive të vërteta (TP): 163 (pozitive të parashikuara saktë)

Kjo do të thotë se të gjitha rastet janë klasifikuar saktë.

Precision:

[1. 1.] tregon se modeli ka saktësi të përsosur për të dyja klasat (0 dhe 1). Kjo do të thotë se çdo rast i parashikuar si pozitiv është në të vërtetë pozitiv.

Recall

[1. 1.] tregon se modeli ka rikujtim perfekt për të dyja klasat. Kjo do të thotë se të gjitha rastet aktuale pozitive janë identifikuar saktë.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

*Figura 40 Metrikat e modelit RF*

F-Score:

[1. 1.] tregon rezultate të përsosura F, që do të thotë se modeli balancon saktësinë dhe rikujtimin në mënyrë të përsosur.

Support:

[145 163] tregon numrin e dukurive aktuale të secilës klasë në grupin e testimit (145 raste të klasës 0 dhe 163 raste të klasës 1).

Së pari është bërë serializimi i fajllit në Jupyter Notebook në mënyrë që të mund ta

përdorim atë në Flask dhe pastaj të bëjmë lidhjen me ndërfaqjen grafike.

## Zhvillimi i Aplikacionit

Aplikacioni “Aplikacioni i Parashikimit të Sëmundjeve të Zemrës” përcakton duke pas parasysh disa atribute se personi a vuan nga sëmundja e zemrës apo jo. Ky aplikacion realizohet duke përdorur datasetin të marr nga Kaggle, i cili ka disa atribute të predikimit mjekësor dhe një atribut i synuar.

Në editorin VS Code është filluar puna e lidhjes së modelit dhe csv file me të dhëna ndërfaqen e aplikacionit me anë të Flask.

Fajlli kryesor i këtij aplikacionit është app.py, përmban importimin e Flask nga paketa flask, thirrjen e modelit nga metoda **joblib,** ku me *joblib* lexohen të dhënat e ruajtura nga një fajll i formatit ***.pkl*** dhe kjo ruhet, ngarkohet, në një variabël të tipit dataframe. Përveq këtyre përmban edhe funksionin **home()** i cili del si output kur faqja kryesore e webserverit hapet ne shfletues (angl. browser). Ky funksion dhe url-ja lidhet përmes route(‘/’), dhe return i bie që localhosti do të paraqet pamjen vizuale të index.html fajllit.

Të treguara edhe në figurën më poshtë:

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

*Figura 41 Kodi i aplikacionit në Flask*

Parashikimi i këtyre rezultateve me anë të këtij algoritmi bëhet duke thirrur route predict

i cili edhe është route kryesor i këtij aplikacioni.

Funksioni **route predict** është i dizajnuar për të interpretuar informacionin në mënyrë dinamike, duke u përshtatur me ndryshimet e mundshme në të dhëna dhe duke ofruar parashikime të mençura.

A computer screen with text

Description automatically generatedRezultati varet nga informacionet që i jep përdoruesi në bazë të atributeve të përcaktuara në dataset.

*Figura 42 Thirrja e route për predikim*

### Ekzekutimi i Aplikacionit

Aplikacioni është i hostuar lokalisht në kompjuter me anë të VS Code dhe mund të hapet përmes terminalit me http://127.0.0.1:5000.

Pamja vizuale e aplikacionit duket si më poshtë:  
  
A screenshot of a screen

Description automatically generated

*Figura 43 Faqja kryesore Index.html*

Momentin që klikojmë në butonin “ Predict Heart Disease”, na hapet një faqe e re në mënyre që të kemi mundësinë me dhënë informatat e nevojshme për predikim/detektim.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

*Figura 44 Ndërfaqja e Web Aplikacionit*

Gjithashtu janë bërë validimet e field-ave kur përdoruesi dëshiron të përcaktojë rrezikshmërin e semundjes, ai nuk mund të vazhdojë të kryejë këtë proces pa i plotësuar të gjitha informacionet:

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

*Figura 45 Validimet në Aplikacion*

Përdoruesi jep të dhënat kryesore që ndikojnë në predikimin e sëmundjes që ju nevojiten, siç janë:

