**­­ A blue and red logo

Description automatically generated**

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΡΟΙΤΟΡ ΚΑΤΑΡΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝ Π21077

ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π21009

ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Π21145

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ**

**Φεβρουάριος 2024**

**ΠΡΟΛΟΓΟΣ**

Η παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ως μέρος του μαθήματος Ανάλυση Εικόνας, με κύριο στόχο τη ανάπτυξη γραφοθεωρητικών αλγορίθμων για την ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο.

**ΕΚΦΩΝΗΣΗ**

**Θέμα**

Στόχος της συγκεκριμένης υπολογιστικής εργασίας είναι ανάπτυξη γραφοθεωρητικών αλγορίθμων για την ανάκτηση εικόνων με βάση το περιεχόμενο. Τα βασικά βήματα της προτεινόμενης αλγοριθμικής προσέγγισης έχουν ως ακολούθως:

1. Κανονικοποίηση Σειράς Κατάταξης (**Rank Normalization**)
2. Κατασκευή Υπεργράφου (**Hypergraph Construction**)
3. Υπολογισμός Ομοιότητας Υπερακμών (**Hyperedge Similarities**)
4. Υπολογισμός Καρτεσιανού Γινομένου μεταξύ των στοιχείων των Υπερακμών (**Cartesian Product of Hyperedge Elements**)
5. Υπολογισμός Ομοιότητας βάσει του κατασκευασμένου Υπεργράφου (**Hypergraph – Based Similarity**)

Λεπτομερής περιγραφή της παραπάνω αλγοριθμικής διαδικασίας μπορείτε να βρείτε στο άρθρο με τίτλο “**Multimedia Retrieval through Unsupervised Hypergraph-based Manifold Ranking**”, IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING, VOL. 28, NO. 12, DECEMBER 2019 . Το άρθρο θα αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος.

Ζητούμενα:

1. Να παρουσιάσετε μια αναλυτική περιγραφή της υπολογιστικής διαδικασίας που παρουσιάζεται στο άρθρο ενσωματώνοντάς την στην τεκμηρίωση της εργασίας σας. (**20% του συνολικού βαθμού**)
2. Να αναπτύξετε κώδικα σε Matlab ή Python για την προγραμματιστική υλοποίηση των παραπάνω υπολογιστικών βημάτων. (**20% του συνολικού βαθμού**)
3. Το σύνολο των αντικειμενικών χαρακτηριστικών για την διανυσματική αναπαράσταση της κάθε εικόνας να εξαχθεί με την χρήση ενός προεκπαιδευμένου νευρωνικού δικτύου (**squeezenet**, **googlenet**, **resnet18**, **resnet50**, **resnet101**, κλπ.). Συγκεκριμένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αντικειμενικά χαρακτηριστικά της κάθε εικόνας έξοδο που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα ενδιάμεσα κρυφά επίπεδα των προαναφερθέντων νευρωνικών δικτύων. (**20% του συνολικού βαθμού**)
4. Να παρουσιάσετε παραδείγματα της ορθής εκτέλεσης του κώδικάς σας. Χαρακτηρίστε κάποιες από τις εικόνες της βάσης ως εικόνες στόχο (**target images**) και παρουσιάστε μια λίστα με τις συναφέστερες εικόνες της βάσης. (**20% του συνολικού βαθμού**)
5. Προτείνετε μια συστηματική διαδικασία για την μέτρηση της ακρίβειας του συγκεκριμένου αλγορίθμου και παρουσιάσετε τα αποτελέσματά της. (**20% του συνολικού βαθμού**)

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

[ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3](#_Toc171973149)

[1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4](#_Toc171973150)

[1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4](#_Toc171973151)

[2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 4](#_Toc171973152)

[2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 4](#_Toc171973153)

[2.1.1 ΕΡΩΤΗΜΑ i 4](#_Toc171973154)

[2.1.2 ΕΡΩΤΗΜΑ ii 4](#_Toc171973156)

