|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **پرسش ۱** | **نام و نام خانوادگی** | حمیدرضا نادی مقدم |
| **شماره دانشجویی** | ۸۱۰۱۰۳۲۶۴ |
| **پرسش ۲** | **نام و نام خانوادگی** | علی صفری |
| **شماره دانشجویی** | 810202153 |
|  | **مهلت ارسال پاسخ** | **۱۴۰3.۰9.29** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **به نام خدا**  **دانشگاه تهران**  **دانشکده‌ مهندسی برق و کامپیوتر** |  |
| **درس شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق**  **تمرین چهارم** | | |

**فهرست**

[**مقدمه** 1](#_Toc185621372)

[**پرسش 1**. **تشخیص هرزنامه** 2](#_Toc185621373)

[۱-۱. مجموعه داده 2](#_Toc185621374)

[2-1. پیشپردازش دادهها 3](#_Toc185621375)

[3-1. نمایش ویژگیها 4](#_Toc185621376)

[4-1. ساخت مدل 6](#_Toc185621377)

[5-1. ارزیابی 11](#_Toc185621378)

[**پرسش۲–پیشبینی ارزش نفت** 14](#_Toc185621379)

[1-2. مقدمه 14](#_Toc185621380)

[2-۲. مجموعه دادگان و آماده‌سازی 14](#_Toc185621381)

[3-2. پیاده‌سازی مدل‌ها 18](#_Toc185621382)

[1-3-2. آموزش مدل 18](#_Toc185621383)

[2-3-2. نمایش نتایج 28](#_Toc185621384)

[3-3-2. تعریف و مقایسه معیارهای ارزیابی 33](#_Toc185621385)

[4-2. ARIMA 37](#_Toc185621386)

**شکل‌ها**

شکل 1- کد بارگذاری و نمایش نمودار میله‌ای کلاس‌ها 2

شکل 2 - نمودار میله‌ای تعداد هر کلاس 3

شکل 3- کد پیش پردازش متن 4

شکل 4- کد برای توکن سازی و بردار تعبیه و کاهش آن 6

شکل 5- کد پیاده سازی الگوریتم حریصانه برای یافتن بهترین هایپر پارامترها 9

شکل 6- پیاده سازی و آموزش مدل CNN، LSTM و ادغامی 10

شکل 7- کد ارزیابی هر سه مدل 11

شکل 8- پیاده‌سازی، آموزش و ارزیابی مدل‌های سنتی 12

شکل 9- استخراج کتابخانه‌های مورد نیاز 14

شکل 10 - استخراج دیتا از سال 2010 و در نظر گرفتن ستون Adj Close 15

شکل 11 - حذف رندوم 10 درصد 15

شکل 12 - درونیابی خطی 16

شکل 13 - تقسیم دیتا و نرمال کردن 17

شکل 14 - کد نمایش هیستوگرام قیمت 17

شکل 15 - هیستوگرام توزیع قیمت 18

شکل 16- تعریف تابع برای ساخت sequence 21

شکل 17 - ساخت مدل LSTM 22

شکل 18 - ساخت مدل GRU 22

شکل 19 - ساخت مدل Bi LSTM 22

شکل 20- تعریف تابع آموزش 23

شکل 21 - بخشی از فرایند آموزش مدل LSTM 24

شکل 22 - نمودار تغییرات loss مدل LSTM 24

شکل 23 - بخشی از فرایند آموزش مدل GRU 25

شکل 24- نمودار تغییرات loss مدل GRU 26

شکل 25- بخشی از فرایند آموزش مدل Bi-LSTM 26

شکل 26- نمودار تغییرات loss مدل Bi-LSTM 27

شکل 27- نمودار تغییرات loss در تمام مدل‌ها در کنار هم 28

شکل 28- تعریف تابع ارزیابی و بکارگیری آن 29

شکل 29 - کد مقایسه مدل‌ها با واقیت 31

شکل 30- مقایسه مدل LSTM با واقعیت 31

شکل 31- مقایسه مدل GRU با واقعیت 32

شکل 32- مقایسه مدل Bi-LSTM با واقعیت 32

شکل 33- مقایسه تمام مدل‌ها کنار هم با واقعیت 33

شکل 34- تابع ارزیابی با معیارهای مورد نظر 34

شکل 35- بهینه‌سازی پارامترهای مدل ARIMA 41

شکل 36- مقادیر بهینه مدل ARIMA 41

شکل 37 - کد روش walk forward validation 42

شکل 38 - کد ارزیابی نرمال ARIMA 42

شکل 39 -کد اجرای ارزیابی مدل ARIMA 43

شکل 40- نمودار مقایسه مدل ARIMA با واقعیت 45

**جدول‌ها**

[جدول 1- نتایج الگوریتم های طبقه بندی CCN، LSTM و ادغامی 11](#_Toc185621427)

[جدول 2 - نتایج الگوریتم‌های طبقه بندی 13](#_Toc185621428)

[جدول 3- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=10 35](#_Toc185621429)

[جدول 4- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=2 35](#_Toc185621430)

[جدول 5- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=10 (مشابه جدول 6 مقاله) 46](#_Toc185621431)

[جدول 6- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=2 (مشابه جدول 6 مقاله) 46](#_Toc185621432)

# **مقدمه**

برای پیاده‌سازی پروژه از بستر Google Colab به منظور کد نویسی و اجرا استفاده شده است. تمامی مراحل کد و اجرای آن در این گزارش به تفصیل شرح داده شده است.

کد های نوشته شده همگی در پوشه‌ی Code و با پسوند .ipynd ذخیره شده است.


# **پرسش 1**. **تشخیص هرزنامه**

## **۱-۱. مجموعه داده**

در ابتدا مجموعه داده را بارگذاری و فایل emails.csv را که شامل ست داده­ها است را باز می­کنیم و سپس تعداد نمونه­های هر کلاس را در نمودار میله­ای رسم کرده­ایم.



شکل 1- کد بارگذاری و نمایش نمودار میله‌ای کلاس‌ها



شکل 2 - نمودار میله‌ای تعداد هر کلاس


## **2-1. پیش­پردازش داده­ها**

پیش­پردازش متن در پردازش زبان طبیعی ((NLP یک مرحله­ی رایج برای آماده­سازی داده­ها است که

معمولاً برای هماهنگ سازی فرمت داده­ها و حذف نویزها انجام می­شود.

برای حذف URL‌ ها از یک عبارت منظم (Regex) برای حذف آدرس‌های وب استفاده شده است. و از همین عبارات منظم برای شناسایی و حذف تمامی آدرس ایمیل­ها، شماره تلفن یا اعداد حدقل 10 رقمی، و حروفی که بیش از سه بار تکرار شده‌اند و جایگزینی آن با یک بار آن استفاده شده است.

برای حذف کلمات توقف که معمولاً اطلاعات معنایی خاصی ندارند، از یک فایل که شامل تمامی این کلمات است استفاده شده است. در این فایل تمامی کلمات توقف و اضافه در یک سطر قرار داشته که همه آن به یک مجموعه (set) متغییر اضافه شده است و در صورتی که در متن چنین کلمه­ای باشد آن را حذف می­کند.



شکل 3- کد پیش پردازش متن

## **3-1. نمایش ویژگی­ها**

**ابعاد پیش‌فرض بردار تعبیه در ParsBERT**

بردارهای تعبیه در مدل ParsBERT دارای ابعاد 768 هستند. این مقدار برای نسخه‌های مبتنی بر BERT پایه‌ (base) است. اگر از نسخه‌های بزرگتر یا اصلاح شده استفاده شود (مانند BERT-large)، این عدد می‌تواند بیشتر باشد (معمولاً 1024).