* Age - Mosha
* Sex - Gjinia
* Cp (ang. Chest Pain) - Dhimbja e Kraharorit
* Trestbps (ang. Resting Blood Pressure) - Presioni i Gjakut
* Chol (ang. Cholesterol) - Kolesteroli
* Fbs (ang. Fasting Blood Sugar) - Sheqeri në Gjak
* Thalach (ang. Maximum Heart Rate Achieved) - Ritmi Maksimal i Zemrës

Vlerat e tyre:

* Mosha: tregon moshën e individit.
* Gjinia : shfaq gjininë e individit duke përdorur formatin e mëposhtëm:
* 1 = mashkull
* 0 = femër.
* Lloji i dhimbjes së gjoksit: shfaq llojin e dhimbjes së gjoksit të përjetuar nga individi duke përdorur formatin e mëposhtëm:
* 0 = anginë tipike
* 1 = anginë atipike
* 2 = dhimbje jo-anginale
* 3 = asimptotike
* Presioni i gjakut: tregon vlerën e presionit të gjakut të një individi në mmHg (njësi)
* Kolestroli: shfaq kolesterolin në mg/dl (njësi)
* Sheqeri i gjakut : krahason vlerën e sheqerit në gjak të një individi me 120 mg/dl. Nëse sheqeri në gjak > 120 mg/dl atëherë:
* 1 (e vërtetë)
* 0 (e gabuar)
* Frekuenca maksimale e arritur e zemrës: tregon rrahjet maksimale të zemrës të arritura nga një individ.

Në vijim është shfaqur rezultati që jep aplikacioni pasi që i kemi dhënë të dhënat:

A screenshot of a medical form

Description automatically generated A screenshot of a test results

Description automatically generated

*Figura 46 Rezultati pas dhënies së informacioneve*

# Përfundimet

Në këtë punim të diplomës është bërë një studim rreth algoritmit Random Forest ose pyjeve të rastësishme, duke treguar për vetitë, llojet, avantazhet dhe disavantazhet e tyre. Gjithashtu kemi shpjeguar algoritmet në përgjithësi duke analizuar dhe historikun e tyre.

Me anë të këtij projekti unë kam sqaruar konceptet kryesore rreth Data Mining, si dhe për shumicën e algoritmeve që bëjnë pjesë në të, po ashtu është bërë edhe shtjellimi i metodave të asamblimit në mënyrë që ta kuptojmë më mirë algoritmin Random Forest. Gjatë këtij punimi qartë shohim dallimin në mes këtyre algoritmeve si dhe përdorimin e tyre.

Me pak fjalë unë kam përforcuar konceptet themelore të funksionimit të algoritmit Random Forest, por edhe njohja dhe përdorimi i gjuhës Python duke përdorur kornizën Flask, si dhe editorin Visual Code.

Krejt në fund të këtij punimi shohim implementimin e algoritmit në një web aplikacion, jam munduar që ta bëjë implementimin e kodit duke i’u përshtatur programimit modern për zgjidhjet më adekuate në mënyrë që kodi të jetë sa më i kuptueshëm megjithëse mendoj se ka vend për përmisime.

Është bërë strukturimi i projektit në atë mënyrë që nëse një fillestar dëshiron të dijë më shumë rreth algoritmit Random Forest, atëherë nuk do e kanë problem.

# Conclusions

In this diploma thesis, a study is made about the Random Forest algorithm or random forests, showing their properties, types, advantages and disadvantages. We have also explained the algorithms in general by analyzing their history.

Through this project I have clarified the main concepts about Data Mining, as well as for most of the algorithms that are part of it, as well as the elaboration of assembly methods in order to better understand the Random Forest algorithm. During this paper we clearly see the difference between these algorithms as well as their use.

In short I have reinforced the basic concepts of the operation of the Random Forest algorithm, but also the knowledge and use of the Python language using the Flask framework, as well as the Visual Code editor.

At the very end of this paper we see the implementation of the algorithm in a web application, I have tried to make the implementation of the code adapting to modern programming for the most adequate solutions so that the code is as understandable as possible although I think there is room for adjectives.

The project has been structured in such a way that if a beginner wants to know more about the Random Forest algorithm, then they will have no problem.