[2.1.2 ΕΡΩΤΗΜΑ iii 6](#_Toc171973157)

[2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7](#_Toc171973158)

[2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 7](#_Toc171973159)

[2.3.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7](#_Toc171973160)

[2.3.1.1 i.py 7](#_Toc171973161)

[2.3.1.2 ii.py 8](#_Toc171973162)

[2.3.1.3 iii.py 10](#_Toc171973163)

[3. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 14](#_Toc171973164)

[3.1.1 i 14](#_Toc171973165)

[3.1.2 ii 15](#_Toc171973166)

[3.1.3 iii 15](#_Toc171973167)

[ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 18](#_Toc171973168)

# 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

## ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βασικός στόχος της εργασίας είναι η εξερεύνηση της οπτικής ομοιότητας χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μηχανικής μάθησης για την εξαγωγή πληροφορίας υψηλού επιπέδου από τα δεδομένα εικόνων.


# 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ

## 2.1 Περιγραφή Υπολογιστικής Διαδικασίας

Αυτή βρίσκεται στο αρχείο i\_greek\_ltx.pdf για την αναλυτική εκδοχή στα ελληνικά (ορισμένοι όροι μπορεί να μην έχουν μεταφραστεί με απόλυτη ακρίβεια, π.χ. manifold καθώς δεν υπάρχει ακριβέστατη μετάφραση), και μία συντομότερη εκδοχή στα αγγλικά, στο αρχείο i\_english\_ltx.pdf.

## 2.2 Προγραμματιστική Υλοποίηση

Η υλοποίηση έγινε σε Python



***Εικόνα 3. Μοντελοποίηση HMM profile για πολλαπλή στοίχιση ακολουθίας***

## 2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την ανάπτυξη των προγραμμάτων, χρησιμοποιήθηκε η Pyhton3. Αρχικά θα δοθούν κάποιες βασικές πληροφορίες και στη συνέχεια θα αναλυθούν τα κυρίως προγράμματα.

## ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΙ βασικές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιήθηκαν είναι η *random* για παραγωγή ψευδοτυχαίων τιμών και η *numpy* για διευκόλυνση των αριθμητικών πράξεων.

## ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

## i.py

Το αρχείο αυτό περιέχει τον κώδικα για την υλοποίηση των ζητούμενων του 1ου ερωτήματος. Για την εισαγωγή της τυχαιότητας χρησιμοποιούνται συναρτήσεις της *random.*

*def string\_composition(strings: list):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί την σύνθεση μιας αλληλουχίας, που παράγεται σύμφωνα με το αλφάβητο A, C, G, T. Αρχίζοντας, επιλέγονται από το αλφάβητο ένα έως τρία σύμβολα ώστε να τοποθετηθούν στην αρχή της συμβολοσειράς. Στην συνέχεια, για κάθε ένα από τα patterns:

1. Εξάγεται ο αριθμός των αλλαγών που θα πραγματοποιηθούν (από καμία έως δύο)
2. Επαναλαμβάνεται για τον αριθμό που εξάχθηκε φορές
   1. Λαμβάνεται τυχαία ο δείκτης του συμβόλου που θα αντικατασταθεί/διαγραφεί και ισοπίθανα μέσω της *randint(0,1),* το σύμβολο που βρίσκεται στην θέση που επιδεικνύει ο δείκτης, είτε θα αντικατσταθεί με ένα άλλο σύμβολο του ίδιου pattern (όχι όμως το ίδιο που επιλέχθηκε), είτε θα διαγραφεί, αντικαθιστώντας το ουσιαστικά με την κενή συμβολοσειρά. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που οι αντικαταστάσεις είναι δύο, τότε τη δεύτερη φορά ο δείκτης που θα αντικατασταθεί θα είναι διαφορετικός από αυτόν που αντικαταστάθηκε προηγουμένως
3. Ύστερα προστίθεται στο τέλος της συμβολοσειράς αυτής ένα ή δύο σύμβολα από το αλφάβητο (μπορεί το ίδιο σύμβολο να προστεθεί δύο φορές)