**تعداد ابعاد بردار بیانگر چیست؟**

تعداد ابعاد بردار تعبیه نشان‌دهنده تعداد ویژگی‌های انتزاعی است که مدل برای توصیف معنایی و نحوی کلمات از آنها استفاده می‌کند. هر بعد به یکی از ویژگی‌های پنهانی زبانی اختصاص دارد، اما این ویژگی‌ها معمولا توسط مدل به طور خودکار یاد گرفته می‌شوند و معنای مشخصی به صورت مستقل ندارند.

به طور کلی این ابعاد شامل اطلاعات نحوی، معنایی، گرامری، و حتی موقعیتی کلمات در جمله هستند. و بردار تعبیه به عنوان یک نمایش عددی فشرده عمل می‌کند که می‌تواند معانی مشابه را برای کلمات مرتبط در فضای برداری نشان دهد.

به طور خلاصه هر بعد می‌تواند ویژگی خاصی را نشان دهد، مانند معنای کلمه، نقش نحوی، یا روابط معنایی آن با کلمات دیگر. ابعاد بیشتر به معنای افزایش قدرت مدل در نمایش جزئیات دقیق‌تر است، اما همچنین پیچیدگی محاسباتی و نیاز به حافظه را افزایش می‌دهد.

**مفهوم بردار تعبیه**

بردار تعبیه، یک نمایش عددی متراکم از کلمات است که به کمک مدل‌های یادگیری عمیق مانند ParsBERT تولید می‌شود. این بردارها به مدل کمک می‌کنند تا اطلاعات زبانی را به شکلی قابل استفاده برای الگوریتم‌های محاسباتی بیان کند.

یا بردار تعبیه (Embedding Vector)، نمایش عددی یک کلمه یا جمله در یک فضای چند بعدی است. این نمایش به گونه‌ای طراحی شده است که کلمات یا جملاتی که معنا، زمینه یا نقش مشابه­ی دارند، در این فضا به یکدیگر نزدیک باشند. و از ویژگی‌های کلیدی بردار تعبیه می­ توان به فشرده‌سازی معنای کلمات در یک فضای عددی، امکان مقایسه معنایی بین کلمات بر اساس فاصله یا زاویه بین بردارها و کاربرد در پردازش زبان طبیعی (NLP) برای درک روابط معنایی اشاره کرد.

کلمات مشابه از نظر معنایی (مثلاً "خانه" و "مسکن") یا نحوی معمولاً بردارهایی نزدیک به هم در فضای برداری دارند. مدل‌های مانند ParsBERT از بافت (Context) کلمه در جمله استفاده می‌کنند؛ بنابراین کلماتی که در جملات مشابه به کار می‌روند، تعبیه‌های مشابهی خواهند داشت.

* کلمات مترادف: کلماتی مانند "زیبا" و "خوشگل" یا "بزرگ" و "عظیم".
* کلمات هم‌گروه معنایی: کلماتی مانند "مدرسه" و "دانشگاه" یا "ماشین" و "اتومبیل".
* کلماتی که در یک زمینه خاص استفاده می‌شوند: مثلا "پزشک"، "پرستار" و "بیمارستان" که در حوزه پزشکی قرار دارند.
* کلمات هم‌ریشه: مانند "کتاب" و "کتابخانه".

بردار تعبیه در ParsBERT یک نمایش غنی از معانی کلمات است که بر پایه زمینه زبانی تولید می‌شود. این بردارها ارتباط معنایی و نحوی کلمات را مدل‌سازی می‌کنند و به همین دلیل، کلمات با مفاهیم نزدیک در فضای برداری به یکدیگر نزدیک خواهند بود.



شکل 4- کد برای توکن سازی و بردار تعبیه و کاهش آن

## **4-1. ساخت مدل**

در زیر نقاط قوت و ضعف هر یک از مدل­ها CNN و LSTM را به صورت مختصر توضیح داده­ایم.

مدل شبکه­های عصبی کانولوشنی (CNN)

نقاط قوت

* توانایی شناسایی الگوهای فضایی: CNN با استفاده از فیلترهای کانولوشنی، اطلاعات محلی مانند لبه‌ها، گوشه‌ها، و بافت‌ها را به‌خوبی استخراج می‌کند. این ویژگی در پردازش تصاویر و داده‌های مکانی بسیار عالی است.
* کاهش پیچیدگی مدل: لایه‌های Pooling (مانند MaxPooling) باعث کاهش ابعاد داده و تعداد پارامترها می‌شوند. این امر علاوه بر جلوگیری از بیش‌برازش (Overfitting)، محاسبات را سریعتر می‌کند.
* مقیاس‌پذیری بالا: معماری CNN به گونه‌ای طراحی شده که بخوبی در داده‌های دو یا سه بعدی (مانند تصاویر و ویدئوها) عمل می‌کند و می‌تواند الگوهای تکرارشونده را شناسایی کند.

نقاط ضعف:

* عدم درک روابط زمانی: CNN فقط روابط مکانی را مدل‌سازی می‌کند و قادر به درک ترتیب یا وابستگی بین داده‌ها در طول زمان نیست. به‌عنوان مثال، نمی‌تواند توالی حرکت در یک ویدئو یا روند تغییر در سری زمانی را درک کند.
* نیاز به داده‌های ساختاریافته: CNN برای داده‌هایی مانند تصاویر که ساختار منظم دارند، مناسب است و در داده‌های غیرساختاریافته مانند متن خام یا توالی‌های عددی ضعیف عمل می‌کند.

مدل LSTM:

نقاط قوت:

* حافظه بلندمدت و کوتاه‌مدت: LSTM از معماری دروازه‌ها (Gates) استفاده می‌کند که به آن اجازه می‌دهد اطلاعات مهم را ذخیره کرده و اطلاعات غیرضروری را حذف کند. این ویژگی باعث می‌شود برای داده‌های دنباله‌ای (مانند متن یا صوت) که اطلاعات گذشته در تحلیل آینده مهم هستند، مناسب باشد.
* مدیریت داده‌های متغیر طول: برخلاف CNN، LSTM می‌تواند با داده‌هایی که طول آنها متغیر است (مانند جملات کوتاه و بلند) کار کند.
* تحلیل وابستگی‌های زمانی: LSTM در مدل‌سازی الگوهایی که در طول زمان تغییر می‌کنند (مانند پیش‌بینی قیمت سهام) بسیار موثر است.

نقاط ضعف:

* محاسبات پیچیده‌تر: فرآیندهای دروازه‌ای LSTM (ورودی، خروجی و فراموشی) نیاز به محاسبات بیشتری دارند که باعث کاهش سرعت و افزایش مصرف منابع می‌شود.
* عدم استخراج ویژگی‌های فضایی: LSTM نمی‌تواند اطلاعات مکانی یا ساختاریافته را بدون پیش‌پردازش استخراج کند. برای مثال، نمی‌تواند الگوهای موجود در تصاویر را شناسایی کند.

چرا CNN و LSTM را با هم ادغام می­کنند.

هدف از ترکیب این دو مدل یعنی ادغام CNN و LSTM امکان بهره‌برداری از قدرت پردازش فضایی CNN و توانایی تحلیل روابط زمانی LSTM را فراهم می‌کند. این ترکیب می‌تواند مشکلاتی را که هر یک از این مدل‌ها به‌تنهایی در حل آنها ناتوان هستند، برطرف کند. CNN به‌عنوان یک استخراج‌کننده ویژگی‌ها عمل می‌کند. و LSTM به‌عنوان مدل‌کننده روابط زمانی یا ترتیبی استفاده می‌شود.


