

**محمدحسین مازندرانیان – 830402066 – تمرین شماره2 شبکه های عصبی**


**سوال 1)**



**سوال 2)**



**سوال 3)**



**Grid Search**

در این روش، فضای جستجو به یک شبکه منظم تقسیم می‌شود، و الگوریتم تمام نقاط شبکه را بررسی می‌کند.

**ویژگی‌ها:**

* **ساختار منظم**: فضای جستجو به‌طور سیستماتیک به نقاط مشخص تقسیم می‌شود.
* **جامعیت**: تمامی ترکیب‌های ممکن از پارامترها مورد بررسی قرار می‌گیرند.
* **مزایا**:
  + ساده و قابل درک است.
  + تضمین می‌کند که هیچ نقطه‌ای از فضای جستجو از قلم نمی‌افتد.
* **معایب**:
  + بسیار زمان‌بر و محاسباتی سنگین است، به‌ویژه در مسائل با تعداد زیاد پارامترها (به دلیل افزایش نمایی نقاط شبکه).

**کاربرد:**

معمولاً زمانی استفاده می‌شود که فضای جستجو کوچک و تعداد پارامترها محدود باشد.

**Random Search**

در این روش، نقاطی به‌صورت تصادفی در فضای جستجو انتخاب و بررسی می‌شوند.

**ویژگی‌ها:**

* **عدم ساختار منظم**: نقاط به‌طور کاملاً تصادفی انتخاب می‌شوند.
* **انعطاف‌پذیری**: برخلاف Search Grid، نیازی به تقسیم‌بندی سیستماتیک فضای جستجو نیست.
* **مزایا**:
  + در مسائل با فضای جستجوی بزرگ‌تر، کارآمدتر از Search Grid است.
  + امکان کشف نقاط غیرمنتظره‌ای از فضای جستجو را دارد.
* **معایب**:
  + ممکن است برخی نقاط از فضای جستجو نادیده گرفته شوند.
  + نتایج وابسته به شانس و تعداد نمونه‌های تصادفی است.

**کاربرد:**

در مسائل پیچیده با فضای جستجوی بزرگ، زمانی که منابع محاسباتی محدود باشند.

**کرنل خطی (Linear Kernel)**

این کرنل ساده‌ترین نوع است و فرض می‌کند داده‌ها در فضای اصلی به‌صورت خطی جداپذیر هستند.

**فرمول:**

****

**پارامتر مهم:**

* **C (پارامتر منظم سازی)**
  + تنظیم تعادل بین حداکثرسازی حاشیه و کاهش خطا در داده‌های آموزشی.
  + مقدار بزرگ‌تر: جریمه بیشتر برای خطاها (احتمال بیش‌برازش).
  + مقدار کوچک‌تر:حاشیه بزرگ‌تر (احتمال کم‌برازش).

**کاربرد:**

* برای مسائل ساده و داده‌های خطی مناسب است.

**کرنل چندجمله‌ای (Polynomial Kernel)**

این کرنل برای مسائل پیچیده‌تر با روابط غیرخطی استفاده می‌شود.

**فرمول:**



**پارامترهای مهم:**

1. **ddd (درجه یا Degree)**:
   * تعیین می‌کند تا چه حد ویژگی‌های غیرخطی در داده مدل‌سازی شوند.
   * مقدار کوچک‌تر (d=2d=2d=2 یا d=3d=3d=3): مناسب برای روابط ساده.
   * مقدار بزرگ‌تر: ممکن است پیچیدگی زیاد و بیش‌برازش ایجاد کند.
2. **:c (Bias)**
   * مقدار ثابت که تأثیر تعادل بین درجات پایین و بالا را تنظیم می‌کند.
   * مقدار مناسب معمولاً با آزمایش مشخص می‌شود.


**کاربرد:**

* برای داده‌هایی با الگوهای پیچیده‌تر که دارای روابط چندجمله‌ای هستند.

**کرنل شعاعی پایه RBF**

یکی از پرکاربردترین کرنل‌ها، به‌ویژه برای مسائل غیرخطی. این کرنل داده‌ها را به فضای ویژگی‌های بسیار بزرگ نگاشت می‌کند.