*def generate\_datasets():*

Η συνάρτηση αυτή επαναλαμβάνει την διαδικασία της συνάρτησης *string\_composition()* 50 φορές, καθώς επίσης διασπά τα δεδομένα σε δύο σύνολα, στο *datasetA* που περιλαμβάνει 15 αλληλουχίες και στο *datasetB* που περιλαμβάνει 35 αλληλουχίες. Τέλος τα σύνολα αυτά αποθηκεύονται σε δύο *.txt* αρχεία, τα *datasetA* και *datasetB.*

## ii.py

To αρχείο αυτό περιέχει τον κώδικα για την υλοποίηση του 2ου ερωτήματος. Ο πίνακας *aligned\_sequences* που προκύπτει και περιέχει τις στοιχισμένες ακολουθίες, αποθηκεύεται σε ένα αρχείο *aligned\_sequences.txt.*

*def initialize\_matrix(n: int, m: int, gap\_penalty: int):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί την αρχικοποίηση της μήτρας βαθμολόγησης, με 0 σε όλα τα κελία της, στην οποία θα κρατούνται τα scores των στοιχίσεων. Λαμβάνει ως ορίσματα τα μήκη των δύο ακολουθιών που πρόκειται να στοιχηθούν *n, m* και την τιμή του gap penalty. H μήτρα είναι διαστάσεων *(n+1, m+1)*,όπου n το μήκος της πρώτης ακολουθίας για την οποία θα εκτελεστεί η στοίχιση και m το αντίστοιχο μήκος για την δεύτερη ακολουθία. Στην συνέχεια, ενημερώνονται τα κελία της πρώτης στήλης και της πρώτης γραμμής προσθέτοντας το gap\_penalty σε κάθε προηγούμενη τιμή του αντίστοιχου κελιού.

*def calculate\_scores(sequence1: list, sequence2: list, gap\_penalty: int, match\_reward: int, mismatch\_penalty: int):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί τον υπολογισμό των scores της μήτρας βαθμολόγησης και λαμβάνει ως ορίσματα τις δύο αλληλουχίες προς στοίχιση *sequence1, sequence2,* καθώς και τις τιμές των *gap\_penalty*, *match\_reward* και *mismatch\_penalty*. Ξεκινώντας, αρχικοποιείται η μήτρα βαθμολόγησης μέσω της *initialize\_matrix()* και ύστερα εντός ενός διπλού βρόχου που επαναλαμβάνεται κατά μήκος των δύο αλληλουχιών:

1. Σύμφωνα με την διαδικασία που παρουσιάστηκε παραπάνω, στην Παρουσίαση Αρχικής Σκέψης, για να ληφθεί η τιμή του διαγώνιου score ελέγχεται εάν ο χαρακτήρες της μίας αλληλουχίας είναι ίδιος με τον αντίστοιχο χαρακτήρα της άλλης και
   1. Αν ναι, τότε προστίθεται το *match\_reward* στην ήδη υπάρχουσα τιμή του διαγώνιου προς τα πάνω κελιού
   2. Αν όχι, τότε προστίθεται το mismatch\_penalty στην ήδη υπάρχουσα τιμή του διαγώνιου προς τα πάνω κελιού
2. Το *score\_up,* αντιπροσωπεύει το score που προέρχεται από το πάνω κελί προσθέτοντας το *gap\_penalty*
3. Το *score\_left,* αντιπροσωπεύει το score που προέρχεται από το αριστερό κελί προσθέτοντας το *gap\_penalty*

Τέλος επιστρέφεται η μήτρα βαθμολόγησης.

