
**(( گزارش کار پروژه شبکه های خواسته شده ))**

**گرداورنده : عرفان ماجدی 9831099**


**مبانی هوش محاسباتی**

**دکتر عبادزاده**


**موارد خواسته شده برای گزارش )**

****


**دقت feed forward**

****

**نمودار، accuracy و مقدار تایم اجرای الگوریتم back propagation**

****

**نمودار، accuracy و مقدار تایم اجرای الگوریتم vectorization**

****

**نمودار بعد از تست کردن مدل و دقت داده های تست در test\_set**

**جواب سوالات تحقیقاتی امتیازی )**

**جواب سوال یک :**

**Cross validation تکنیکی برای ارزیابی مدل های ML با آموزش چندین مدل ML بر روی زیرمجموعه های داده های ورودی موجود و ارزیابی آن ها بر روی زیر مجموعه داده های مکمل است. از cross validation برای تشخیص بیش از حد برازش ، به عنوان مثال ، شکست در تعمیم یک الگو استفاده کنید. مجموعه اعتبار سنجی: مجموعه ای از مثال هایی که برای تنظیم پارامترهای یک طبقه بندی کننده، به عنوان مثال برای انتخاب تعداد واحدهای پنهان در یک شبکه عصبی استفاده می شود. – مجموعه تست: مجموعه ای از مثال ها که فقط برای ارزیابی عملکرد یک طبقه بندی کننده کاملاً مشخص استفاده می شود.**

**جواب سوال دو :**

**در Batch Gradient Descent، تمام داده های آموزشی برای برداشتن یک مرحله در نظر گرفته می شود. میانگین گرادیان تمام مثال‌های آموزشی را می‌گیریم و سپس از آن گرادیان میانگین برای به‌روزرسانی پارامترهایمان استفاده می‌کنیم. بنابراین این فقط یک مرحله از شیب نزول در یک دوره است.**

**Batch Gradient Descent برای منیفولدهای خطای محدب یا نسبتا صاف عالی است. در این مورد، ما تا حدودی مستقیماً به سمت یک راه حل بهینه حرکت می کنیم. نمودار هزینه در مقابل دوره ها نیز کاملاً صاف است زیرا ما در حال میانگین گیری از تمام گرادیان های داده های آموزشی برای یک مرحله واحد هستیم. هزینه در طول دوره ها کاهش می یابد.**

**در Batch Gradient Descent، تمام مثال‌ها را برای هر مرحله از Gradient Descent در نظر می‌گرفتیم. اما چه می شود اگر مجموعه داده ما بسیار بزرگ باشد. مدل های یادگیری عمیق مشتاق داده هستند. هر چه داده ها بیشتر باشد، شانس یک مدل برای خوب بودن بیشتر است. فرض کنید مجموعه داده ما دارای 5 میلیون نمونه باشد، سپس فقط برای برداشتن یک مرحله، مدل باید گرادیان تمام 5 میلیون نمونه را محاسبه کند. این روش کارآمدی به نظر نمی رسد. برای مقابله با این مشکل ما Stochastic Gradient Descent داریم. در نزول گرادیان تصادفی (SGD)، ما در هر زمان فقط یک مثال را برای برداشتن یک گام در نظر می گیریم. از آنجایی که ما در هر زمان فقط یک مثال را در نظر می گیریم، هزینه بر روی نمونه های آموزشی**  **همچنین از آنجایی که هزینه آن بسیار متغیر است، هرگز به حداقل نمی رسد، اما به نوسان در اطراف آن ادامه می دهد.**

**SGD را می توان برای مجموعه داده های بزرگتر استفاده کرد. وقتی مجموعه داده بزرگ باشد سریعتر همگرا می شود زیرا باعث به روز رسانی بیشتر پارامترها می شود. ر نوسان است و لزوما کاهش نمی یابد. اما در دراز مدت با نوسانات شاهد کاهش هزینه خواهید بود. ما Batch Gradient Descent را دیده ایم. ما همچنین شاهد نزول گرادیان تصادفی هستیم. Batch Gradient Descent را می توان برای منحنی های صاف تر استفاده کرد. زمانی که مجموعه داده بزرگ باشد می توان از SGD استفاده کرد. Batch Gradient Descent مستقیماً به حداقل همگرا می شود. SGD برای مجموعه داده های بزرگتر سریعتر همگرا می شود. اما، از آنجایی که در SGD ما در هر زمان فقط از یک مثال استفاده می‌کنیم، نمی‌توانیم پیاده‌سازی برداری شده را روی آن پیاده‌سازی کنیم. این می تواند محاسبات را کند کند. برای مقابله با این مشکل، ترکیبی از Batch Gradient Descent و SGD استفاده می شود.**

