|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Projecten voor het werkveld 2  Circutor Energy Meter | |
| Gysen Bart | Graduaat in Internet of Things |
|  |
| Academiejaar 2022-2023  Campus : Kempen |



Voorwoord

Voor dit project wou ik graag wat meer de focus leggen op software. Zeker omdat ik hier nog in wil groeien leek me dit een goeie keuzen. Bij het vorige project heb ik vooral gewerkt met een microcontroller. Om de focus op software te leggen hebben we met dit project gewerkt met Embedded Linux. Dit was voor mij nog een onbekend terrein, in het begin heeft het toch wat moeite gekost om te begrijpen wat er allemaal bij komt kijken. Het was een heel leuk project, ik heb hier heel veel bijgeleerd en mijn interesses hierin zijn sterk gegroeid. Daarvoor zou ik heel graag Docent Peter Van Grieken willen bedanken, hij heeft hier ook heel veel tijd ingestoken en heeft er mij enorm hard bij geholpen.

Inhoudsopgave

[Voorwoord 2](#_Toc125445384)

[Inhoudsopgave 3](#_Toc125445385)

[Overzicht figuren 5](#_Toc125445386)

[Inleiding 7](#_Toc125445387)

[1 Het project 8](#_Toc125445388)

[1.1 Omschrijving 8](#_Toc125445389)

[2 Communicatie protocollen 9](#_Toc125445390)

[2.1 Universal Serial Bus 10](#_Toc125445391)

[2.2 RS-485 11](#_Toc125445392)

[2.2.1 Werking 11](#_Toc125445393)

[2.2.2 Netwerktopologie 12](#_Toc125445394)

[2.3 Modbus/RTU 12](#_Toc125445395)

[2.3.1 Modbus RTU vs ASCII 13](#_Toc125445396)

[2.3.2 Werking 13](#_Toc125445397)

[2.3.3 Modbus PDU (Protocol Data Unit) 14](#_Toc125445398)

[2.4 MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) 15](#_Toc125445399)

[2.4.1 Werking 15](#_Toc125445400)

[2.4.2 QoS (Quality of Service) 16](#_Toc125445401)

[3 Componenten 17](#_Toc125445402)

[3.1 Energie meter Circutor CVM-1D 17](#_Toc125445403)

[3.2 USB to RS485 converter 18](#_Toc125445404)

[3.2.1 FT232RL 18](#_Toc125445405)

[3.2.2 MAX485 19](#_Toc125445406)

[3.3 USB to TTL converter 19](#_Toc125445407)

[3.4 BeagleBone Black (SBC) 20](#_Toc125445408)

[3.5 Home Assistant 21](#_Toc125445409)

[3.5.1 Node-RED 22](#_Toc125445410)

[3.5.2 InfluxDB 23](#_Toc125445411)

[3.5.3 Grafana 24](#_Toc125445412)

[3.5.4 Verbinding componenten 25](#_Toc125445413)

[4 Cross-Compiling 26](#_Toc125445414)

[5 Voorbereiding 27](#_Toc125445415)

[5.1 Debian Virtual Machine 27](#_Toc125445416)

[5.2 Voorbereiding BeagleBone Black 27](#_Toc125445417)

[5.3 GIT 28](#_Toc125445418)

[6 Testen en Prototypes 29](#_Toc125445419)

[6.1 Hello World! In Cross-Compiling 30](#_Toc125445420)

[6.2 Test Serial-port 32](#_Toc125445421)

[6.2.1 Openserial(serialdev) 32](#_Toc125445422)

[6.2.2 Write & read 33](#_Toc125445423)

[6.2.3 Compare data 34](#_Toc125445424)

[6.3 Modbus data Circutor CVM-1D 35](#_Toc125445425)

[6.4 Test modbus frame sending 36](#_Toc125445426)

[6.5 File-splitting & register definition 39](#_Toc125445427)

[6.6 Paho MQTT C-library 40](#_Toc125445428)

[6.7 Prototype 44](#_Toc125445429)

[6.7.1 Data filtering 44](#_Toc125445430)

[6.7.1.1 ReadAddress 44](#_Toc125445431)

[6.7.1.2 ConvertToRegisterUnits 45](#_Toc125445432)

[6.7.2 MQTT Topic & Payload 46](#_Toc125445433)

[6.7.2.1 Struct 46](#_Toc125445434)

[6.7.2.2 ReadModbus\_CircutorData\_MqttTopicPayload 46](#_Toc125445435)

[6.7.3 Main 47](#_Toc125445436)

[7 Final code! 51](#_Toc125445437)

[8 Data monitoring 54](#_Toc125445438)

[8.1 Node-RED koppeling 54](#_Toc125445439)

[8.1.1 Network node “mqtt in” 55](#_Toc125445440)

[8.1.2 Function node 57](#_Toc125445441)

[8.1.3 Storage node influxdb out 58](#_Toc125445442)

[8.2 Influxdb 59](#_Toc125445443)

[8.3 Grafana 60](#_Toc125445444)

Overzicht figuren

[Figuur 1 Blokschema 8](file:///D:\Bart\School\IoT%20'22%20-%20'23\Projecten%20voor%20het%20werkveld%202\Verslag\Verslag%20energie%20meter.docx#_Toc125442567)

[Figuur 2 Voorbeeld energie meter monitoring 8](#_Toc125442568)

[Figuur 3 USB topologie 10](#_Toc125442569)

[Figuur 4 Bekabeling voor RS-485 11](#_Toc125442570)

[Figuur 5 RS-485 Netwerk topologie 12](#_Toc125442571)

[Figuur 6 Modbus functiecodes 14](#_Toc125442572)

[Figuur 7 Modbus Frame 14](#_Toc125442573)

[Figuur 8 Circutor CVM-1D 17](file:///D:\Bart\School\IoT%20'22%20-%20'23\Projecten%20voor%20het%20werkveld%202\Verslag\Verslag%20energie%20meter.docx#_Toc125442574)

[Figuur 9 Circutor CVM-1D schema 17](file:///D:\Bart\School\IoT%20'22%20-%20'23\Projecten%20voor%20het%20werkveld%202\Verslag\Verslag%20energie%20meter.docx#_Toc125442575)

[Figuur 10 USB to RS485 converter 18](#_Toc125442576)

[Figuur 11 FT232RL IC 18](#_Toc125442577)

[Figuur 12 MAX485 IC 19](#_Toc125442578)

[Figuur 13 USB to TTL 19](#_Toc125442579)

[Figuur 14 BeagleBone Black 20](#_Toc125442580)

[Figuur 15 Node-RED voorbeeld 22](#_Toc125442581)

[Figuur 16 InfluxDB voorbeeld 23](#_Toc125442582)

[Figuur 17 Grafana voorbeeld 24](#_Toc125442583)

[Figuur 18 Verbinding componenten 25](#_Toc125442584)

[Figuur 19 Native & cross compiling 26](#_Toc125442585)

[Figuur 20 Hello World! code 30](#_Toc125442586)

[Figuur 21 BBBTest Hello World! **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**](#_Toc125442587)

[Figuur 22 Hello World! Remote debugging step 1 31](#_Toc125442588)

[Figuur 23 Hello World! Remote debugging step2 31](#_Toc125442589)

[Figuur 24 openserial(serialdev) 32](#_Toc125442590)

[Figuur 25 openserial(char \*devicename) 33](#_Toc125442591)