# Shtesat

**Për krijimin e dokumentit janë përdorur veglat:**

Microsoft Word

Google Docs

Python

Jupyter Notebook

Visual Studio Code

**Lista e Shkurtesave**

RF – Random Forest

ML - Machine Learning

DAA - Dizajni dhe Analiza e Algoritmeve

MDI - Mean Decrease in Impurity

MDA - Mean Decrease Accuracy

AUC-ROC - Area Under the Curve - Receiver Operating Characteristic

Web - website

Cp - (Chest Pain)

Trestbps - (Resting Blood Pressure)

Chol - (Cholesterol

Fbs - (Fasting Blood Sugar)

Thalach - (Maximum Heart Rate Achieved

VS Code/VSC - Visual Studio Code

OOB - out of bag

**Lista e Figurave**

*Figura 1 Figurë e thjeshtë e algoritmit*

*Figura 2 Përmbledhje e algoritmeve në përgjithësi*

*Figura 3 Modeli bazë*

*Figura 4 Metodat e Ansamblimit*

*Figura 5 Modeli i Bagging (Bootstrap Aggregating)*

*Figura 6 Predikimi në bazë te Boosting*

*Figura 7 Parashikimet e modeleve të stacking*

*Figura 8 Figurë e thjeshtë e Random Forest Algoritmit*

*Figura 9 Funksioni i pemëve vendimmarrëse në pyjet e rastësishme*

*Figura10 Klasifikimi i i pyjeve të rastësishme*

*Figura 11 Regresioni i pyjeve të rastësishme*

*Figura 12 Pseudokodi i RF*

*Figura 13 Hapat e RF*

*Figura 14 Struktura e Decision Tree*

*Figura 15 Struktura e Random Forest*

*Figura 16 Decision Tree vs Random Forest*

*Figura 17 Analogjia e RF në jetën reale*

*Figura 18 Mean Decrease in impurity(MDI)*

*Figura 19 Mean Decrease Accuracy (MDA)*

*Figura 20 Accuracy*

*Figura 21 Precision*

*Figura 22 Recall*

*Figura 23 F1 Score*

*Figura 24 AUC-ROC*

*Figura 25 Dataseti me 1026 të dhëna*

*Figura 26 Karakteristikat e Python*

*Figura 27 Editori Visual Studio Code*

*Figura 28 Framework(kornizat) e Python*

*Figura 29 Përdorimi i Flask në krahasim me kornizat tjera*

*Figura 30 Struktura kryesore e një fajlli në Flask*

*Figura 31 Fajlli kryesor i ruajtur si server.py dhe Ndërfaqja e aplikacionit “Hello World”*

*Figura 32 Ndërfaqja e Jupyter Notebook*

*Figura 33 Importimi i librarive dhe rreshtimi i 5 rreshtave të pare*

*Figura 34 Tipi i të dhënave të atributeve*

*Figura 35 Histogrami i të dhënave*

*Figura 36 Ndarja ne Train dhe Test*

*Figura 37 Tajnimi i modelit RF*

*Figura 38 Hiperparametrat e një modeli RF*

*Figura 39 Vizualizimi i një peme nga modeli RF*

*Figura 40 Metrikat e modelit RF*

*Figura 41 Kodi i aplikacionit në Flask*

*Figura 42 Thirrja e route për predikim*

*Figura 43 Faqja kryesore Index.html*

*Figura 44 Ndërfaqja e Web Aplikacionit*

*Figura 45 Validimet në Aplikacion*

*Figura 46 Rezultati pas dhënies së informacioneve*

**Lista e Tabelave**

*Tabelë 1. Decision Tree vs Random Forest*

*Tabelë 2 Tabela e metrikave*

# Referencat

[0] – Algoritmet dhe strukturat e të dhënave, Avni Rexhepi

Link: avnirexhepi - Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave (google.com)  
ASDh-Libri-2019-2020.pdf - Google Drive [Qasja: 25.09.2023]

[1] - L. Meinecke, "What is an Algorithm in Programming?"   
 Link: https://study.com/academy/lesson/what-is-an-algorithm-in-programming-definition-examples-analysis.html [Online]. [Qasja: 25.09.2023]