یا به عبارتی دیگر ادغام این دو مدل با هدف بهره‌گیری از نقاط قوت هر دو و جبران ضعف‌های آنها انجام می‌شود. اهداف مثل پردازش داده‌های ترکیبی (فضایی-زمانی) که برای داده‌هایی که هم جنبه‌های فضایی (مانند ویژگی‌های محلی در تصاویر) و هم جنبه‌های زمانی یا ترتیبی (مانند تغییرات در طول زمان) دارند، ترکیب CNN و LSTM ایده‌آل است. مثل تحلیل ویدئو (شناسایی اشیاء در فریم‌ها با CNN و تحلیل ترتیب فریم‌ها با LSTM). هدف دیگر استخراج ویژگی‌های فضایی توسط CNN است. CNN ویژگی‌های مهم و فشرده را از داده‌های فضایی استخراج کرده و به LSTM ارائه می‌دهد. دیگری هدف آن مدیریت وابستگی‌های زمانی توسط LSTM است. LSTM دنباله زمانی ویژگی‌های استخراج‌شده توسط CNN را تحلیل می‌کند. و دیگری هدف آن افزایش دقت در داده‌های چند بعدی است. این ترکیب در کاربردهایی مانند پردازش ویدئو، تحلیل سری‌های زمانی تصویری (مانند MRI)، و ترجمه ماشینی تصویری بسیار مؤثر است.

چند کاربردهای عملی ترکیب CNN-LSTM:

پردازش ویدئو: که هدف شناسایی حرکات یا رویدادها در یک ویدئو. و عملکرد آن به این صورت است که CNN اطلاعات هر فریم را استخراج می‌کند و LSTM ترتیب زمانی این فریم‌ها را تحلیل می‌کند.


تحلیل سری‌های زمانی چندبعدی: هدف در این کار پیش‌بینی روندها یا تشخیص الگوها. و عملکرد آن این است که CNN ویژگی‌های مکانی (مثلاً داده‌های حسگرهای مختلف) را استخراج کرده و LSTM تغییرات زمانی این ویژگی‌ها را مدل‌سازی می‌کند.

و در از چند کاربرد دیگر آن می توان به ترجمه ماشینی تصویری، تشخیص صدا و گفتار اشاره کرد.



شکل 5- کد پیاده سازی الگوریتم حریصانه برای یافتن بهترین هایپر پارامترها


با استفاده از الگوریتم حریصانه پارامترهای بهینه ساز Adam، نرخ یادگیری 0.001 و اندازه دسته 8 بدست آمد.



شکل 6- پیاده سازی و آموزش مدل CNN، LSTM و ادغامی

## **5-1. ارزیابی**

با استفاده از داده­های تست هر سه مدل را ارزیابی کرده و معیارهای آن را بدست آوردیم. نتایج معیارهای مختلف برای هر مدل را در جدول 1 لیست کرده­ایم. چون تعداد داده­ها برای این نوع شبکه­ها بسیار کم است لذا دقت بدست آمده نیز به نسبت پایین است.



شکل 7- کد ارزیابی هر سه مدل

جدول 1- نتایج الگوریتم های طبقه بندی CCN، LSTM و ادغامی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROC AUC | F1-Score | Recall | Precision | Accuracy | مدل |
| 0.923067 | 0.840580 | 0.773333 | 0.920635 | 0.853333 | CNN |
| 0.600867 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.500000 | LSTM |
| 0.708089 | 0.666667 | 0.660000 | 0.673469 | 0.670000 | CNN-LSTM |

در این قسمت همه مدل­های سنتی که در مقاله ذکر شده بود را با استفاده از کتابخانه پیاده­سازی و سپس آموزش دادیم و با استفاده از داده­های تست مورد ارزیابی قرار دادیم و سپس معیارهای Accuracy ، Precision، Recall، F1-Score و AUC را برای هر مدل محاسبه کردیم و در جدول 2 گزارش داده­ایم.



شکل 8- پیاده‌سازی، آموزش و ارزیابی مدل‌های سنتی

جدول 2 - نتایج الگوریتم‌های طبقه بندی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROC AUC | F1-Score | Recall | Precision | Accuracy |  |
| 0.923067 | 0.840580 | 0.773333 | 0.920635 | 0.853333 | CNN |
| 0.600867 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.500000 | LSTM |
| 0.708089 | 0.666667 | 0.660000 | 0.673469 | 0.670000 | CNN-LSTM |
| 0.991022 | 0.947368 | 0.900000 | **1.000000** | 0.950000 | Logistic Regression |
| 0.983867 | 0.875000 | 0.793333 | 0.975410 | 0.886667 | SVM |
| 0.986778 | 0.941176 | 0.906667 | 0.978417 | 0.943333 | Random Forest |
| 0.973467 | 0.952381 | **0.933333** | 0.972222 | **0.953333** | Naive Bayes |
| 0.901244 | 0.750000 | 0.600000 | **1.000000** | 0.800000 | K-Nearest Neighbors |
| 0.920000 | 0.918919 | 0.906667 | 0.931507 | 0.920000 | Decision Tree |
| 0.975422 | 0.929577 | 0.880000 | 0.985075 | 0.933333 | AdaBoost |
| 0.978822 | 0.919298 | 0.873333 | 0.970370 | 0.923333 | Bagging Classifier |
| 0.990178 | **0.948097** | 0.913333 | 0.985612 | 0.950000 | Extra Trees |


# **پرسش۲–پیشبینی ارزش نفت**

## 1-2. **مقدمه**

برای حل این سوال از کتابخانه tensorflow برای مدل‌های deep learning و از pmdarima برای ARIMA استفاده شده است. کد مربوط به بخش پیاده‌سازی مدل‌های یادگیری عمیق در فایل HW4\_2 و HW4\_2\_Extra و کد مربوط به بخش ARIMA در فایل HW4\_2\_ARIMA ذخیره شده است.

## 2-۲. **مجموعه دادگان و آماده‌سازی**

برای دانلود دیتای مورد نیاز از کتابخانه yfinance استفاده شده است. ابتدا دیتا در بازه‌ی زمانی مدنظر سوال استخراج شده و سپس ستون adj close به عنوان ویژگی اصلی مورد نظر قرار گرفته است.



شکل 9- استخراج کتابخانه‌های مورد نیاز

A screenshot of a computer

Description automatically generated

شکل 10 - استخراج دیتا از سال 2010 و در نظر گرفتن ستون Adj Close

در گام بعد دیتای null و 10 درصد داده‌ها به صورت رندوم حذف شده اند.

A computer code with text


Description automatically generated

شکل 11 - حذف رندوم 10 درصد

در گام بعد نیاز به تکمیل داده‌ها داریم. با توجه به اینکه مقداری از داده ها null بوده و خود ما هم 10 درصد حذف کردیم نیاز داریم کامل کنیم. در ادامه روش‌های رایج این کار را شرح داده و یکی از آنها را اجرا می‌کنیم.

1. **روش‌های حذف**
   * *حذف کامل سطر*: حذف سطرهایی که دارای مقادیر ناموجود هستند.
   * *حذف ستون*: حذف ستون‌هایی که درصد زیادی از داده‌های آن گمشده است.
2. **جایگزینی با میانگین، میانه یا مد**
   * جایگزینی مقادیر گمشده با میانگین (عددی)، میانه (عددی) یا مد (دسته‌ای).
3. **درون‌یابی خطی**
   * استفاده از روش‌های خطی برای برآورد مقادیر گمشده بین نقاط داده موجود.
4. **درون‌یابی همسایگان نزدیک (KNN)**
   * استفاده از همسایگان نزدیک برای جایگزینی داده‌های گمشده.
5. **پیش‌بینی مقادیر با رگرسیون**
   * استفاده از مدل‌های رگرسیون برای پیش‌بینی مقادیر گمشده.
6. **روش‌های پیشرفته**
   * *درون‌یابی چندگانه*: تولید چند مقدار برای داده‌های گمشده و ترکیب نتایج.
   * *شبکه‌های عصبی عمیق*: استفاده از یادگیری عمیق برای پیش‌بینی مقادیر گمشده.

برای پیاده‌سازی روش درونیابی خطی را استفاده کردیم.



شکل 12 - درونیابی خطی

در گام بعد به سراغ تقسیم داده‌ها به دو بخش آموزش و تست می‌رویم و آنها را نرمال می‌کنیم. طبق مقاله به نسبت 70 درصد آموزش و 30 درصد تست تقسیم کردیم. برای نرمال کردن هم مطابق مقاله از روش MinMaxScaler استفاده کرده‌ایم.