[Figuur 26 Write data 34](#_Toc125442592)

[Figuur 27 Read data 34](#_Toc125442593)

[Figuur 28 Test case 34](#_Toc125442594)

[Figuur 29 Output serial test 35](#_Toc125442595)

[Figuur 30 Register addresses energiemeter 35](#_Toc125442596)

[Figuur 31 Voorbeeld Modbus data 36](#_Toc125442597)

[Figuur 32 ReadAddress create frame 37](#_Toc125442598)

[Figuur 33 Send frame & debug 37](#_Toc125442599)

[Figuur 34 Read frame 38](#_Toc125442600)

[Figuur 35 Main frametest 38](#_Toc125442601)

[Figuur 36 Frametest output 39](#_Toc125442602)

[Figuur 37 Register & registernames energy meter 39](#_Toc125442603)

[Figuur 38 Main file-splitting & registers definition 40](#_Toc125442604)

[Figuur 39 paho linker project 41](#_Toc125442605)

[Figuur 40 Output paho test 43](#_Toc125442606)

[Figuur 41 Client paho test 43](#_Toc125442607)

[Figuur 42 Filtered data 44](#_Toc125442608)

[Figuur 43 ConvertToRegisterUnits 45](#_Toc125442609)

[Figuur 44 Struct mqtt 46](#_Toc125442610)

[Figuur 45 Read data & convert 47](#_Toc125442611)

[Figuur 46 Combine topics 47](#_Toc125442612)

[Figuur 47 Defines energy meter 47](#_Toc125442613)

[Figuur 48 Main part one prototype 47](#_Toc125442614)

[Figuur 49 Main part two prototype 48](#_Toc125442615)

[Figuur 50 Main part three paho struct 48](#_Toc125442616)

[Figuur 51 Main part four sending data 49](#_Toc125442617)

[Figuur 52 Output prototype 49](#_Toc125442618)

[Figuur 53 MQTT client prototype 50](#_Toc125442619)

[Figuur 54 Final read & send loop **Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.**](#_Toc125442620)

[Figuur 55 Output final code 53](#_Toc125442621)

[Figuur 56 Node-RED nodes 54](#_Toc125442622)

[Figuur 57 Network node mqtt-in 55](#_Toc125442623)

[Figuur 58 mqtt node server settings 55](#_Toc125442624)

[Figuur 59 mqtt node subcribe to topic 56](#_Toc125442625)

[Figuur 60 Function node 57](#_Toc125442626)

[Figuur 61 function node str to int 57](#_Toc125442627)

[Figuur 62 Storage node influxdb out 58](#_Toc125442628)

[Figuur 63 Storage node influxdb out db settings 58](#_Toc125442629)

[Figuur 64 Storage node infuxdb out settings 59](#_Toc125442630)

[Figuur 65 InfluxDB create DB 59](#_Toc125442631)

[Figuur 66 Grafana add source 60](#_Toc125442632)

[Figuur 67 Grafana select data source 60](#_Toc125442633)

[Figuur 68 Grafana data source config 1 61](#_Toc125442634)

[Figuur 69 Grafana data source config 2 61](#_Toc125442635)

[Figuur 70 Grafana add new dashboard 62](#_Toc125442636)

[Figuur 71 Grafana add new panel 62](#_Toc125442637)

[Figuur 72 Grafana edit panel 63](#_Toc125442638)

[Figuur 73 Grafana edit panel stats 63](#_Toc125442639)

[Figuur 74 Grafana stats edit 1 64](#_Toc125442640)

[Figuur 75 Grafana stats edit 2 64](#_Toc125442641)

[Figuur 76 Grafana 65](#_Toc125442642)

Inleiding

Projecten voor het werkveld is een vak om je kennis te laten maken met het werkveld. De stappen die worden gemaakt in de praktijk om een project tot een goed einde te brengen worden hier gesimuleerd.

Omdat we in de richting Internet of Things zitten was het de grootste doelstelling om met een Cloud te werken. Met enkel de Cloud hebben we natuurlijk niet genoeg materiaal om een heel project van te maken. In deze richting leren we ook veel over elektronica en vooral over de verschillende soorten communicatie technologieën, dit mocht dus niet ontbreken in het project. Voor het “brein” van het project hebben we gekozen om niet met een microcontroller maar wel met een Single Board Computer te werken. Dit biedt meer mogelijkheden. Om het wat uitdagender te maken is er beslist dat we het programmeren van de software remote en cross-platform gingen doen. Uiteindelijk hebben we dan beslist dat we een energie meter gaan uitlezen via Modbus. De data die van de energie meter komt gaan we dan doorsturen naar de Cloud. Met die data moesten we natuurlijk iets kunnen doen. Het zou mooi zijn om de data te kunnen visualiseren. Hier hebben we gekozen voor dat met Home Assistant te doen. Home Assistant is een open source platform voor centrale aansturingen van slimme apparaten en domotica. De reden dat we voor Home Assistant hebben gekozen is omdat we hier verschillende tools in kunnen integreren die we nodig hebben en die het gemakkelijker maken om alles te kunnen visualiseren.

Het project kan gebruikt worden om uw energieverbruik te monitoren, acties te ondernemen bij hoog energieverbruik of om rapporten op te maken over uw verbruik. Het kan u helpen om bewuster om te gaan met energie wat in deze tijd meer en meer belangrijk wordt.

# Het project

Het doel van dit project is gericht naar een organisatie of in ons geval een realistische simulatie hiervan. Dit hebben we gedaan door te brainstormen naar een haalbare oplossing, met als vereiste werken met de Cloud.

## Omschrijving

Het project dat we gemaakt hebben is een energie meter die we vanop afstand kunnen uitlezen om dan de data te monitoren op een beeldscherm. Door gebruik te maken van een Single Board Computer en Embedded Linux, die ook gekoppeld is aan het internet kunnen we de energie meter uitlezen en de data naar de Cloud sturen. Het uitlezen gebeurd via een seriële Modbus netwerk en de data wordt verstuurd via het MQTT protocol naar de Cloud. Om de energie meter te monitoren maken we gebruik van Home Assistant. Via Home Assistant wordt de data opgevraagd uit de Cloud en in een database gezet. De database is gekoppeld aan een virtualisatie tool. Wanneer data in de database terecht komt wordt dit ook automatisch doorgestuurd naar de virtualisatie tool. Zo hebben we een real-time monitoringssysteem van de energie meter. Het debuggen van de software gebeurd remote over het netwerk. In het project gaan we ook gebruik maken van cross-Compiling.

Modbus /RS-485

Figuur Blokschema

MQTT

MQTT

In de afbeeldingen hieronder en het blokschema hierboven kan je terug vinden hoe dit project is opgesteld en een voorbeeld van het monitoringsysteem.



Figuur Voorbeeld energie meter monitoring

# Communicatie protocollen

Binnen de telecommunicatie is een communicatieprotocol een set van regels en afspraken voor de representatie van data, signalering, authenticatie en foutdetectie, nodig voor het verzenden van informatie over een communicatiemedium. De communicatieprotocollen voor digitale computernetwerken hebben vele eigenschappen bedoeld om er voor te zorgen dat er betrouwbare data-uitwisseling kan plaatsvinden over een onbetrouwbaar communicatiekanaal of medium. Een communicatieprotocol is eigenlijk het volgen van bepaalde regels, zodat een systeem goed kan communiceren en daardoor informatie uit kan wisselen. Deze regels worden in een norm of standaard vastgelegd. Een communicatieprotocol voor netwerkcomponenten wordt een netwerkprotocol genoemd.