*def traceback(matrix: list, sequence1: list, sequence2: list, gap\_penalty: int, match\_reward: int, mismatch\_penalty: int):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί την ανακατασκευή των στοιχισμένων ακολουθιών βάση της μήτρας βαθμολόγησης και λαμβάνει ως ορίσματα τις δύο αλληλουχίες προς στοίχιση *sequence1, sequence2,* καθώς και τις τιμές των *gap\_penalty*, *match\_reward* και *mismatch\_penalty*. Ξεκινώντας, από το τελευταίο κελί της μήτρας (κάτω δεξιά), επαναλαμβάνεται για όσο *i>0* και *j>0*, δηλαδή για όσο δεν έχει φτάσει στην αρχή της μήτρας βαθμολόγησης:

1. Λαμβάνεται το score του τρέχοντος κελιού, το score του διαγώνια αριστερά κελιού και το score του από πάνω κελιού
2. Ελέγχεται εάν ο χαρακτήρες της μίας αλληλουχίας είναι ίδιος με τον αντίστοιχο χαρακτήρα της άλλης και
   1. Αν ναι, τότε θα προστεθεί το *match\_reward* στο επόμενο βήμα
   2. Αν όχι, τότε θα προστεθεί το *mismatch\_penalty* στο επόμενο βήμα
3. Ελέγχεται εάν το score του τρέχοντος κελιού είναι ίσο με αυτό της διαγώνιου αφού προστεθεί και το *match\_reward* ή το *mismatch\_penalty,* ανάλογα τι προέκυψε από το προηγούμενο βήμα.
   1. Αν ναι, τότε οι χαρακτήρες των αλληλουχιών *sequence1* και *sequence2* των θέσεων *i-1* και *j-1* προστίθενται στις στοιχισμένες αλληλουχίες *aligned\_sequence1* και *aligned\_sequence2,* αντίστοιχα. Επειδή η ανακατασκευή γίνεται αντίστροφα (από το τέλος προς την αρχή), πρώτα προστίθεται ο χαρακτήρας και ύστερα το υπόλοιπο μέρος της
   2. Αν το score ισούται με το score του από πάνω κελιού αφού προστεθεί και το *gap\_penalty,* τότε ο χαρακτήρας της θέσης *i-1* της αλληλουχία *sequence1* θα προστεθεί στο *aligned\_sequence1,* ενώ στο *aligned\_sequence2* θα προστεθεί το κενό *‘-‘*
   3. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο που περιεγράφηκε στο *b*

Ύστερα, για να διαχειριστούν οι ακραίες περιπτώσεις (πρώτη γραμμή και πρώτη στήλη), υπάρχουν δύο βρόχοι που εκτελούνται όταν *i>0, j>0*, αντίστοιχα. Όταν *i>0*, τότε συμβαίνει ότι περιεγράφηκε στο 3b ενώ στην περίπτωση του βρόχου *j>0*, τότε συμβαίνει ότι περιεγράφηκε στο 3c. Τέλος, επιστρέφονται οι δύο στοιχισμένες ακολουθίες.

*def multiple\_sequence\_alignment(sequences: list, alpha: int):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί την πολλαπλή στοίχιση, υιοθετώντας καθολική στοίχιση για όλες της αλληλουχίες του *datasetA,* και λαμβάνει ως ορίσματα το σύνολο των αλληλουχιών προς στοίχιση και την τιμή α, που χρησιμοποιείται στον ορισμό τον παραμέτρων*.* Έτσι, αρχικά ορίζουμε το *gap\_penalty = -a, match\_reward=1, mismatch\_penalty = -a/2,* όπως αναγράφεται στην εκφώνηση*.* Ύστερα, ορίζουμε το σύνολο *aligned\_sequences* όπου θα περιέχει της στοιχισμένες αλληλουχίες, με πρώτη την μη στοιχισμένη αλληλουχία 1. Στην συνέχεια, εντός ενός βρόχου που επαναλαμβάνεται έως ότου να μην υπάρχουν άλλες αλληλουχίες προς στοίχιση:

1. Ως αλληλουχία 1 ορίζεται η τελευταία αλληλουχία του πίνακα *aligned\_sequences* και ως αλληλουχία 2 ορίζεται η επόμενη μη στοιχισμένη ακολουθία του πίνακα *sequences*
2. Σε αυτές τις δύο αλληλουχίες εφαρμόζεται η συνάρτηση calculate\_scores(), που θα επιστρέψει τον πίνακα βαθμολόγησης ο οποίος θα περαστεί ως όρισμα στην συνάρτηση traceback() που επιστρέφει τις δύο στοιχισμένες αλληλουχίες
3. Ενημερώνεται ο πίνακας *aligned\_sequences*

Τέλος επιστρέφεται ο πίνακας *aligned\_sequences*.