**نه ما از همه مجموعه داده به طور همزمان استفاده می کنیم و نه از مثال واحد در یک زمان استفاده می کنیم. ما از مجموعه ای از تعداد ثابت نمونه های آموزشی استفاده می کنیم که کمتر از مجموعه داده واقعی است و آن را یک دسته کوچک می نامیم. انجام این کار به ما کمک می کند تا به مزایای هر دو نوع قبلی که دیدیم دست پیدا کنیم. بنابراین، پس از ایجاد دسته های کوچک با اندازه ثابت، مراحل زیر را در یک دوره انجام می دهیم:**

**یک مینی دسته انتخاب کنید**

**آن را به شبکه عصبی تغذیه کنید**

**میانگین گرادیان دسته کوچک را محاسبه کنید**

**از گرادیان میانگینی که در مرحله 3 محاسبه کردیم برای به روز رسانی وزن ها استفاده کنید**

**مراحل 1-4 را برای مینی بچ هایی که ایجاد کردیم تکرار کنید**

**دقیقاً مانند SGD، میانگین هزینه در طول دوره‌ها در نزول گرادیان دسته‌ای کوچک نوسان دارد، زیرا ما تعداد کمی از نمونه‌ها را در یک زمان میانگین می‌گیریم.**

**جواب سوال سه :**

**نرمال سازی دسته ای (همچنین به عنوان هنجار دسته ای شناخته می شود) روشی است که برای آموزش شبکه های عصبی مصنوعی سریعتر و پایدارتر از طریق عادی سازی ورودی لایه ها با مرکزیت مجدد و مقیاس گذاری مجدد استفاده می شود. این توسط سرگئی آیوف و کریستین سگدی در سال 2015 پیشنهاد شد.**

**در حالی که اثر عادی سازی دسته ای مشهود است، دلایل اثربخشی آن همچنان مورد بحث است. اعتقاد بر این بود که می‌تواند مشکل تغییر متغیر داخلی را کاهش دهد، که در آن مقدار اولیه پارامتر و تغییرات در توزیع ورودی‌های هر لایه بر نرخ یادگیری شبکه تأثیر می‌گذارد.[1] اخیراً، برخی از محققان استدلال کرده اند که نرمال سازی دسته ای تغییر متغیر کمکی داخلی را کاهش نمی دهد، بلکه تابع هدف را هموار می کند، که به نوبه خود عملکرد را بهبود می بخشد. با این حال، در زمان اولیه، نرمال سازی دسته ای در واقع باعث انفجار شدید گرادیان در شبکه های عمیق می شود، که تنها با اتصالات پرش در شبکه های باقیمانده کاهش می یابد. برخی دیگر معتقدند که نرمال سازی دسته ای به جداسازی جهت طول می رسد و در نتیجه شبکه های عصبی را تسریع می بخشد. اخیراً یک تکنیک برش گرادیان عادی و تنظیم فراپارامتر هوشمند در شبکه‌های بدون نرمالیزور معرفی شده است که به نام «NF-Nets» نامیده می‌شود که نیاز به نرمال‌سازی دسته‌ای را کاهش می‌دهد.**

**جواب سوال چهار :**

**‌وظیفه ی لایه ی pooling در CNN ، feature map ها را کوچک تر می کند. یک روش استفاده از آن max pooling است که در هر پنجره مقدار ماکزیمم آن را برمیگرداند. روش دیگر average pooling است که در هر پنجره مقدار میانگین آن را برمیگرداند. به دو دلیل CNN بر شبکه ساده ارجحیت دارد : 1) در CNN با استفاده از کرنل هایی که وجود دارد وابستگی محلی میان پیکسل ها در نظر گرفته می شود یعنی شبکه همسایگی بین پیکسل ها را در نظر می گیرد و براساس آن ها ویژگی های جدید ایجاد می کند. 2) به دلیل مشترک بودن یک کرنل برای همسایگی های مختلف وزن ها به اشتراک گذاشته می شوند بنابراین تعداد پارامتر های شبکه به طرز قابل توجهی کاهش پیدا می کند.**