In dit hoofdstuk gaan we de protocollen bespreken die ik heb gebruikt in het project. In totaal heb ik er 4 gebruikt:

* **USB (Universal Serial Bus)**  
  Gebruiken we voor de aansluiting van de energie meter. De USB wordt aangesloten op de SBC en gebruiken we voor een RS-485 omvormer.
* **RS-485**  
  Dit is de fysieke aansluiting op de energie meter. Dit hebben we nodig omdat Modbus/RTU over een RS-485 aansluiting werkt.
* **Modbus/RTU**  
  Dit is het communicatie protocol dat we gebruiken om de energie meter uit te lezen.
* **MQTT**Dit is het netwerkprotocol dat we gaan gebruiken om data naar de Cloud te sturen.

## Universal Serial Bus

Universal serial bus of kortweg USB is een standaard voor de aansluiting van randapparatuur op computers. Het vervangt de langzamere parallelle en seriële poorten, voornamelijk doordat de snelheid van gegevensoverdracht met USB veel groter is. De standaard is vastgesteld door Intel en protocolversie 1.0 werd in 1996 geïntroduceerd. Met behulp van de gestandaardiseerde USB-poort konden hardware fabrikanten producten maken die compatibel waren met zowel pc's als Macs. Naast randapparatuur voor computers worden verschillende typen microcontrollers voorzien van een USB-poort, bijvoorbeeld om hun toepassing binnen computers en embedded systems te vereenvoudigen. Een bijkomend voordeel van USB is, dat deze de stroomvoorziening van de aangesloten randapparatuur kan verzorgen. Ook kan USB-apparatuur aangesloten worden zonder de computer te hoeven herstarten — dit wordt hotplugging genoemd. Hoewel in de naam het woord bus voorkomt, is USB strikt genomen geen bus, omdat er zonder hub maar één apparaat per poort aangesloten kan worden.

Een USB-systeem bestaat uit een host met een of meer downstream-poorten en meerdere randapparatuur, die een gelaagde stertopologie vormen. Er kunnen extra USB-hubs worden aangesloten waardoor maximaal vijf lagen mogelijk zijn. Een USB-host kan meerdere controllers hebben, elk met een of meer poorten. Er kunnen maximaal 127 apparaten worden aangesloten op één hostcontroller. USB-apparaten zijn in serie verbonden via hubs. De hub die in de hostcontroller is ingebouwd, wordt de root hub genoemd.



Figuur USB topologie

## RS-485


RS-485 is een seriële interface voor telecommunicatie zoals het beter bekende RS-232. RS-485 onderscheidt zich van RS-232 door een grotere kabellengte, minder gevoeligheid voor storingen en het gebruik van een busstructuur. Vanwege deze voordelen wordt deze verbinding veel gebruikt als veldbus in de industrie.

### Werking

RS-485 tweedraads is in tegenstelling tot RS-232 half-duplex, dit wil zeggen dat zenden en ontvangen gebeurt over dezelfde signaallijnen maar nooit tegelijkertijd. Er wordt dus telkens omgeschakeld tussen zenden en ontvangen. RS-485 vierdraads is (net als RS-422) wel full-duplex, dit wil zeggen dat zenden en ontvangen gebeurt over aparte signaallijnen en tegelijkertijd kan plaatsvinden.

De vierdraads-verbinding bestaat uit 4 signaallijnen, een TxA, TxB en RxA, RxB. Aan alle vier de uiteinden bevindt zich een afsluitweerstand. Naast de signaallijnen is er een grondlijn.


De tweedraads-connectie bestaat uit 2 signaallijnen, een A(-) en een B(+) lijn. In sommige gevallen kan dit ook omgekeerd zijn, waardoor de kabels van A naar B aangesloten moeten worden. A is het geïnverteerde signaal van B, waar B inactief hoog is en A inactief laag. De RS-485 ontvanger vergelijkt het spanningsverschil tussen beide lijnen, in plaats van de absolute spanning op één signaallijn. Dit werkt zeer goed en voorkomt het bestaan van aardlussen, een belangrijke bron van communicatieproblemen. Het beste resultaat wordt behaald als de A(-) en B(-) lijnen getwist zijn.



Figuur Bekabeling voor RS-485

### Netwerktopologie

RS-485 is als enige geschikt voor netwerken van meerdere zenders en ontvangers in hetzelfde netwerk. Wanneer de standaard RS-485 ontvangers gebruikt worden met een ingangsweerstand van 12 kΩ, dan is het mogelijk om 32 apparaten aan te sluiten op het netwerk. Op dit moment beschikbare RS-485 inputs met hoge ingangsweerstand maken het mogelijk dat dit aantal uitgebreid wordt tot 256. RS-485 repeaters zijn ook beschikbaar waarmee het mogelijk is het aantal gekoppelde systemen uit te breiden tot duizenden, over een afstand van vele kilometers. En dat alles met een interface die geen intelligente netwerk hardware nodig heeft, de implementatie aan de software zijde is niet veel moeilijker dan met RS-232. Dit is de reden waarom RS-485 zo populair is bij computers, PLC’s, microcontrollers en intelligente sensoren in wetenschappelijke en technische applicaties.



Figuur RS-485 Netwerk topologie

## Modbus/RTU

Modbus is een datacommunicatieprotocol dat oorspronkelijk in 1979 door Modicon (nu Schneider Electric) werd gepubliceerd voor gebruik met zijn programmeerbare logische controllers (PLC's). Modbus is een standaard communicatieprotocol geworden en is nu een algemeen beschikbaar middel om industriële elektronische apparaten aan te sluiten.

Modbus is populair in industriële omgevingen omdat het openlijk wordt gepubliceerd en royaltyvrij is. Het is ontwikkeld voor industriële toepassingen, is relatief eenvoudig te implementeren en te onderhouden in vergelijking met andere normen en legt weinig beperkingen op aan het formaat van de te verzenden gegevens.

Het Modbus-protocol maakt gebruik van seriële communicatielijnen, Ethernet of de internetprotocolsuite als transport laag. Modbus ondersteunt communicatie van en naar meerdere apparaten die op dezelfde kabel of hetzelfde Ethernet-netwerk zijn aangesloten. Er kan bijvoorbeeld een apparaat zijn dat de temperatuur meet en een ander apparaat om vochtigheid te meten dat op dezelfde kabel is aangesloten, beide metingen communiceren met dezelfde computer, via Modbus.

### Modbus RTU vs ASCII

Er zijn twee verschillende seriële transmissiemodi gedefinieerd: de RTU-modus en de ASCII-modus. Het definieert de bit inhoud van berichtvelden die serieel op de lijn worden verzonden. Het bepaalt hoe informatie in de berichtvelden wordt verpakt en gedecodeerd. De transmissiemodus (en seriële poortparameters) moeten hetzelfde zijn voor alle apparaten op een Modbus Seriële lijn. Hoewel de ASCII-modus in sommige specifieke toepassingen vereist is, kan interoperabiliteit tussen Modbus-apparaten alleen worden bereikt als elk apparaat dezelfde transmissiemodus heeft: alle apparaten moeten de RTU-modus implementeren. De ASCII-transmissiemodus is een optie. Apparaten moeten door de gebruikers worden ingesteld op de gewenste transmissiemodus, RTU of ASCII. De standaardinstelling moet de RTU-modus zijn.