A screen shot of a computer code

Description automatically generatedA black text on a white background

Description automatically generated

شکل 13 - تقسیم دیتا و نرمال کردن

در گام بعد توزیع قیمت را به صورت هیستوگرام نمایش دادیم.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

شکل 14 - کد نمایش هیستوگرام قیمت

A graph of oil prices

Description automatically generated

شکل 15 - هیستوگرام توزیع قیمت

## 3-2. پیاده‌سازی مدل‌ها

### 1-3-2. آموزش مدل

در این بخش از پروژه، پیش‌بینی سری زمانی با استفاده از سه مدل یادگیری عمیق به شرح زیر انجام می‌شود:

1. **LSTM** (Long Short-Term Memory)
2. **GRU** (Gated Recurrent Unit)
3. **Bi-LSTM** (Bidirectional Long Short-Term Memory)

هدف، پیش‌بینی مقادیر آینده سری زمانی و ارزیابی عملکرد مدل‌ها با استفاده از معیار **میانگین مربعات خطا (MSE)** به عنوان تابع خطا است. هایپرپارامترها مطابق با **جدول ۴** مقاله پیاده‌سازی شده‌اند.

**۲. هایپرپارامترهای استفاده شده**

طبق جدول ۴ مقاله، مقادیر هایپرپارامترها برای همه مدل‌ها به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

* **Learning Rate**مقدار 0.001
* **Batch Size**برابر با 100
* **Epochs** تعداد 50 تکرار
* **Units**
  + برای مدل‌های **LSTM** و **GRU** برابر با 512
  + برای مدل **Bi-LSTM** برابر با 1024 (512 واحد برای هر جهت)
* **Optimizer**: الگوریتم Adam

البته در مقاله هایپرپارامترهای دیگری هم در ابتدا بکار گرفته شده است اما در نهایت این مقادیر به عنوان مقادیر بهینه و نهایی در جدول چهار گزارش شده است.

یکی دیگر از هایپرپارامتر های بسیار با اهمیت seq\_length است که در مقاله و صورت سوال عدد مشخصی برای آن انتخاب نشده است. اما در بخش related work اشاره شده که مقدار time step برابر 2 نتایج خوبی داشته است. در ادامه به توضیح این هایپرپارامتر و فرض خود در این سوال خواهیم پرداخت.

**Sequence Length (seq\_length) چیست؟**

seq\_length یا طول دنباله ورودی یک پارامتر در مدل‌های سری زمانی است که مشخص می‌کند چه تعداد نقاط داده گذشته برای پیش‌بینی نقطه بعدی در نظر گرفته شوند. در مدل‌های بازگشتی مانند **LSTM** و **GRU**، مدل نیاز دارد که مقادیر ورودی به صورت توالی از داده‌ها باشند.

**چرا باید انتخاب شود؟**

انتخاب seq\_length اهمیت زیادی دارد زیرا:

1. اگر seq\_length خیلی کوتاه باشد:
   * مدل نمی‌تواند الگوهای بلندمدت در داده‌ها را یاد بگیرد.
   * اطلاعات کافی برای پیش‌بینی وجود نخواهد داشت.
2. اگر seq\_length خیلی بلند باشد:
   * مدل پیچیدگی بالایی خواهد داشت.
   * آموزش مدل زمان بیشتری می‌برد و ممکن است داده‌های غیرضروری در نظر گرفته شوند.

بنابراین، انتخاب طول مناسب دنباله باید براساس **ماهیت داده‌ها** و **رفتار زمانی** آن‌ها صورت گیرد.

**مکانیزم استفاده از seq\_length**

در مدل‌های سری زمانی مانند LSTM و GRU، ابتدا داده‌ها به دنباله‌هایی از طول seq\_length تقسیم می‌شوند. هر دنباله برای پیش‌بینی مقدار بعدی استفاده می‌شود:

مثال: اگر seq\_length = 10 باشد و داده‌ها شامل مقادیر زیر باشند:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]

دنباله‌ها به صورت زیر ایجاد می‌شوند:

* ورودی 1: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] خروجی: 11
* ورودی 2: [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] خروجی: 12


**انتخاب seq\_length در پروژه**

در این پروژه من مقدار seq\_length را ابتدا برابر 10 انتخاب کردم. دلیل این انتخاب:

1. با توجه به ماهیت داده‌ها، الگوهای کوتاه‌مدت کافی برای پیش‌بینی نقطه بعدی فراهم می‌شوند.
2. طول 10 باعث تعادل بین پیچیدگی مدل و کارایی آن می‌شود و آموزش مدل زمان مناسبی دارد.

اما بعد از مشورت با TA و با توجه به متن مقاله که در بخشی time step برابر 2 در نظر گرفته شده بود، این مقدار را برابر 2 در نظر گرفته و مجدد آموزش و ارزیابی را دنبال کردم.

لازم به ذکر است فایلی که با seq\_length برابر 10 اجرا شده است هم به عنوان تکلیف اضافه در پیوست‌ قرار خواهد گرفت.

****


شکل 16- تعریف تابع برای ساخت sequence

**مکانیزم استفاده از seq\_length**

1. در ابتدا، داده‌ها به دنباله‌هایی از طول seq\_length تقسیم می‌شوند.
   * در کد بالا، برای هر نقطه داده در موقعیت ، seq\_length مقدار قبل از آن انتخاب می‌شود.
   * مقدار به عنوان مقدار خروجی (هدف) استفاده می‌شود.
2. این فرآیند با استفاده از یک حلقه **for** اجرا می‌شود و به ازای هر گام زمانی، دنباله‌های جدید برای آموزش مدل ساخته می‌شوند.
3. در انتها، داده‌های ورودی باید به شکل سه‌بعدی برای مدل‌های **LSTM**، **GRU** و **Bi-LSTM** تبدیل شوند، زیرا این مدل‌ها نیاز به ورودی‌هایی با شکل [samples, timesteps, features] دارند.

**۳. معماری مدل‌ها**

1. **مدل LSTM**  
   مدل LSTM شامل یک لایه LSTM با **512 واحد** و یک لایه Dense برای خروجی نهایی است:



شکل 17 - ساخت مدل LSTM

1. **مدل GRU**  
   مدل GRU مشابه مدل LSTM است و تنها تفاوت در استفاده از لایه GRU به جای LSTM است:

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

شکل 18 - ساخت مدل GRU

1. **مدل Bi-LSTM**  
   در مدل Bi-LSTM، از لایه Bidirectional LSTM استفاده می‌شود که به صورت **دو جهته** عمل می‌کند. مجموع واحدها برابر با 1024 (512 واحد در هر جهت) است:

A screen shot of a computer code


Description automatically generated

شکل 19 - ساخت مدل Bi LSTM

1. **تابع آموزش مدل‌ها**

برای آموزش مدل‌ها از رویه زیر استفاده شد:


* داده‌ها به دو بخش **آموزشی** و **اعتبارسنجی (Validation)** تقسیم شدند **.(البته لازم به ذکر است که این بخش در صورت سوال و مقاله مستقیما اشاره نشده و الزامی به انجام این کار نبود اما برای آموزش بهتر و بنا به اصول اولیه و معمول آموزش، این تقسیم بندی انجام گرفته است.)**
* **۲۰ درصد از داده‌ها** برای اعتبارسنجی در طول آموزش استفاده شد.
* از **میانگین مربعات خطا (MSE)** به عنوان تابع خطا برای ارزیابی استفاده شد.
* می‌توانیم از **early stop** برای جلوگیری از اجرای طولانی و بیهوده استفاده کنیم اما به دلیل اینکه اجرای مدل زمان زیادی نمی‌برد و در مقاله و صورت سوال اشاره ای نشده بود از اضافه کردن این بخش خودداری شد.




