

**HW2-Wet**

(Q1)

(Q2)




הk הטוב ביותר הוא k=17   
עם מידת דיוק ממוצעת על קבוצת האימון של 0.864 ומידת דיוק ממוצעת על קבוצת הולידציה ממוצעת של 0.853.

ערכי k נמוכים גורמים לתופעת הoverfitting. ניתן לראות כי עבור ערכי k נמוכים מידת הדיוק על קבוצת האימון היא גבוהה ומידת הדיוק על קבוצת הוולידציה נמוכה יותר(כפי שראינו בתרגול ההפרש הזה קשור לoverfit). תופעה זו קורית משום שעבור ערכי k נמוכים, אלגוריתם הknn מחשב את התיוג של נקודה מסוימת לפי מספר שכנים קטן. כתוצאה מכך, האלגוריתם רגיש לנקודות רעש, וניתן לראות גם בplot הקודם שנקודות רעש יוצרות מסביבן אזורי החלטה קטנים שיחזירו תיוג שגוי.

ערכי k גבוהים גורמים לתופעת הunderfitting. ניתן לראות כי עבור ערכי k נמוכים הן מידת הדיוק על קבוצת האימון והן ומידת הדיוק על קבוצת הוולידציה נמוכות. תופעה זו קורית משום שבמצב זה התיוג של נקודה מסוימת מושפע מיותר מדי שכנים, גם משכנים שרחוקים מדי. כתוצאה מכך, ההשפעה של הנקודות הרלוונטיות (הקרובות יותר) בחישוב התיוג יורדת ומקבלים תוצאות שגויות יותר בהרבה מקרים. ראינו בתרגול שאם השגיאה על קבוצת האימון גדולה יחסית, התופעה מקושרת לunderfit ולכך שהמודל שמקבלים הוא פשוט מדי ולא מצליח ללכוד את הקשרים שקיימים בקבוצת האימון.

(Q3)



מידת דיוק על קבוצת האימון: 0.862


מידת דיוק על קבוצת השגיאה: 0.812

(Q4)

גבולות ההחלטה של k=1 מתאימים באופן מושלם לקבוצת האימון מה שמרמז על overfitting ושונות גבוהה יותר במידה והיינו מאמנים מסד נתונים אחר . גבולות ההחלטה של k=17 ״חלקים״ יותר ומצליחים לתפוס את ארבעת אזורי ההחלטה העיקריים של הדאטה , מה שמרמז על יכולת הכללה טובה יותר איזון טוב יותר בין variance לbias.

(Q5)

מידת הדיוק של עץ בעומק 3 על קבוצת האימון היא 0.703




(Q6)

לאחר מספר ניסיונות, החלטנו לבצע grid search בטווחים:

- גובה העץ בטווח של בין 1-20, עם קפיצות של 2 בין כל שני ערכים

- מספר דגימות בעלה בטווח של בין 1-50 עם קפיצות של 5 בין כל שני ערכים

להלן הheap maps המציגות את הgrid search:



* קומבינציה אופטימלית: גובה עץ 5, מס׳ עלים מינימלי בעלה 6, עם מידת דיוק על קבוצת הולידציה של כ0.752.
* קומבינציה שגורמת לunder fitting-

גובה עץ 1 וגם מס׳ דגימות בעלה 46. ניתן לראות שמידת הדיוק על קבוצת האימון נמוכה וגם מידת הדיוק על קבוצת הוולידציה נמוכה, מה שמאפיין את תופעת הunderfitting.

סיבה לתופעה זו: גובה עץ 1 לא מאפשר לתפוס את הקשרים המורכבים בדאטה- ניתן לחלק את הדאטה לכל היותר ל2 קבוצות. במצב כזה המודל פשוט מדי ולא מתאים לדאטה הנלמד.

באופן דומה, מס׳ דגימות גבוה בעלה עוצר את תהליך יצירת העץ, גם כאשר האנטרופיה בעלה מסוים יחסית גבוהה עדין. כתוצאה מכך, לא המודל לא מצליח ללמוד קשרים עדינים יותר בדאטה, שמאפיינים קבוצות קטנות של דגימות.

* קומבינציה שגורמת לover fitting:

גובה עץ 19 ומס׳ דגימות בעלה 1. ניתן לראות שמידת הדיוק על קבוצת האימון גבוהה מאד (מושלמת) ואילו מידת הדיוק על קבוצת הוולידציה נמוכה בהרבה, מה שמאפיין את תופעת הoverfitting.

סיבה לתופעה זו: גובה עץ גדול מאפשר לחלק את הדאטה לקבוצות יותר מדי קטנות (למשל עבור גובה עץ 19 ניתן לחלק את הדאטה ל קבוצות. כתוצאה מכך, יש רגישות -יתר לרעש בדאטה והתאמה יותר מדי מושלמת לדאטה סט אחד , כך שיכולת ההכללה כבר נפגעת.

באופן דומה, מס׳ דגימות קטן בעלה, מאפשר למודל לייצר קבוצות אפילו עבור דגימות בודדות, שעשויות להיות רעש, ולכן גם במקרה נוצרת התאמת- יתר ופגיעה נוספת ביכולת ההכללה.

(Q7)

במהלך הgrid-search בחנו 10 ערכים לכל היפר-פרמטר ולכן סה״כ בחנו 100 קומבינציות.

במידה והיינו מכווננות פרמטר נוסף, מספר הקומבינציות היה גדל פי מס׳ הערכים שהיינו בוחנות עבור פרמטר זה. למשל אם היינו בוחנות 10 ערכים אפשריים עבור הפרמטר השלישי , היינו מקבלות 1000 קומבינציות.

באופן כללי, בכל פעם שמוסיפים היפר -פרמטר נוסף למרחב החיפוש , מס׳ הקומבינציות שאנו בוחנים גדל באופן מעריכי (עם כל היפר-פרמטר מכפילים את מס׳ הקומבינציות במס׳ האפשרויות עבור ההיפר פרמטר החדש).

(Q8)

אימנו עץ החלטה עם max\_depth = 5 וmin\_samples\_leaf=6 וקיבלנו מידת דיוק על קבוצת הטסט של 0.76.