### Werking

Elk apparaat dat communiceert op een Modbus krijgt een uniek device adres. In Modbus RTU, Modbus ASCII en Modbus Plus (die allemaal RS-485 single-cable multi-drop netwerken zijn), mag alleen een master device commando’s sturen. Alle andere apparaten zijn “slaves” die reageren op verzoeken en commando’s.


Modbus-commando’s kunnen een Modbus-apparaat instrueren:

* om waardes in zijn registers aan te passen die zijn opgenomen in de coil- en holdingsregisters.
* een IO-poort lezen.
* het apparaat opdracht geven om een of meer waarden terug te sturen die zijn opgenomen in de coil- en holdingregisters

Een Modbus-commando bevat het Modbus-adres van het apparaat waarvoor het is bedoeld (1 tot 247). Alleen het geadresseerde apparaat reageert en handelt op de opdracht, ook al kunnen andere apparaten deze ontvangen (een uitzondering zijn specifieke uitzendbare opdrachten die naar knooppunt 0 worden verzonden, waarop wordt gereageerd maar niet wordt erkend). Alle Modbus-opdrachten bevatten controle informatie zodat de ontvanger transmissiefouten kan detecteren.


### Modbus PDU (Protocol Data Unit)

De PDU en de code die deze verwerkt, vormen de kern van de Modbus Application Protocol Specification. Deze specificatie definieert het formaat van de PDU, de verschillende gegevensconcepten die door het protocol worden gebruikt, het gebruik van functiecodes om toegang te krijgen tot die gegevens en de specifieke implementatie en beperkingen van elke functiecode. Hieronder een afbeelding van de functiecodes.



Figuur Modbus functiecodes

Het Modbus PDU-formaat wordt gedefinieerd als een functiecode gevolgd door een bijbehorende set gegevens. De grootte en inhoud van deze gegevens worden bepaald door de functiecode en de volledige PDU (functiecode en gegevens) mag niet groter zijn dan 253 bytes. Elke functiecode heeft een specifiek gedrag dat slaves flexibel kunnen implementeren op basis van hun gewenste applicatiegedrag. De PDU-specificatie definieert kernbegrippen voor gegevenstoegang en manipulatie; een slave kan echter gegevens verwerken op een manier die niet expliciet in de specificatie is gedefinieerd.



Figuur Modbus Frame

* **Address field:**  
  Elke slave in een netwerk heeft een eigen adresnummer variërend van 1 tot 247.
* **Function code:**  
  De functiecode in het verzoek vertelt het geadresseerde slave-apparaat wat voor soort actie moet worden uitgevoerd.
* **Data:**  
  Data in het verzoek toont welk coil- en holdingsregisters we willen bereiken.  
  Bij antwoord van de slave zit hier de opgevraagde data in.
* **CRC:**CRC staat voor Cyclic Reduncany check. CRC zijn twee bytes die worden toegevoegd aan het einde van elk Modbus bericht voor foutcontrole. Elke byte in het bericht wordt verzonden om de CRC te berekenen. Het ontvangende apparaat berekent ook de CRC en vergelijkt deze met de CRC van het verzendende apparaat. Als zelfs maar één bit in het bericht onjuist wordt ontvangen, zullen CRC's anders zijn en zal er een fout optreden.

## MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

MQTT protocol (Message Queuing Telemetry Transport) is een gemeenschappelijke taal waardoor sensoren, actuatoren en machines met elkaar kunnen communiceren. Het is een lichtgewicht publish en subscribe systeem. Het protocol is ontwikkeld als eenvoudig systeem om met een lage bandbreedte data over te dragen. Dankzij deze eigenschappen is MQTT erg geschikt om te gebruiken binnen Internet of Things applicaties. MQTT wordt gebruikt in verschillende industrieën, zoals de auto-industrie, productie, telecommunicatie, olie en gas. MQTT maakt gebruik van de volgende basis begrippen: Publish/Subscribe, Messages, Topics en Broker.

De broker is de centrale spil voor alle verzonden berichten. De betrokken apparaten communiceren alleen met de broker en kennen elkaar onderling verder niet. Ze hoeven de ip-adressen en de technische details van de andere deelnemers dus niet te weten. Het is de taak van de broker om berichten te accepteren en aan de juiste ontvanger door te geven.

### Werking

Als een sensor, bijvoorbeeld een microcontroller met een temperatuursensor, wil communiceren via MQTT, moet hij eerst verbinding maken met een broker. Bij het MQTT-protocol is poort 1883 gereserveerd voor onversleutelde en poort 8883 voor versleutelde communicatie. MQTT is, anders dan bijvoorbeeld HTTP, een statusbehoudend protocol. Een verbinding kan dus ook blijven bestaan als er geen gegevens worden verzonden.

Clients kunnen berichten versturen naar de broker, de term hiervoor is **PULBISH.** Voor het versturen hebben we twee dingen nodig, een **TOPIC** en de **PAYLOAD.**

* **TOPIC**Eentopic lijkt qua opbouw op een Unix-bestandspad, het is een soort mappen structuur. De secties worden gescheiden door een /. Bijvoorbeeld: *ProjectenVoorHetWerkveld/CircutorEnergyMeter/ActualVoltage*
* **PAYLOAD**De payload is de inhoud van het bericht.

Een client dat berichten wil ontvangen, maakt verbinding met de broker en abonneert zich op een of meerdere TOPICs. De term hiervoor is **SUBSCRIBE**.

Voor het opvragen van meer waarden zijn er twee jokertekens (# en +), die dus niet in de naam van een topic voor kunnen komen.

* **#**

Met dit jokerteken worden alle berichten op de lagere niveaus aangevraagd.  
ProjectenVoorHetWerkveld/CircutorEnergyMeter/#  
Hier abonneren we op elk topic dat valt onder “*ProjectenVoorHetWerkveld/CircutorEnergyMeter*”

* **+**

is het teken voor een niveau:

*house/rooms/+/sensors/temperature*

is een abonnement op alle temperaturen. Een MQTT-compatibele radiatorthermostaat kan zo bijvoorbeeld alle sensorwaarden van een huis opvragen en daar op reageren.

### QoS (Quality of Service)

Quality of Service (QoS) in MQTT is een overeenkomst tussen verzender en ontvanger over de garantie van het afleveren van een bericht.

Er zijn drie niveaus van QoS:

1. maximaal één keer
2. minstens één keer
3. precies één keer

Wanneer een client publiceert naar een broker, bepaalt de client het QoS-niveau voor dat bericht. Wanneer de broker het bericht naar een geabonneerde client stuurt, wordt de QoS die door de eerste client voor dat bericht is ingesteld, opnieuw gebruikt. Dus in feite bepaalt de oorspronkelijke uitgever van een bericht de QoS van het bericht helemaal tot aan de uiteindelijke ontvangers.