شکل 20- تعریف تابع آموزش

1. **فرایند آموزش مدل‌ها**

در ادامه برای آموزش مدل هر مدل به صورت جداگانه با این تابع آموزش داده شد.



شکل 21 - بخشی از فرایند آموزش مدل LSTM




شکل 22 - نمودار تغییرات loss مدل LSTM

A screenshot of a computer

Description automatically generated

شکل 23 - بخشی از فرایند آموزش مدل GRU



شکل 24- نمودار تغییرات loss مدل GRU

A screenshot of a computer

Description automatically generated

شکل 25- بخشی از فرایند آموزش مدل Bi-LSTM

A graph of training and validation loss across models

Description automatically generated

شکل 26- نمودار تغییرات loss مدل Bi-LSTM

همانطور که از نمودار loss مدل‌ها مشخص است همه آنها خیلی سریع به همگرایی رسیده اند اما با این حال 50 ایپاک طی شد و از Validation هم برای بخش آموزش استفاده شد.

A graph of training and validation loss across models

Description automatically generated

شکل 27- نمودار تغییرات loss در تمام مدل‌ها در کنار هم[[1]](#footnote-1)


### 2-3-2. نمایش نتایج

برای بررسی نتایج مدل و پیشبینی آن تابع evaluation نوشته شده است.

**۱. تعریف توابع ارزیابی**

**تابع evaluate\_model**

این تابع وظیفه دریافت داده‌های پیش‌بینی شده از مدل و محاسبه مقادیر معکوس نرمال‌سازی شده برای ارزیابی دارد:



شکل 28- تعریف تابع ارزیابی و بکارگیری آن

پیش‌بینی داده‌های تست: با استفاده از مدل آموزش دیده بر روی داده‌های تست (X\_test) خروجی‌های پیش‌بینی می‌شوند.

معکوس‌سازی نرمال‌سازی: پیش‌بینی‌ها و مقادیر واقعی که نرمال‌سازی شده بودند، به مقیاس اصلی بازگردانده می‌شوند.

محاسبه معیارها: تابع evaluate\_predictions فراخوانی شده و معیارهای ارزیابی محاسبه می‌شوند.

**۲. نحوه اجرای ارزیابی مدل**

در این بخش مدل‌ها به صورت **One-Step Prediction** ارزیابی می‌شوند. این روش به این صورت عمل می‌کند که:


* مدل با استفاده از **دنباله‌ای از داده‌های گذشته** به طول seq\_length آموزش داده شده و **نقطه بعدی** را پیش‌بینی می‌کند.
* در زمان ارزیابی نیز همین مکانیزم استفاده می‌شود، یعنی به ازای هر دنباله ورودی از داده‌های تست، تنها **یک مقدار** پیش‌بینی می‌شود و سپس دنباله بعدی بررسی می‌شود.

به این ترتیب:


1. ورودی مدل، seq\_length داده متوالی گذشته است.
2. خروجی مدل، پیش‌بینی مقدار یازدهمی در سری زمانی است.
3. این فرآیند برای تمام داده‌های تست تکرار می‌شود و نتایج پیش‌بینی شده با مقادیر واقعی مقایسه می‌گردند.

این روش ارزیابی به دلیل سادگی و جلوگیری از تجمع خطا در پیش‌بینی‌های بلندمدت انتخاب شده است.

در گام بعد و با توجه به پیشبینی مدل می‌توانیم هر مدل را به صورت جداگانه و در نهایت همه را باهم با واقعیت مقایسه کنیم. برای مقایسه کل مدل‌ها با واقعیت به صورت یک جا کد زیر نوشته شده است. لازم به ذکر است هر مدل هم جداگانه با واقعیت مقایسه شده است.



شکل 29 - کد مقایسه مدل‌ها با واقیت



شکل 30- مقایسه مدل LSTM با واقعیت

A graph of orange and blue lines

Description automatically generated

شکل 31- مقایسه مدل GRU با واقعیت

A graph of a line graph

Description automatically generated with medium confidence

شکل 32- مقایسه مدل Bi-LSTM با واقعیت

A graph of a graph

Description automatically generated with medium confidence

شکل 33- مقایسه تمام مدل‌ها کنار هم با واقعیت

### 3-3-2. تعریف و مقایسه معیارهای ارزیابی

در این پروژه عملکرد مدل‌ها با استفاده از چهار معیار زیر ارزیابی می‌شود:

**۱. میانگین قدر مطلق خطا (MAE)**

* **تعریف**: میانگین قدر مطلق خطا، میانگین بزرگی خطاها را بدون در نظر گرفتن جهت آن‌ها محاسبه می‌کند.
* **تفسیر**: هر چه مقدار MAE کمتر باشد، مدل عملکرد بهتری دارد.

MAE = (1/n) ∑ |yᵢ - ŷᵢ|

**۲. ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)**

* **تعریف**: RMSE جذر میانگین مربعات خطا را محاسبه می‌کند و به خطاهای بزرگ حساس‌تر است.
* **تفسیر**: مقدار RMSE پایین‌تر نشان‌دهنده پیش‌بینی‌های دقیق‌تر مدل است.

RMSE = √[(1/n) ∑ (yᵢ - ŷᵢ)²]

**3. میانگین درصد خطای مطلق (MAPE)**

* **تعریف**: MAPE خطا را به صورت درصدی از مقادیر واقعی بیان می‌کند و بدون واحد است.
* **تفسیر**:
  + **<۱۰٪**: پیش‌بینی بسیار دقیق.
  + **۱۰٪-۲۰٪**: پیش‌بینی خوب.
  + **>۵۰٪**: پیش‌بینی ضعیف.


MAPE = (1/n) ∑ |(yᵢ - ŷᵢ) / yᵢ| × 100

**4. ضریب تعیین (R-Squared)**

* **تعریف**: R² میزان توانایی مدل در توضیح واریانس داده‌های واقعی را نشان می‌دهد.
* **تفسیر**:
  + R² = 1برازش کامل.
  + R² > 0.8عملکرد عالی.
  + R² نزدیک به ۰: عملکرد ضعیف.

R² = 1 - [∑ (yᵢ - ŷᵢ)² / ∑ (yᵢ - ą)²]

برای محاسبه این پارامترها تابع زیر نوشته شده است که در فرایند ارزیابی بکار گرفته شد.



شکل 34- تابع ارزیابی با معیارهای مورد نظر

جدول 3- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bi-LSTM | GRU | LSTM |
| MAE | 2.531142 | 1.719686 | 2.419458 |
| MSE | 10.687362 | 5.820510 | 10.141585 |
| RMSE | 3.269153 | 2.412573 | 3.184586 |
| R2 | 0.962105 | 0.979362 | 0.964041 |
| MAPE (%) | 3.339909 | 2.248193 | 3.160300 |

جدول 4- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bi-LSTM | GRU | LSTM |
| MAE | 1.553836 | 1.679370 | 1.731071 |
| MSE | 4.849487 | 5.666610 | 6.045829 |
| RMSE | 2.202155 | 2.380464 | 2.458827 |
| R2 | 0.983202 | 0.980371 | 0.979058 |
| MAPE (%) | 2.052473 | 2.204589 | 2.281083 |

**تحلیل نتایج**

**۱ MAE (**

* در نتایج شما با **seq\_length = 10**، **Bi-LSTM** کمترین **MAE** (2.531142) را دارد، که نشان‌دهنده دقت کمتر در پیش‌بینی‌ها است.
* در نتایج شما با **seq\_length = 2**، **Bi-LSTM** نیز کمترین **MAE** (1.553836) را دارد و دقت بیشتری نسبت به سایر مدل‌ها نشان می‌دهد.
* در مقاله، **GRU** کمترین **MAE** (1.719686) را دارد.