## iii.py

To αρχείο αυτό περιέχει την υλοποίηση για το ερώτημα iii. Επιπλέον χρησιμοποιούνται οι βιβλιοθήκες Counter της Collections για διευκόλυνση καταμέτρησης και pandas για οπτικοποίηση των πιθανοτήτων.

*def emission\_probabilities(aligned\_sequences, chars):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί τον υπολογισμό των πιθανοτήτων εκπομπής του HMM, και λαμβάνει ως όρισμα τις στοιχισμένες αλληλουχίες, και τους επιτρεπόμενους χαρακτήρες στην αλληλουχία. Οι πιθανότητες εκπομπής υπολογίζονται σύμφωνα με τον τύπο,

*Pemission(i) = freq(i) / sum(freq)*

Πρώτα, αρχικοποιείται ένα λεξικό το οποίο θα αποθηκεύει της πιθανότητες εκπομπής για κάθε θέση της στοιχισμένης αλληλουχίας. Στη συνέχεια, για κάθε μια θέση (ανά στήλη), μετράει την συχνότητα του κάθε χαρακτήρα, από τον πίνακα *chars,* στη δεδομένη θέση, για κάθε αλληλουχία, χρησιμοποιώντας την *Count* και ένα εμφωλευμένο βρόχο. Ύστερα, πραγματοποιεί τον υπολογισμό της πιθανότητας, διαιρώντας την συχνότητα του χαρακτήρα σε εκείνη την θέση, με τον συνολικό αριθμό των χαρακτήρων σε εκείνη την θέση. Επιπλέον, σε περίπτωση που κανένας χαρακτήρας δεν είναι παρών σε εκείνη την θέση σε καμία από τις στήλες, τότε η πιθανότητα ορίζεται ίση με 0.

*def transition\_probabilities(aligned\_sequences):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί τον υπολογισμό των πιθανοτήτων μετάβασης από μία κατάσταση σε μία άλλη, του HMM, και λαμβάνει ως όρισμα τις στοιχισμένες αλληλουχίες. Στην αρχή, ορίζονται τα δύο δυσδιάστατα λεξικά *transitions* και *state\_count* στα οποία θα αποθηκευτούν ο αριθμός μεταβάσεων μεταξύ των καταστάσεων και ο αριθμός των μεταβάσεων από κάθε κατάσταση αντίστοιχα. Στη συνέχεια, για κάθε στοιχισμένη αλληλουχία, ορίζεται η προηγούμενη κατάσταση ως η αρχική *S,* και αν αυτή δεν υπάρχει (πρώτη επανάληψη), αρχικοποιούνται τα λεξικά. Μετά, εντός βρόχου που επαναλαμβάνεται για κάθε χαρακτήρα των αλληλουχιών, γίνεται

1. Ελέγχεται εάν η κατάσταση είναι αφαίρεσης, δηλαδή ο χαρακτήρας είναι *‘-’*, ή ταιριάσματος, δηλαδή κάθε άλλη περίπτωση και ορίζεται η τρέχουσα κατάσταση ως *‘D’* ή *‘Μ’,* ανάλογα.
2. Εάν η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι στις μεταβάσεις, τότε ο counter μεταβάσεων για την τρέχουσα κατάσταση ορίζεται ίση με 0 και ύστερα αυξάνονται κατά 1, τόσο το λεξικό μεταβάσεων και καταστάσεων, ενώ ορίζεται η τρέχουσα κατάσταση ως προηγούμενη. Ύστερα ελέγχεται αν η προηγούμενη κατάσταση που μόλις ορίστηκε έχει ήδη οριστεί στα λεξικά, ώστε να ενημερωθούν ανάλογα.