* **QoS Level 0 - maximaal één keer**Dit is de eenvoudigste, laagste overhead methode om een bericht te verzenden. De klant publiceert gewoon het bericht en er is geen bevestiging door de broker.
* **QoS Niveau 1 - minstens één keer**Deze methode garandeert dat het bericht met succes wordt overgedragen aan de broker. De broker stuurt een bevestiging terug naar de afzender, maar in het geval dat de bevestiging verloren gaat, zal de afzender zich niet realiseren dat het bericht is doorgekomen, dus zal het bericht opnieuw worden verzonden. De client zal opnieuw verzenden totdat hij de bevestiging van de broker krijgt. Dit betekent dat verzending gegarandeerd is, hoewel het bericht de broker meer dan eens kan bereiken.
* **QoS Level 2 - precies één keer**Dit is het hoogste serviceniveau, waarbij er een opeenvolging van vier berichten is tussen de afzender en de ontvanger, een soort handshake om te bevestigen dat het hoofdbericht is verzonden en dat de bevestiging is ontvangen. Wanneer de handshake is voltooid, weten zowel de afzender als de ontvanger zeker dat het bericht precies één keer is verzonden.

# Componenten

In de omschrijving van het project heb ik al reeds uitgelegd uit welke componenten dit project bestaat. In dit hoofdstuk gaan we wat dieper in de details van de componenten en de mogelijkheden die ze bieden. Voor het testen van dit project zijn er ook nog een aantal componenten gebruikt die hier aan bod komen. In dit project hebben we de volgende componenten gebruikt:

* Circutor CVM-1D (Energie meter)
* USB to RS485 converter
* USB to TTL
* Beaglebone Black (SBC)
* Home Assistant

## Energie meter Circutor CVM-1D


Een energie meter is een apparaat waarmee het energieverbruik kan geregistreerd worden. Er bestaan verschillende soorten energie meters, zo zijn er gas meters, water meters en elektriciteit ’s meters. In dit project hebben we gebruik gemaakt van een elektriciteit ’s meter. Ook hier zijn er verschillende soorten in te vinden. Je hebt de meters van de netbeheerders, die bestaan uit analoge en digitale meters. Er bestaan ook plug-in meters, dat is een stekker waar je een apparaat kan inpluggen en zo het verbruik ervan kan meten. Dan zijn er ook nog de modulaire energie meters. Die kan je in je elektriciteitskast inbouwen om heel de installatie te monitoren of een enkele kring. Deze bestaan in mono-fase of in 3-fase, afhankelijk van wat je installatie is of waar je het voor wilt gebruiken.

De meter die we in dit project hebben gebruikt is de Circutor CVM-1D, dat is een mono-fase modulaire energie meter. Deze meter kan gemonitord worden via Modbus/RTU. Het voordeel hiervan is dat je in combinatie met een domotica of smarthome systeem toestellen kan laten uitschakelen wanneer het verbruik te hoog is. Of in combinatie met zonnepanelen toestellen kan laten aanschakelen om de opgewekte energie te verbruiken. Hiernaast een afbeelding en een aansluitschema.

De belangrijkste kenmerken van de energiemeter zijn:

* Monofasige circuits tot 32A.
* 24 actuele, maximale en minimale elektrische variabelen.

Figuur Circutor CVM-1D

* Modbus/RTU (RS-485).
* Zescijferig LCD-display.
* Programmeerbaar alarm of impulsuitgangen

Figuur Circutor CVM-1D schema

## USB to RS-485 converter

Een USB to RS-485 converter is een component dat een computer of een ander apparaat met een USB-poort in staat stelt te communiceren met apparaten die het RS-485 seriële communicatieprotocol gebruiken. De converter bevat aan één einde een USB-connector en aan de andere einde een RS-485-connector. Dit maakt het mogelijk voor apparaten die RS-485 gebruiken om te communiceren met apparaten die USB gebruiken, zoals computers of andere controllers. Dit kan ook langere kabelafstanden mogelijk maken, omdat RS-485 ondersteuning biedt voor langere kabelafstanden dan USB. De converter die we hebben gebruikt is van GmM, hieronder een afbeelding ervan.




Figuur 10 USB to RS485 converter

De converter bestaat uit twee belangrijke IC’s, de **FT232RL** en de **MAX485**.

### FT232RL

De FT232RL is een kleine IC die een brug vormt tussen een USB-verbinding en een seriële UART (universele asynchrone ontvanger / zender) interface. Hierdoor is er communicatie mogelijk tussen een USB-ondersteund apparaat, zoals een computer of smartphone, en een apparaat dat een seriële interface gebruikt, zoals een microcontroller, GPS-module of ander elektronisch apparaat.

De IC bevat een USB-controller, een klokgenerator en een USB-ontvanger. De USB-controller regelt de communicatie tussen het USB-ondersteunde apparaat en de IC, terwijl de klokgenerator het kloksignaal genereert dat nodig is voor de seriële communicatie. De USB-ontvanger converteert de gegevens tussen het USB- en seriële formaat. De IC kan worden verbonden met het doelapparaat met een eenvoudige UART-interface en worden aangedreven door de USB. Hieronder een afbeelding van de IC.





Figuur FT232RL IC

### MAX485

De MAX485 is een RS-485 transceiver IC gemaakt door Maxim Integrated. Het wordt gebruikt om signalen om te zetten van TTL-niveau (transistor-transistor logica) naar RS-485-niveau en omgekeerd.

De MAX485 IC heeft twee ingangen en twee uitgangen die corresponderen met de twee lijnen in een RS-485-netwerk, genaamd "A" en "B" (vaak aangeduid als "Data +" en "Data -"). De ingangen van de IC worden aangesloten op de uitgangen van een TTL-compatibele microcontroller of andere uitgangsschakeling. De IC zorgt vervolgens voor de conversie van deze TTL-niveausignalen naar RS-485-niveausignalen die op de A en B-uitgangen van de IC beschikbaar zijn voor transmissie over een RS-485-netwerk. Wanneer een RS-485-signaal ontvangen wordt door de IC, wordt het ook geconverteerd van RS-485-niveau naar TTL-niveau en beschikbaar gesteld aan de ingangen van de microcontroller of andere ingangsschakeling. De IC is ook uitgerust met een driver-enable-ingang die de transmissie en ontvangst van de IC kan activeren of deactiveren. Dit maakt het mogelijk om meerdere transceivers op hetzelfde RS-485-netwerk te gebruiken zonder dat ze elkaar storen.

Figuur MAX485 IC

## USB to TTL converter


Een USB-naar-TTL-converter is een apparaat dat USB-signalen omzet in TTL-signalen (Transistor-Transistor Logic). Dit maakt het mogelijk om een computer te verbinden met een apparaat dat alleen TTL-signalen begrijpt, zoals sommige microcontroller-boards. Deze converter wordt vooral gebruikt voor te testen en om signalen op te vangen en zo te controleren. Hieronder een afbeelding van de converter.



Figuur USB to TTL

## BeagleBone Black (SBC)

SBC is een afkorting voor "Single Board Computer". Dit is een computer die op één enkel bord is gebouwd, in tegenstelling tot traditionele computers die uit verschillende borden en componenten bestaan. SBC's zijn vaak klein en energiezuinig en worden vaak gebruikt in embedded systemen, robots, drones, etc.



Figuur BeagleBone Black

De BeagleBone Black is een single-board computer die speciaal ontworpen is voor hobbyisten, onderwijsinstellingen en ontwikkelaars die snel en gemakkelijk toegang willen tot de kracht van een microprocessor. Het is gebaseerd op de Texas Instruments AM3358 System-on-Chip (SoC) met een 1GHz ARM Cortex-A8 processor, 512MB DDR3 RAM en 4GB on-board eMMC opslag. Hiermee biedt de BeagleBone Black genoeg rekenkracht voor veelgebruikte toepassingen zoals web-ontwikkeling, robotica, automatisering, en het aansturen van sensoren en actuatoren.