**۲ MSE (**

* در نتایج شما با **seq\_length = 10**، **GRU** کمترین **MSE** (5.820510) را دارد.
* در نتایج شما با **seq\_length = 2**، **Bi-LSTM** کمترین **MSE** (4.849487) را دارد، که عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های دیگر نشان می‌دهد.
* در مقاله، **GRU** کمترین **MSE** (5.820510) را دارد.
* لازم به ذکر است این تابع خطا در فرایند آموزش بود و الزامی به مقایسه در این پارامتر نبود.

**۳ RMSE (**

* در نتایج شما با **seq\_length = 10**، **GRU** کمترین **RMSE** (2.412573) را دارد.
* در نتایج شما با **seq\_length = 2**، **Bi-LSTM** کمترین **RMSE** (2.202155) را دارد.
* در مقاله، **GRU** کمترین **RMSE** (2.412573) را دارد.

**۴ R² (**

* در نتایج شما با **seq\_length = 10**، **GRU** بیشترین **R²** (0.979362) را دارد که نشان‌دهنده توضیح بیشتر واریانس داده‌ها توسط این مدل است.
* در نتایج شما با **seq\_length = 2**، **Bi-LSTM** بیشترین **R²** (0.983202) را دارد که به معنای توضیح بیشتر واریانس داده‌ها است.
* در مقاله، **GRU** بهترین **R²** (0.979362) را دارد.

**۵ MAPE (**

* در نتایج شما با **seq\_length = 10**، **GRU** کمترین **MAPE** (2.248193) را دارد.
* در نتایج شما با **seq\_length = 2**، **Bi-LSTM** کمترین **MAPE** (2.052473) را دارد.
* در مقاله، **GRU** کمترین **MAPE** (2.248193) را دارد.

**نتیجه‌گیری**

**نتایج با seq\_length = 10**

* **GRU** در تمامی معیارها MAE، MSE، RMSE، R² و MAPE عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌ها داشته است و کمترین خطا را در پیش‌بینی‌ها نشان داده است.

**نتایج با seq\_length = 2**

* **Bi-LSTM** در تمامی معیارها MAE، MSE، RMSE، R² و MAPE عملکرد بهتری داشته و کمترین خطا را نسبت به مدل‌های دیگر نشان داده است.

**مقایسه با مقاله:**

* در مقاله، **GRU** به عنوان بهترین مدل معرفی شده است و در بیشتر معیارها عملکرد بهتری نسبت به **LSTM** و **Bi-LSTM** داشته است.
* در پروژه شما، **Bi-LSTM** با seq\_length = 2 عملکرد بهتری نسبت به **GRU** و **LSTM** نشان داده است، در حالی که **GRU** در seq\_length = 10 بهترین عملکرد را دارد.

**تفاوت‌ها و علت‌ها:**

* **انتخاب seq\_length** تأثیر زیادی بر نتایج دارد. با تغییر seq\_length از ۱۰ به ۲، **Bi-LSTM** بهتر عمل کرده است.[[2]](#footnote-2)
* **Bi-LSTM** توانایی یادگیری الگوهای پیچیده‌تر و بهتر از **GRU** و **LSTM** در این داده‌ها نشان داده است، به خصوص زمانی که طول دنباله کوتاه‌تر است.

## 4-2. **ARIMA**

**۱. تفاوت مدل‌های ARIMA و SARIMA**

**مدل ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)**

مدل ARIMA یک مدل آماری است که برای پیش‌بینی داده‌های زمانی به کار می‌رود و سه بخش اصلی دارد:

1. **Autoregressive (AR)** : قسمت خودبازگشتی که به روابط خطی میان مقادیر گذشته داده‌ها اشاره دارد.
2. **Integrated (I)** : قسمت یکپارچه‌سازی که نشان‌دهنده تغییرات داده‌ها برای ایستایی (stationarity) است.
3. **Moving Average (MA)** : قسمت میانگین متحرک که به خطاهای پیش‌بینی در داده‌های گذشته مربوط می‌شود.

**مدل SARIMA (Seasonal ARIMA)**

مدل SARIMA یک مدل پیشرفته‌تر است که به مدل ARIMA برای شبیه‌سازی ویژگی‌های فصلی یا دوره‌ای داده‌ها افزوده می‌شود. مدل SARIMA ویژگی‌های فصلی را نیز در نظر می‌گیرد، که برای داده‌هایی که الگوهای فصلی دارند، مناسب‌تر است.

تفاوت‌های اصلی این دو مدل به شرح زیر است:

* **ARIMA** برای داده‌های غیر فصلی مناسب است.
* **SARIMA** برای داده‌های فصلی طراحی شده است و از چهار پارامتر اضافی برای مدل‌سازی فصول استفاده می‌کند P، D، Q، S که به ترتیب نشان‌دهنده بخش‌های فصلی خودبازگشتی، یکپارچه‌سازی فصلی، میانگین متحرک فصلی، و طول دوره فصلی هستند.

**۲. مزایا و محدودیت‌های مدل ARIMA**

**مزایا:**

* **سادگی و کاربردی بودن**: مدل ARIMA از ساختار ساده‌ای برخوردار است و به راحتی می‌تواند برای پیش‌بینی داده‌های زمانی به کار رود.
* **انعطاف‌پذیری**: می‌توان مدل را برای داده‌های ایستا و غیر ایستا بهینه‌سازی کرد.
* **کاربرد گسترده**: ARIMA به‌طور گسترده در بسیاری از زمینه‌ها مانند پیش‌بینی فروش، تولید، تقاضا، و پیش‌بینی اقتصادی استفاده می‌شود.

**محدودیت‌ها:**

* **نیاز به ایستایی داده‌ها**: مدل ARIMA نیاز دارد که داده‌ها ایستا باشند، یعنی میانگین و واریانس داده‌ها ثابت باشد. اگر داده‌ها ایستا نباشند، باید فرآیند یکپارچه‌سازی (I) را انجام دهیم.
* **مدل‌سازی فقط داده‌های غیر فصلی**: مدل ARIMA نمی‌تواند ویژگی‌های فصلی داده‌ها را در نظر بگیرد و بنابراین برای داده‌های فصلی ناکارآمد است.
* **عدم شفافیت در شبیه‌سازی روابط پیچیده**: ARIMA قادر به مدل‌سازی روابط پیچیده‌تر و غیرخطی میان داده‌ها نیست.

**۳. مفهوم ریاضی مدل ARIMA**

مدل ARIMA به صورت ARIMA(p,d,q) مشخص می‌شود که در آن:

* p : تعداد دوره‌های خودبازگشتی (AR).
* d : تعداد تفاوت‌های لازم برای ایستایی داده‌ها (I).
* q : تعداد میانگین‌های متحرک (MA).

**فرمول ریاضی مدل ARIMA**

مدل ARIMA را می‌توان به صورت زیر نوشت:

Φ(B) × (1 - B)^d × Y\_t = Θ(B) × ε\_t

که در آن:

* Y\_tداده‌های زمانی
* Φ(B) پولینوم خودبازگشتی (AR)
* Θ(B) پولینوم میانگین متحرک (MA)
* Bاپراتور تاخیر
* ε\_t خطاهای مدل

**توضیح پارامترها:**

* **AR(p)** پارامترهای خودبازگشتی که به تأخیرهای گذشته داده‌ها وابسته است.
* **I(d)** فرآیند تفاوت‌گیری که برای ایستایی داده‌ها انجام می‌شود.
* **MA(q)** پارامترهای میانگین متحرک که به خطاهای گذشته بستگی دارند.

**۴. بهینه‌سازی مدل ARIMA و استخراج پارامترهای بهینه**

برای بهینه‌سازی مدل ARIMA، باید مقادیر بهینه پارامترهای p، d، و q را تعیین کنیم. برای این کار از روش‌های مختلفی مانند **آزمون خودهمبستگی** ACF و PACF و **جستجوی شبکه‌ای (**Grid Search) استفاده می‌شود.