Αφού τερματίσει ο βρόχος, σημαίνει ότι πλέον βρίσκεται σε κατάσταση τερματισμού, επομένως αυτή ορίζεται. Πριν υπολογιστούν οι πιθανότητες, ενημερώνεται τα λεξικά με την κατάσταση προσθήκης *Ι,* ώστε να συμπεριλάβει μία κατάσταση Ι για κάθε μία από τις καταστάσεις, ακόμη και να αυτή δεν παρατηρήθηκε στις αλληλουχίες. Το βήμα αυτό γίνεται για λόγους πληρότητας. Φτάνοντας στο τέλος, οι πιθανότητες μετάβασης υπολογίζονται ως εξής

1. Για κάθε προηγούμενη κατάσταση στο λεξικό μεταβάσεων ορίζεται *transition\_probabilities[previous\_state] = {}*
   1. Για την τρέχουσα κατάσταση στο λεξικό μεταβάσεων ορίζεται η πιθανότητα μετάβασης από την προηγούμενη κατάσταση στην τρέχουσα κατάσταση, ως

*(αριθμός μεταβάσεων από προηγούμενη στη τρέχουσα) /*

*(συνολικός αριθμός μεταβάσεων από προηγούμενη στη τρέχουσα)*

Τέλος επιστρέφεται το λεξικό με τις πιθανότητες μετάβασης.

*def viterbi\_algorithm(sequence, emission\_probabilities, transition\_probabilities, chars):*

Η συνάρτηση αυτή πραγματοποιεί την υλοποίηση του αλγόριθμου *Viterbi*, υπολογίζοντας τα alignment path και alignment scores των αλληλουχιών του *datasetB,* και λαμβάνει ως όρισμα τις στοιχισμένες ακολουθίες, τις πιθανότητες εκπομπής, τις πιθανότητες μετάβασης από μία κατάσταση σε μία άλλη και τους χαρακτήρες που υπάρχουν στις ακολουθίες, δηλαδή τα νουκλεοτίδια *A, C, G, T*. Παρακάτω παρατίθεται ο ψευδοκώδικας του αλγορίθμου.

*Αρχικοποίηση*

* Δημιουργία του πίνακα όπου θα αποθηκευτούν οι πιθανότητες του πιο πιθανού alignment path (*Viterbi matrix*).
* Δημιουργία του πίνακα μονοπατιών όπου θα αποθηκεύονται οι καταστάσεις των πιο πιθανών μονοπατιών (*path matrix*).

*Αρχικοποίηση πιθανοτήτων*

* Ορίζονται οι αρχικές τιμές του *Viterbi matrix* και του *path matrix*.


*Για κάθε αλληλουχία*

* + Για κάθε χαρακτήρα της αλληλουχίας
    - Υπολογισμός της πιθανότητας κάθε κατάστασης (*M, D, I*).
    - Ενημέρωση του *Viterbi matrix* με την μέγιστη πιθανότητα.
    - Ενημέρωση του *path matrix* με την κατάσταση που αντιστοιχεί στην μέγιστη πιθανότητα.

*Traceback για εύρεση της πιο πιθανής ακολουθίας*

* Αρχίζοντας από το τέλος της αλληλουχίας.
* Οπισθοδρόμηση μέσα στο *path matrix* για να βρεθεί η πιο πιθανή αλληλουχία των κρυμμένων καταστάσεων.

Παρακάτω φαίνεται στιγμιότυπο από την διαδικασία (βλέπε πηγές).