De BeagleBone Black beschikt over diverse interfaces zoals USB, Ethernet, HDMI en seriële poorten, waarmee de computer verbonden kan worden met een breed scala aan randapparatuur en displays. Daarnaast heeft het een microSD-kaartslot waarmee gebruikers bestanden en software kunnen opslaan en laden. Verder zijn er diverse uitbreidingsmogelijkheden zoals pinheaders voor GPIO, I2C en SPI, waarmee een groot aantal sensoren en actuatoren aangesloten kunnen worden. Hierdoor kan de BeagleBone Black eenvoudig worden ingezet voor vele doeleinden.

De BeagleBone Black is ontworpen met open source software en hardware, wat betekent dat de ontwerpen voor de hardware en software vrij beschikbaar zijn en dat gebruikers zelf aanpassingen kunnen maken. Hierdoor kunnen gebruikers de BeagleBone Black aanpassen voor hun specifieke toepassingen. De BeagleBone Black wordt geleverd met een Linux-distributie genaamd Angstrom, maar ondersteunt ook andere besturingssystemen zoals Ubuntu en Android.

In het project hebben we gebruik gemaakt van het besturingssysteem Debian Buster IoT. Het is een versie van het Debian besturingssysteem die geoptimaliseerd is voor gebruik op Internet of Things (IoT) apparaten.

## Home Assistant

Home Assistant is een open source platform voor centrale aansturing slimme apparaten en domotica, met focus op vrijheid en privacy. De software kan zowel als losse software, binnen een container of met een bijbehorend besturingssysteem gebruikt worden. Home Assistant is vervolgens toegankelijk via een web interface en mobiele applicaties voor Android en iOS. Het platform kan onafhankelijk van een internetverbinding of externe diensten werken en wordt daarom vaak aangewezen als een privacy vriendelijk alternatief voor andere domoticaplatformen.

Home Assistant kan via een breed scala aan integrations, gemaakt door vrijwilligers, communiceren met gangbare domoticaplatformen van onder andere Google, IKEA, Amazon, Apple (HomeKit), Signify (Philips Hue), Tuya en meer. Home Assistant fungeert dan ook als een "hub", van waaruit de gebruiker slimme logica, dashboards en automatisering kan programmeren zonder afhankelijk te zijn van verschillende applicaties van verschillende leveranciers van domotica hardware. Home Assistant biedt verder ondersteuning voor verschillende draadloze communicatieprotocollen zoals Bluetooth, Z-Wave en ZigBee. Verder kunnen slimme meters en controlesystemen van bijvoorbeeld zonnepanelen geïntegreerd worden om zo de gebruiker een live overzicht van energieverbruik te bieden, en op basis van verandering in deze data geautomatiseerd actie te ondernemen.

Home Assistant wordt openbaar ontwikkeld en bijdragen komen van vrijwilligers. Tussen september 2013 en juli 2022 hebben in totaal meer dan 2880 personen bijgedragen aan het open source project dat geleid wordt door Paulus Schoutsen. Hiervan werkt een subgroep van 20 tot 30 mensen intensief mee aan de doorontwikkeling van Home Assistant.

In het project gebruiken we Home Assistant om de energie meter te monitoren. Hierin maken we gebruik van enkel add-ons waaronder:


* Node-RED
* InfluxDB
* Grafana

### Node-RED

Node-RED is een open-source visuele programmeertool waarmee hardware-apparaten, APIs en online diensten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Het stelt gebruikers in staat om stromen te maken, of reeksen van acties, met behulp van een drag-n-drop-interface. Deze stromen kunnen worden gebruikt om apparaten aan te sturen, gegevens op te halen en te verwerken, en berichten en meldingen te versturen. Node-RED is gebouwd op Node.js en wordt vaak gebruikt in Internet of Things (IoT)- en domotica-projecten.

Node-RED gebruiken we om de data uit de Cloud te halen om vervolgens in een database te steken.

De afbeelding hieronder illustreert een voorbeeld van een node-RED programmatie.




Figuur Node-RED voorbeeld

### InfluxDB

InfluxDB is een opensource tijdreeks-database die speciaal is ontworpen voor het opslaan, verwerken en analyseren van tijdreeksgegevens. Het is een NoSQL-database die gebaseerd is op de structuur van columnfamilies, waardoor het efficiënt is in het verwerken van grote hoeveelheden tijdreeksgegevens. InfluxDB biedt veel flexibiliteit in het opslaan van gegevens, zoals het toevoegen van tags en velden aan metingen, het creëren van series en het bewerken van data. Het wordt vaak gebruikt in combinatie met sensoren, IoT-apparaten, netwerkapparatuur en systemen voor het verzamelen van logboeken, prestatie- en meetgegevens. Daarnaast biedt InfluxDB een eenvoudige querytaal, genaamd InfluxQL, waarmee gebruikers gemakkelijk gegevens kunnen opvragen en analyseren. InfluxDB is ook goed te integreren met andere systemen en tools, zoals Grafana voor het visualiseren van gegevens.

InfluxDB gebruiken we om de data van de energie meter te stockeren.



Figuur InfluxDB voorbeeld

### Grafana

Grafana is een open-source platform voor visuele monitoring. Het maakt gebruik van een query-taal om gegevens uit verschillende bronnen te halen, zoals Prometheus, InfluxDB, Graphite, Elasticsearch en andere. Deze gegevens worden vervolgens weergegeven in mooie, interactieve grafieken en dashboards. Met Grafana kunt u bijvoorbeeld de prestaties van uw servers volgen, de gezondheid van uw netwerk controleren en de gebruiksstatistieken van uw applicaties bekijken. U kunt ook alert regels instellen zodat u op de hoogte wordt gebracht als er iets misgaat.


Grafana biedt ook een groot aantal plug-ins en integraties, waardoor het gemakkelijk is om gegevens vanuit verschillende bronnen te verzamelen en te analyseren. En met de ingebouwde samenwerking en deelmogelijkheden kunt u eenvoudig dashboards delen met collega's en klanten. Hieronder een voorbeeld van zo een dashboard.



Figuur Grafana voorbeeld

### Verbinding componenten

De elektronische componenten verbinden is noodzakelijk om een werkende te hebben. Door de componenten te verbinden, kunnen ze communiceren en samenwerken om de gewenste functie uit te voeren. In de afbeelding hieronder kan je zien hoe ze verbonden zijn.




Figuur Verbinding componenten

# Cross-Compiling

Kort uitgelegd is compileren een programma/software dat is geschreven in een programmeertaal “vertalen” naar computertaal.

Cross-compiling is het proces waarbij software wordt gecompileerd voor een ander platform dan het platform waarop de compilatie plaatsvindt. Dit betekent dat de software wordt gecompileerd voor een ander besturingssysteem of processorarchitectuur dan waarop de compilatie plaatsvindt. In ons geval is het een programma dat wordt gecompileerd op een systeem met de x64 architectuur naar een ARM architectuur.



Figuur 19 Native & cross compiling

Zoals je op de bovenstaande afbeelding kan zien, zijn er 2 soorten toolchains:

* **Native-Compiling Toolchain**:  
  Een native compiling toolchain is een set van tools die worden gebruikt om software te compileren voor hetzelfde platform waarop de software zal worden uitgevoerd.
* **Cross-Compiling Toolchain**:  
  Een cross-compile toolchain is een set van tools die je in staat stelt om code te bouwen voor een platform (target) op een ander platform (host). De toolchain omvat vaak een cross-compiler, die een versie van de compiler is die op de host draait, maar code genereert voor de target, evenals andere tools zoals een linker en assembler die ook zijn afgestemd op het target platform.