**۴.۱. تعیین پارامتر**

ابتدا باید بررسی کنیم که آیا داده‌ها ایستا هستند یا خیر. اگر داده‌ها ایستا نباشند، باید یک فرآیند تفاوت‌گیری (d) انجام دهیم تا داده‌ها ایستا شوند. به‌طور معمول، از تفاوت اول برای ایستایی استفاده می‌شود.

**۴.۲. تعیین پارامترهای p و qخودبازگشتی و میانگین متحرک**

برای انتخاب مقادیر مناسب برای p و q از نمودارهای **ACF** و **PACF** استفاده می‌شود:

* **PACF** برای انتخاب مقدار p از نمودار PACF استفاده می‌کنیم که تعداد نقاطی که در آن مقادیر شدید را مشاهده می‌کنیم، معین‌کننده p است.
* **ACF**برای انتخاب مقدار q از نمودار ACF استفاده می‌کنیم. تعداد نقاطی که در آن مقادیر شدید مشاهده می‌شود، معین‌کننده q است.

**۴.3. پیاده‌سازی در پایتون**


برای پیاده‌سازی مدل ARIMA و بهینه‌سازی پارامترها می‌توانیم از کتابخانه‌های **statsmodels** و **pmdarima** استفاده کنیم.

**گزارش بهینه‌سازی مدل ARIMA**

**بهینه‌سازی مدل ARIMA با استفاده از auto\_arima**

برای بهینه‌سازی مدل ARIMA، از تابع auto\_arima کتابخانه pmdarima استفاده کردیم. این تابع به طور خودکار پارامترهای بهینه مدل ARIMA را با بررسی ترکیبات مختلف پارامترهای ppp، ddd، و qqq تعیین می‌کند. مراحل بهینه‌سازی به صورت زیر انجام شد:

1. **تعریف مجموعه داده آموزشی:** ابتدا داده‌های قیمت بسته‌شده تعدیل‌شده (Adj Close) را از تاریخ ۲۰۱۰-۰۱-۰۱ تا تاریخ جاری دانلود و آماده‌سازی کردیم. سپس ۷۰٪ از داده‌ها را به عنوان مجموعه آموزشی و ۳۰٪ باقی‌مانده را به عنوان مجموعه آزمایشی انتخاب کردیم.
2. **اجرای auto\_arima:** با استفاده از تابع auto\_arima، مدل ARIMA را روی داده‌های آموزشی برازش دادیم تا بهترین ترکیب پارامترها مشخص شود. تنظیمات مورد استفاده به شرح زیر بود:
   * **شروع p و q:** از مقدار ۰ شروع می‌شود تا با افزایش تدریجی به حداکثر مقدار ۵ برسد.
   * **تعداد تفاضل‌ها (d):** یک بار تفاضل‌گیری انجام شد تا داده‌ها ایستا شوند.
   * **فصلی نبودن داده‌ها:** به دلیل عدم وجود الگوهای فصلی مشخص در داده‌های نفت خام، گزینه seasonal=False انتخاب شد.
   * **نمایش جزئیات (trace):** برای کاهش حجم خروجی، trace=False تنظیم شد.
   * **مدیریت خطاها:** با استفاده از error\_action='ignore' و suppress\_warnings=True از نمایش خطاهای احتمالی جلوگیری کردیم.
   * **روش گام‌به‌گام:** با stepwise=True فرآیند جستجو به صورت گام‌به‌گام انجام شد تا سرعت بهینه‌سازی افزایش یابد.



شکل 35- بهینه‌سازی پارامترهای مدل ARIMA




شکل 36- مقادیر بهینه مدل ARIMA

همانطور که در شکل فوق مشخص ازت مقادیر p=0, d=1, q=1 به عنوان مقادیر بهینه مدل گزارش شده اند. این پارامترها نشان‌دهنده این است که مدل ARIMA بدون مؤلفه خودبازگشتی (p=0)، با یک مرتبه تفاضل‌گیری (d=1) و یک مؤلفه میانگین متحرک (q=1) بهترین عملکرد را در پیش‌بینی داده‌های نفت خام نشان داده است.

**۴.4. پیاده‌سازی مدل ARIMA و ارزیابی آن**

**پیاده‌سازی Walk-Forward Validation**


روش Walk-Forward Validation یک روش مناسب برای ارزیابی مدل‌های سری زمانی است که به صورت دوره‌ای مدل را با داده‌های جدید به‌روزرسانی می‌کند و پیش‌بینی‌های مرحله به مرحله انجام می‌دهد. این روش به مدل اجازه می‌دهد تا با تغییرات جدید در داده‌ها سازگار شود و عملکرد واقعی‌تری از مدل در پیش‌بینی آینده ارائه دهد.



شکل 37 - کد روش walk forward validation


**پیاده‌سازی پیش‌بینی سنتی (Traditional Forecasting)**

روش سنتی برازش مدل ARIMA یک بار روی داده‌های آموزشی انجام شده و سپس پیش‌بینی تمام نقاط آزمون به صورت یکجا انجام می‌شود. این روش نسبت به Walk-Forward Validation سریع‌تر است اما انعطاف‌پذیری کمتری دارد و ممکن است با تغییرات جدید در داده‌ها سازگار نباشد. به احتمال قوی مقاله از این روش برای پیشبینی با روش ARIMA استفاده کرده است و ما روش walk forward را به عنوان روش جایگزین با دقت بالا تر اما فقط به صورت روزانه پیشنهاد کرده ایم.



شکل 38 - کد ارزیابی نرمال ARIMA

در مرحله بعد به سراغ محاسبه پارامترهای مورد سوال برای ارزیابی و اجرای مدل رفتیم و در نهایت نمودار پیشبینی مدل و مقایسه با واقعیت را در هر دو حالت و روش فوق ترسیم کردیم.



شکل 39 -کد اجرای ارزیابی مدل ARIMA

**توضیح نحوه کار و بهینه‌سازی مدل**

1. **اجرای Walk-Forward Validation:**
   * **هدف:** ارزیابی عملکرد مدل ARIMA در پیش‌بینی داده‌های آینده با به‌روزرسانی مدل در هر گام پیش‌بینی.
   * **فرآیند:**
     + شروع با مجموعه داده‌های آموزشی.
     + برای هر نقطه در مجموعه آزمایشی:
       - برازش مدل ARIMA با پارامترهای بهینه روی داده‌های تاریخی فعلی.
       - پیش‌بینی یک گام جلوتر.
       - افزودن مقدار واقعی به تاریخچه برای گام بعدی.
   * **مزایا:**
     + ارزیابی واقعی‌تر مدل در شرایط پیش‌بینی واقعی.
     + امکان سازگاری مدل با تغییرات جدید در داده‌ها.
2. **اجرای پیش‌بینی سنتی:**
   * **هدف:** روش سنتی برازش مدل ARIMA
   * **فرآیند:** برازش مدل ARIMA یک بار روی مجموعه آموزشی و پیش‌بینی تمام نقاط مجموعه آزمایشی به صورت یکجا.


**مقایسه روش‌های ارزیابی**

در این بخش، دو روش Walk-Forward Validation و پیش‌بینی سنتی ARIMA را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم:

| **ویژگی** | **Walk-Forward Validation** | **پیش‌بینی سنتی ARIMA** |
| --- | --- | --- |
| **برازش مدل** | به‌صورت تکراری در هر گام با تاریخچه جدید | یک بار روی مجموعه آموزشی |
| **پیش‌بینی** | پیش‌بینی یک گام به جلو در هر مرحله | پیش‌بینی تمام نقاط مجموعه آزمایشی به صورت یکجا |
| **انعطاف‌پذیری** | بالا، مدل می‌تواند با تغییرات جدید سازگار شود | پایین، مدل ثابت می‌ماند و نمی‌تواند با تغییرات جدید سازگار شود |
| **هزینه محاسباتی** | بالا، نیاز به برازش مدل در هر گام پیش‌بینی | پایین، نیاز به برازش مدل یک بار |
| **واقع‌گرایی ارزیابی** | بالا، شبیه‌سازی شرایط پیش‌بینی واقعی | پایین، ممکن است نتایج با شرایط واقعی تفاوت داشته باشد |
| **پاسخ به تغییرات داده‌ها** | مدل می‌تواند با افزودن داده‌های جدید به‌روز شود | مدل نمی‌تواند با داده‌های جدید به‌روز شود |

**نتیجه‌گیری:**

* **Walk-Forward Validation** برای ارزیابی دقیق‌تر و واقع‌گرایانه‌تر مدل‌های سری زمانی توصیه می‌شود، به خصوص زمانی که داده‌ها به طور مداوم در حال تغییر هستند.
* **پیش‌بینی سنتی ARIMA** مناسب برای تحلیل‌های اولیه و زمانی که نیاز به پیش‌بینی سریع و کم‌هزینه است، می‌باشد.