**فرمول:**

****

**پارامترهای مهم:**

1. **گاما**
   * تعیین‌کننده‌ی گستره تأثیر هر نمونه.
   * مقدار کوچک‌تر: حاشیه وسیع‌تر (انعطاف کمتر).
   * مقدار بزرگ‌تر: حاشیه باریک‌تر (ممکن است بیش‌برازش شود).
2. **C** 
   * مشابه کرنل خطی، کنترل تعادل بین دقت در آموزش و تعمیم‌پذیری مدل.

**کاربرد:**

* برای داده‌هایی که کاملاً غیرخطی هستند و مرز تصمیم‌گیری پیچیده‌ای نیاز دارند.

1. **روش One-vs-Rest**

در این روش، برای هر کلاس، یک دسته‌بند دوتایی آموزش داده می‌شود.

* **ایده**:
  + یک کلاس به‌عنوان مثبت در نظر گرفته می‌شود، و باقی کلاس‌ها به‌عنوان منفی.
  + به ازای هر کلاس، یک مدل دوتایی ایجاد می‌شود.
* **نحوه عملکرد**:
  + تعداد دسته‌بندها برابر با تعداد کلاس‌ها (kkk) است.
  + هنگام پیش‌بینی، نمونه به کلاسی نسبت داده می‌شود که مدل مربوطه، بالاترین احتمال یا اطمینان را داشته باشد.

**مزایا:**

* ساده و قابل فهم.
* محاسبات کمتر نسبت به روش All-vs-All.

**معایب:**

* در مسائل نامتوازن ممکن است عملکرد خوبی نداشته باشد.
* نیازمند مقایسه نتایج برای تعیین کلاس است.

**2. روش One-vs-One**

در این روش، برای هر جفت از کلاس‌ها، یک دسته‌بند دوتایی آموزش داده می‌شود.

* **ایده**:
  + هر بار فقط دو کلاس در نظر گرفته می‌شوند.
  + تمام ترکیب‌های ممکن از کلاس‌ها بررسی می‌شود.
* **نحوه عملکرد**:
  + تعداد دسته‌بندها برابر با k(k−1)2\frac{k(k-1)}{2}2k(k−1)​ (تعداد جفت‌های کلاس‌ها) است.
  + هنگام پیش‌بینی، هر مدل دوتایی یک رأی می‌دهد، و کلاس با بیشترین رأی انتخاب می‌شود.


**مزایا:**

* مناسب برای مسائل نامتوازن.
* می‌تواند مرزهای تصمیم‌گیری دقیق‌تری ارائه دهد.


**معایب:**

* تعداد مدل‌های بیشتری نیاز است، که محاسبات بیشتری می‌طلبد.
* پیچیدگی افزایش می‌یابد.


در مسئله ی مطرح شده چون دسته بندی فقط دو کلاسه است نیازی به استفاده از این روش ها نیست.



**سوال 4)**


****

نرمال‌سازی مقیاس داده‌ها را به یک بازه مشخص، معمولاً [0,1][0, 1][0,1] یا [−1,1][-1, 1][−1,1]، تبدیل می‌کند.




استانداردسازی داده‌ها را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که **میانگین صفر** و **انحراف معیار واحد** داشته باشند.







دقت مدل با normalization



دقت مدل بدون normalization



متاسفانه من تغییری بین این مقادیر مشاهده نکردم، شاید اگر تعداد epoch ها بیشتر باشند میتونیم تغییرات محسوسی داشته باشیم.



بیش‌برازش زمانی رخ می‌دهد که مدل به‌قدری پیچیده باشد که الگوهای جزئی یا نویز موجود در داده‌های آموزشی را نیز یاد بگیرد. در نتیجه، مدل در داده‌های آموزشی عملکرد بسیار خوبی دارد اما در داده‌های جدید (آزمایشی) عملکرد ضعیفی نشان می‌دهد.

کم‌برازش زمانی رخ می‌دهد که مدل حتی در داده‌های آموزشی هم عملکرد خوبی ندارد و قادر به یادگیری الگوهای اساسی نیست.

از آنجایی که مدل بدون استفاده از normalization روی داده های آموزشی هم دقت خوبی نداشتند به نظر مید دچار کم برازش شده ایم ولی با استفاده از normalization این مشکل برطرف شده است.

**سوال 4)**