In dit project maken we gebruik van de Cross-Compiling Toolchain.

# Voorbereiding

Zoals in het hoofdstuk Cross-Compiling al uitgelegd, gaan we gebruik maken van de Cross-Compiling Toolchain. Voor dat we hier mee aan de slag kunnen gaan moeten we eerst een aantal voorbereidingen maken.

* Installeren van een Debian Virtual Machine.
* Voorbereiden van de BeagleBone Black.
* Aanmaken GIT

## Debian Virtual Machine

Voor het Cross-Compiling gebruiken we een laptop die draait op een x64 processor architectuur. Omdat het besturingssysteem van de BeagleBone een Debian versie is gaan we op de laptop een Debian VM installeren. Van daaruit gaan we dan alle prototypes bouwen en de uiteindelijke software voor het project. Alles gebeurt hier ook remote, de BeagleBone is dus niet fysiek gekoppeld met de laptop.

De software die ik gebruikt heb voor de VM aan te maken is VirtualBox. Het installatie proces ga ik niet in detail bespreken omdat dit nogal veel is. Hieronder staat een link met alle stappen met screenshots die moeten genomen worden om een Debian VM aan te maken.  
<https://linuxopsys.com/topics/install-debian-on-virtualbox>

## Voorbereiding BeagleBone Black

Voor de BeagleBone klaar te maken voor Cross-Compiling zijn wel een aantal stappen nodig. Zo moeten we:

* **Het besturingssysteem installeren**:

Voor het installeren van het besturingssysteem heb ik een SD kaart gebruikt en heb ik de stappen gevolgd die in de onderstaande link staan, dit is de officiële website van Beagleboard.

<https://beagleboard.org/getting-started>

* **De Cross-Compiler Toolchain installeren**
* **Eclipse IDE installeren**
* **Configureren van remote debugging in Eclipse IDE**

Voor het installeren van de Cross-Compiler Toolchain, Eclipse IDE en het configureren van remote debugging heb ik een video gebruikt die je in de link hieronder kan terug vinden.

[Installatie-video](Debian%20CC%20%20%20Cross-Compilation%20for%20Embedded%20Linux%20using%20Eclipse%20(Luna)%20CDT%20RSE%20%20Remote%20Debug.mp4)

## GIT

Voor het bouwen van de prototypes en het altijd en overal ter beschikking te hebben heb ik gebruik gemaakt van GIT en Github. GIT is een gratis, open-source versiebeheersysteem dat is ontworpen om samenwerking en efficiëntie in softwareontwikkeling te verbeteren. Het maakt het mogelijk om wijzigingen in software of andere bestanden bij te houden en eerdere versies te herstellen.

Git houdt bijvoorbeeld bij wie welke wijziging heeft aangebracht, wanneer deze is aangebracht, en waarom deze is aangebracht. Dit maakt het gemakkelijk om bij te houden wie verantwoordelijk is voor welke code en problemen op te lossen als er problemen optreden. Git biedt ook de mogelijkheid om branches aan te maken, waardoor meerdere ontwikkelaars tegelijkertijd aan hetzelfde project kunnen werken zonder dat dit leidt tot conflicten.

Git is een van de meest populaire versiebeheersystemen die wordt gebruikt voor softwareontwikkeling en wordt vaak gebruikt in combinatie met GitHub, een platform waar softwareontwikkelaars projecten kunnen delen, samenwerken en bijdragen.

# Testen en Prototypes

Een prototype is een voorbeeld of model van een product of ontwerp. Het kan worden gebruikt om het concept te testen of te demonstreren, of om feedback te verzamelen van gebruikers of andere belanghebbenden. Prototypes kunnen fysiek of digitaal zijn en kunnen op verschillende niveaus van afwerking variëren, van ruwe schetsen tot bijna afgewerkte producten.

Stap voor stap gaan we prototypes bouwen en testen uitvoeren zodat als deze geslaagd zijn we er verder op kunnen bouwen. Dit zorgt ervoor dat we de final code zo gemakkelijk mogelijk kunnen bouwen en zonder bugs in. De broncode van elk prototype of test is beschikbaar via Github, de link staat bij elke kop.

1. Hello World! In Cross-Compiling.
2. Test Serial-port.
3. Modbus data Circutor CVM-1D.
4. Test modbus frame sending
5. File-splitting & register definition
6. Paho MQTT C-library
7. Prototype

Het volledige project inclusief al de testen, het prototype en de final code is terug te vinden op github.

<https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject.git>


## Hello World! In Cross-Compiling

[Link](https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject/tree/main/Hello%20world!/TestARM/src) naar Github.

De eerste code die ik gemaakt heb is Hello World!. Ik heb deze code als eerst gemaakt om te controleren dat de Cross-Compiling en remote debugging juist geconfigureerd is en werkt.




Figuur Hello World! code

In de bovenstaande afbeelding kan je zien dat ik voor deze test twee elementen heb gebruikt. Met cout << "!!!Hello World!!" << endl; op regel 15 ga ik de tekst “!!!Hello World!!” printen in de linux terminal. Hiermee kan ik zonder te debuggen controleren in de terminal van de BeagleBone of dat de Cross-Compiling werkt. We moeten alleen verbinding maken met de BeagleBone en het bestand BBBTest uitvoeren. Dit is het uivoerbaar bestand van onze code. Dat kan je zien in de afbeelding hieronder.   
  



Figuur Output Hello World!

Op regel 13 heb ik de variabele **x** heb aangemaakt waar ik de waarde **5** aan heb toegewezen. Op regel 14 ga ik deze incrementeren. Dit heb ik gedaan om het remote debuggen te controleren.



Figuur 22 Hello World! Remote debugging step 1

In bovenstaande afbeelding kan je in het tabblad Console zien dat we remote aan het debuggen zijn. In de file TestARM.cpp zijn we op regel 15, in de rechtse kolom onder Variables zien we **x** staan met de waarde 5. In de afbeelding hieronder zijn we voorbij de stap met het incrementeren en als we nu naar de variabele **x** kijken zien we dat de waarde nu 6 is. Het remote debuggen werkt!



Figuur 23 Hello World! Remote debugging step2


## Test Serial-port

[Link](https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject/tree/main/test_serial_port/TestARM/src) naar github.

Zoals uitgelegd in het hoofdstuk [communicatie protocollen](#_Communicatie_protocollen), gebeurt het uitlezen van data van de energiemeter via USB. Voor dat we hiermee kunnen beginnen gaan we eerst controleren of er communicatie is via de USB poort. Voor dit te kunnen doen gaan we de [USB to TTL converter](#_USB_to_TTL) gebruiken. Hier gaan we simpelweg RX met TX (loopback) verbinden, zo kunnen we de data dat we versturen terug gaan opvangen en controleren. Als deze test geslaagd is gaan we deze stukjes code gebruiken in de verdere prototypes en de final code.

### Openserial(serialdev)

Voor data te kunnen sturen via USB wordt de seriële poort (USB) geopend. Bij het openen van de seriële poort krijgen we van het systeem een file discriptor toegewezen. Een file discriptor is een waarde die door het operating system wordt gebruikt om een file te identificeren. Dit kunnen we dan gebruiken om dat bepaald bestand uit te lezen of er iets in te schrijven. Het openen gaan we doen met de functie **openserial(serialdev)**. Deze functie geven we de locatie van het bestand, dat doen we door de array **serialdev[]** (regel 111). daarna gaat deze functie ons de file discriptor (fd) geven (regel 116).