شکل 40- نمودار مقایسه مدل ARIMA با واقعیت

**نتیجه‌گیری نهایی**

در این بخش، با پیاده‌سازی مدل ARIMA و بهینه‌سازی پارامترهای آن با استفاده از auto\_arima، عملکرد مدل در دو روش Walk-Forward Validation و پیش‌بینی سنتی ارزیابی شد. نتایج نشان‌دهنده این است که روش Walk-Forward Validation، ارزیابی دقیق‌تر و انعطاف‌پذیرتری نسبت به روش سنتی ارائه می‌دهد، هرچند هزینه محاسباتی بیشتری دارد. با توجه به ناپایداری و غیرخطی بودن داده‌های قیمت نفت خام، استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر و مدل‌های غیرخطی مانند SARIMA یا مدل‌های یادگیری عمیق می‌تواند عملکرد بهتری در پیش‌بینی این نوع داده‌ها ارائه دهد.

جدول 5- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=10 (مشابه جدول 6 مقاله)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAPE (%) | R2 | RMSE | MAE |
| **LSTM** | 3.160300 | 0.964041 | 3.184586 | 2.419458 |
| GRU | 2.248193 | 0.979362 | 2.412573 | 1.719686 |
| Bi-LSTM | 3.339909 | 0.962105 | 3.269153 | 2.531142 |
| **ARIMA(Traditional)** | 44.9579 | -4.4970 | 39.8066 | 36.0388 |
| **ARIMA(Walk forward)** | 27.7217 | 0.9867 | 1.9608 | 1.3960 |

جدول 6- مقایسه و ارزیابی مدل‌ها با seq\_length=2 (مشابه جدول 6 مقاله)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MAPE (%) | R2 | RMSE | MAE |
| **LSTM** | 2.281083 | 0.979058 | 2.458827 | 1.731071 |
| GRU | 2.204589 | 0.980371 | 2.380464 | 1.679370 |
| Bi-LSTM | 2.052473 | 0.983202 | 2.202155 | 1.553836 |
| **ARIMA(Traditional)** | 44.9579 | -4.4970 | 39.8066 | 36.0388 |
| **ARIMA(Walk forward)** | 27.7217 | 0.9867 | 1.9608 | 1.3960 |

جدول‌های ۳ و ۴ نشان می‌دهد که مدل‌های یادگیری عمیق LSTM، GRU، Bi-LSTM عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل‌های ARIMA در هر دو روش سنتی و Walk-Forward دارند. به‌ویژه مدل‌های GRU و Bi-LSTM در هر دو جدول دارای کمترین مقادیر MAPE، RMSE و MAE و بالاترین مقدار R² هستند که نشان‌دهنده دقت و صحت بالای پیش‌بینی این مدل‌ها می‌باشد.

مدل ARIMA سنتی با مقادیر بسیار بالای خطاها و مقادیر منفی R² عملکرد بسیار ضعیفی دارد که نشان‌دهنده عدم توانایی این مدل در پیش‌بینی دقیق قیمت نفت خام است. در مقابل، مدل ARIMA با روش Walk-Forward بهبود قابل توجهی داشته است اما همچنان در مقایسه با مدل‌های یادگیری عمیق عملکرد ضعیفی از خود نشان می‌دهد.

**تحلیل عملکرد مدل‌ها**

1. **مدل‌های یادگیری عمیق:**
   * **مزایا:**
     + توانایی بالای مدل‌سازی روابط غیرخطی و پیچیده در داده‌ها.
     + انعطاف‌پذیری در یادگیری الگوهای بلندمدت.
   * **نتایج:** مدل‌های GRU و Bi-LSTM در هر دو جدول دارای کمترین خطاها و بالاترین دقت هستند که نشان‌دهنده عملکرد برتر آن‌ها در پیش‌بینی قیمت نفت خام است.
2. **مدل‌های ARIMA:**
   * **مزایا:**
     + سادگی و قابلیت فهم بالا.
     + مناسب برای داده‌های سری زمانی با الگوهای خطی و ایستا.
   * **محدودیت‌ها:**
     + عدم توانایی مدل‌سازی روابط غیرخطی و پیچیده.
     + نیاز به ایستا بودن داده‌ها که در صورت ناپایدار بودن، مدل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
   * **نتایج:** مدل ARIMA سنتی عملکرد بسیار ضعیفی دارد، اما با استفاده از روش Walk-Forward بهبود می‌یابد. با این حال، همچنان در مقایسه با مدل‌های یادگیری عمیق دچار کمبودهای قابل توجهی است.

**مقایسه با نتایج مقاله**

نتایج به‌دست آمده از مدل‌های ARIMA در این تحقیق با نتایج مشابهی که در مقاله ارائه شده‌اند مقایسه شد. جدول‌های ارائه شده در این گزارش مشابه جدول شماره ۶ مقاله می‌باشند که عملکرد مدل‌های مختلف در دو تنظیم مختلف طول توالی seq\_length=10 و seq\_length=2 را نشان می‌دهند.

**مشاهده‌ها:**

* **مدل‌های یادگیری عمیق** در هر دو تنظیم طول توالی، به‌ویژه مدل GRU و Bi-LSTM، عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل‌های ARIMA دارند.
* **مدل ARIMA سنتی** دارای خطاهای بسیار بالا و ضریب تعیین منفی است که نشان‌دهنده عدم انطباق مدل با داده‌های غیرخطی و ناپایدار است.
* **مدل ARIMA با Walk-Forward Validation** نسبت به مدل سنتی بهبود یافته است اما همچنان در مقایسه با مدل‌های یادگیری عمیق، عملکرد ضعیفی دارد.

این نتایج با یافته‌های مقاله همخوانی دارد که مدل‌های یادگیری عمیق توانایی بالاتری در پیش‌بینی دقیق قیمت نفت خام نسبت به مدل‌های کلاسیک آماری مانند ARIMA دارند.

**نتیجه‌گیری**

مدل‌های یادگیری عمیق مانند GRU و Bi-LSTM در پیش‌بینی قیمت نفت خام عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل‌های کلاسیک ARIMA دارند. این امر ناشی از توانایی بالای مدل‌های یادگیری عمیق در مدل‌سازی روابط غیرخطی و پیچیده در داده‌های سری زمانی است. در مقابل، مدل‌های ARIMA به دلیل محدودیت‌های خود در مدل‌سازی الگوهای غیرخطی و نیاز به ایستا بودن داده‌ها، نتوانستند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند. با این حال، استفاده از روش Walk-Forward Validation برای مدل ARIMA توانسته است عملکرد مدل را بهبود بخشد، اما همچنان در مقایسه با مدل‌های یادگیری عمیق، نتایج ضعیفی ارائه می‌دهد.

1. نمایش تغییرات loss به صورت اضافه و برای درک بهتر از فرایند آموزش قراره گرفته است. [↑](#footnote-ref-1)
2. الزامی به مقایسه با طول دنباله های متفاوت نبود و به صورت اضافه بر سوال انجام گرفته است. [↑](#footnote-ref-2)