[2] - B. MEHRI, From Al-Khwarizmi to Algorithm, 2017. [Online]  
 Link: https://jurnal.institutsunandoe.ac.id/index.php/prevenire/article/view/186 [Journal] [Qasja: 25.09.2023]

[3] - Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms. [Qasja: 26.09.2023]

[4] - Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). Algorithms (4th ed.). Addison-Wesley. [Qasja: 26.09.2023]

[5] - Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: concepts and techniques (3rd ed.). Burlington, MA: Morgan Kaufmann Publishers [Qasja: 9.10.2023]

[6] - Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). Fundamentals of Database Systems. [Qasja: 9.10.2023]

[7] - Kimball, R., & Ross, M. (2013). The Data Warehouse [Qasja: 25.09.2023]

[8] - Mitchell, T. M. (1997). Machine learning. [Qasja: 10.10.2023]

[9] - Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: concepts and techniques. [Qasja: 10.10.2023]

[10] - Quinlan, J. R. (1986). Induction of decision trees. Machine learning, 1(1), 81-106. [Qasja: 29.10.2023]

[11] - Zhou, Z.-H. (2012). Ensemble Methods: Foundations and Algorithms. Qasja: 29.10.2023]

[12] - Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. [Qasja: 02.12.2023]

[13] - Breiman, L. (2001). Random forests. Machine learning, 45(1), 5-32. [Qasja: 02.12.2023]

[14] - Fisher, R.A. (1959). An algorithm for constructing decision trees for the classification of biological organisms. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 8(1), 1-16. [Qasja: 05.12.2023]

[15] - Ho, Tin Kam. "Random Decision Forests". Proceedings of the 3rd International Conference on Document Analysis and Recognition, Montreal, Quebec, Canada, August 14–16, 1995. [Qasja: 24.12.2023]

[16] - Breiman, Leo. "Random Forests". Machine Learning, 45(1), 5-32, 2001. . [Qasja: 24.12.2023]

[17] - Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R., & Stone, C. (1984). Classification and regression trees. . [Qasja: 15.01.2024]

[18] "Introduction to Machine Learning" by Ethem Alpaydin [Qasja: 15.01.2024]

[19] - https://towardsdatascience.com/random-forests-algorithm-explained-with-a-real-life-example-and-some-python-code-affbfa5a942c [Qasja: 16.01.2024]

[20] - Liaw, Andy, and Matthew Wiener. "Classification and regression by randomForest." R news 2.3 (2002): 18-22 [Qasja: 16.02.2024]

[21] - Amit, Y., & Geman, D. (1997). Shape quantization and recognition with randomized trees. Neural Computation, 9(7), 1545-1588. [Qasja: 15.08.2024]

[22] - https://dataheadhunters.com/academy/decision-trees-vs-random-forests-comparing-predictive-power/ [Qasja: 15.08.2024]

[23] - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10443071/ [Qasja: 16.08.2024]

[24] - Louppe, Gilles, et al. "Understanding variable importances in forests of randomized trees.2013 [Qasja: 16.08.2024]

[25] - Brownlee, J. (2021). How to Calculate Precision, Recall, F1, and More for Deep Learning Models. Retrieved from https://machinelearningmastery.com/how-to-calculate-precision-recall-f1-and-more-for-deep-learning-models/ - Raschka, S. (2020). [Qasja: 25.08.2024]

[26] – World Health Organization. Cardiovascular diseases (CVDs). Retrieved from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)2 Krittanawong, C., et al. (2017). [Qasja: 25.08.2024]

[27] - https://www.kaggle.com/datasets/johnsmith88/heart-disease-dataset/data [Qasja: 26.08.2024]

[28] – Python Mini Reference: A Quick Guide to the Modern Python Programming Language for Busy Coders -By Harry Yoon [Qasja: 14.09.2024]

https://www.google.al/books/edition/Python\_Mini\_Reference/3sWoEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=python+language&printsec=frontcover [https://www.w3schools.com/python/python\_intro.asp] [https://www.python.org/doc/essays/blurb/?external\_link=true]

[29] – Flask - https://flask.palletsprojects.com/en/3.0.x/ [Qasja: 14.09.2024]

[30] - Jupyter Notebook Documentation Release [Qasja: 14.09.2024]