***Εικόνα 4. Αλγόριθμος Viterbi***

Όσον αφορά τον κώδικα αυτόν καθαυτών, γίνεται η αρχικοποίηση των δύο δυσδιάστατων πινάκων, *Viterbi* και *path*, μέσω της *np.zeros(),* και ύστερα αρχικοποιείται η πρώτη στήλη και η πρώτη γραμμή με τον λογάριθμο των πιθανοτήτων μετάβασης και μία πολύ μικρή τιμή αντίστοιχα (-10e-8). Γενικά, όπως ζητήθηκε χρησιμοποιήθηκαν λογάριθμοι των πιθανοτήτων μεταβάσεις. Συνεχίζοντας, εντός βρόχου, αρχίζοντας από τον τελευταίο χαρακτήρα της ακολουθίας ενημερώνουμε την θέση *i,j* του *viterbi\_matrix*, παίρνοντας την μέγιστη εκ των τιμών

1. Ταίριασμα, που ισούται με την προηγούμενη διαγώνια τιμή και τον λογάριθμο των πιθανοτήτων μετάβασης (από κατάσταση ταιριάσματος σε κατάσταση ταιριάσματος) και εκπομπής
2. Αφαίρεση, που ισούται με την προηγούμενη διαγώνια τιμή και τον λογάριθμο των πιθανοτήτων μετάβασης (από κατάσταση ταιριάσματος σε κατάσταση ταιριάσματος). Εδώ η πιθανότητα εκπομπής είναι αποόυσα.
3. Εισαγωγή, που ισούται με την προηγούμενη διαγώνια τιμή και τον λογάριθμο των πιθανοτήτων μετάβασης (από κατάσταση ταιριάσματος σε κατάσταση εισαγωγής) και εκπομπής

Σημειώνεται ότι στους λογάριθμους προστίθεται μια πολύ μικρή τιμή 1e-8, ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις που η πιθανότητα μπορεί να είναι 0. Επιπλέον χρησιμοποιείται η μέθοδος *log()* της *numpy.*

Μετά, ενημερώνουμε το *path\_matrix* με τις τιμές 1 ή 2 ή 3 ανάλογα αν η τιμή αντιστοιχεί σε ταίριασμα ή διαγραφή ή εισαγωγή. Ως τελευταίο βήμα, στην οπισθοδρόμηση, ελέγχουμε τις τιμές του *path\_matrix* ώστε να κινηθούμε στην αντίστοιχη κατεύθυνση στον πίνακα για να σχηματίσουμε την στοιχισμένη αλληλουχία, όπως και στην οπισθοδρόμηση του ερωτήματος ii. Τέλος επιστρέφεται ο πίνακας *alignment\_score* που στην ουσία είναι το *viterbi\_matrix,* και η στοιχισμένη αλληλουχία.

Για να τρέξει το πρόγραμμα, στην *main*, φορτώνεται το αρχείο *aligned\_sequences* με τις στοιχισμένες αλληλουχίες του *datasetA*, και μέσω της *DataFrame*, εκτυπώνονται οι πιθανότητες εκπομπής και μετάβασης. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος *Viterbi* για τις αλληλουχίες του *datasetB,* για να βρεθούν τα alignment paths (οι στοιχισμένες αλληλουχίες) και τα alignment scores. Και στις δύο περιπτώσεις οι αλληλουχίες γίνονται padded, προσθέτοντας *‘-’* στο τέλος, ώστε όλες να έχουν το ίδιο μήκος.

1. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ

Για να αναδείξουμε την λειτουργία των προγραμμάτων θα τρέξουν με τη σειρά τα προγράμματα *i.py, ii.py*, *iii.py*.

## i


***Εικόνα 5. datasetA και datasetB***

## ii




***Εικόνα 6. Στοιχισμένες αλληλουχίες του datasetA***

## iii



***Εικόνα 7. Πιθανότητες μετάβασης των στοιχισμένων αλληλουχιών του datasetA***



***Εικόνα 8. Πιθανότητες εκπομπής των στοιχισμένων αλληλουχιών του datasetA***



***Εικόνα 9. Μέρος των alignment scores και alignment paths του datasetB***

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Σύγγραμματα μαθήματος