Figuur openserial(serialdev)


Als de functie niks terug geeft wilt het zeggen dat er iets is mis gelopen met het openen. Dat wordt gecontroleerd met een if-statement (regel 118). Als er iets is misgelopen gaan we een foutcode op de terminal printen (regel 119) en het programma afbreken (regel 120).

Als we in de openserial() functie gaan kunnen we nog een aantal zaken aanpassen als we willen, we kunnen onder andere:

* De baudrate aanpassen.
* De karakter grote aanpassen.
* Stop bits selecteren.
* Pariteit aan of uit zetten.
* Receiver aan of uit zetten.

Baudrate aanpassen doen we met de functie cfsetospeed().  
<https://linux.die.net/man/3/cfsetospeed>

Al de rest gaan we aanpassen met de C\_flags.  
<https://man7.org/linux/man-pages/man0/termios.h.0p.html>



Figuur openserial(char \*devicename)

### Write & read

Het volgende wat we gaan doen is data via de seriële poort versturen en terug uitlezen. Om dit proces te controleren gaan we telkens printen wat we gaan doen in de terminal. Het printen gaan we doen met de functie **puts()**. Het versturen doen we met de functie **write(fd, msg, sizeof(msg))**. Deze functie moeten we de file discriptor (fd) meegeven, de data (msg) en de grote van de data.



Figuur Write data

Het volgende dat er dan wordt gedaan is de data terug uitlezen.



Figuur Read data

Met **sleep(1)** regel(128)wachten we eerst 1 seconden. We creëren daarna een buffer (regel 131) om de data in op te slaan. Daarna gaan we de data uitlezen met de functie   
**read(fd, &read\_buf, sizeof(read\_buf))** (regel 132). De uitgelezen data wordt in de buffer geplaatst. Daarna wordt de data geprint in de terminal.


### Compare data

Na eerst data verzonden te hebben en daarna uitgelezen te hebben gaan we de laatste stap in de test doen, het vergelijken van de data. Omdat we een loopback hebben gecreëerd moet de data die we verzonden hebben ook terug komen. Om dit te controleren gaan we gebruik maken van de functie:****Hiermee gaan we de read\_buf vergelijken met de data “Data RX/TX test passed” het nummer “22” geeft aan hoeveel karakters we willen vergelijken.



Figuur Test case


Als de test niet geslaagd is (de functie **memcmp** geeft dan een andere waarde als 0) gaan we de variabele **error** op 1 zetten. Die gaan we daarna controleren in een if-statement en zo nodig een error printen in de terminal. Als ze wel geslaagd is gaan we de file discriptor terug sluiten met de functie **closeserial(fd)**. En het programma afbreken. Als we dit uitvoeren krijgen we het volgende op de terminal:



Figuur Output serial test

## Modbus data Circutor CVM-1D


In [Modbus/PDU](#_Modbus_PDU_(Protocol) heb ik uitgelegd hoe het Modbus data model eruit ziet en hoe ze te gebruiken. Voor de energiemeter uit te lezen moeten we weten welke registers aan te spreken om de gewenste data te kunnen krijgen. Dit kunnen we terug vinden in de [datasheet](circutor_CVM_1D_usermanual.pdf) van de energiemeter. In de afbeelding hieronder kan je bij **Instantaneous** een deel van de adressen van de registers terug vinden.



Figuur Register addresses energiemeter

Voor dit te onderzoeken en te testen heb ik het volgende commando gebruikt als voorbeeld. 01 04 00 00 00 02 + CRC. Met dit commando gaan we de actuele spanning uitlezen.

* **01:** Device address.
* **04:** Read input register.
* **00 00:** Met deze twee bytes geven we weer welk register we willen bereiken.
* **00 02:** Met deze twee bytes geven we weer hoeveel bytes we willen uitlezen.



Figuur Voorbeeld Modbus data


Met dit voorbeeld kunnen we de data analyseren. De eerste byte is zoals bij het versturen het device address. De tweede byte is ook zoals bij het versturen de functie code. De derde byte die geeft aan uit hoeveel bytes de data bestaat. De data die we uiteindelijk verwachte moet uit één getal bestaan. Om dit te verwezenlijken gaan we de eerstvolgende “bruikbare” byte (08) vermenigvuldigen met 256. Dit doen we omdat dit de **high byte** is. Dan tellen we de **low byte** (F8) er bij op. Deze uitkomst (2296) vermenigvuldigen we met 10 omdat de datasheet dit zo aangeeft, dat kunnen we zien bij Units. De uitkomst hiervan is 22960, dit zou de voltage moeten zijn. Omdat ik dit verwarrend vind om mee te werken heb ik dit anders gedaan, in plaats van te vermenigvuldigen ga ik het delen door 10. De uitkomst is dan 229,6 Volt, dit vind ik veel interessanter om mee te werken omdat dit leesbaarder is. In totaal ontvangen we 9 bytes, dit is ook handig om te weten om het frame te kunne controleren verder in de ontwikkeling.

## Test modbus frame sending

[Link](https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject/tree/main/test_modbus_send_frame/TestARM/src) naar Github.


Nu dat we weten dat de seriële poort werkt en we het Modbus frame kennen gaan we een stuk code maken dat het frame kan verzenden en ontvangen.

Voor dit te doen is er een nieuwe functie toegevoegd:

****


Deze functie moeten we de file descriptor bezorgen (l\_fd), het slave adres (l\_slaveaddress), het register adres (l\_address) en als we het proces willen monitoren of niet (l\_debug). Het monitoren is in het begin belangrijk omdat we dan weten wat er gebeurt.

In onderstaande afbeelding is te zien dat deze functie eerst het frame zal aanmaken met het slave adres en het register adres dat we de functie hebben geven, het zal dan ook automatisch de CRC berekenen en toevoegen aan het frame.



Figuur ReadAddress create frame

Na dit gedaan te hebben zal de functie het frame verzenden naar de file descriptor. Het zal erna ook de functie **tcdrain(l\_fd)** aanroepen. Deze functie zorg er voor dat alle data die naar de file descriptor is geschreven ook daadwerkelijk wordt verzonden. Als er gekozen is voor de “debug” optie, dan zal het frame door de for-loop worden geprint in de terminal.



Figuur Send frame & debug


Het frame is aangemaakt en het is verstuurd, nu gaan we de ontvangen data in lezen, controleren en printen in de terminal. Het lezen doen we door de **read** functie, deze functie zal ook het aantal bytes dat zijn ontvangen terug geven, die gaan we in de variabele **n** zetten (regel 205). Eerder bij het analyseren van het frame hebben we gezien dat we 9 bytes moeten ontvangen, dit gaan we nu controleren. Als de variabele **n** niet gelijk is aan 9 (regel 207) wilt het zeggen dat er iets is misgelopen, we gaan dan een foutcode sturen. Het versturen van de error wordt alleen maar gedaan als de debug functie geactiveerd is.



Figuur 34 Read frame


Als het frame wel correct is en we gebruiken de debug functie dan zal het ontvangen frame worden getoond in de terminal.

In de main hebben we deze functie toegevoegd en alle parameters meegegeven.



Figuur Main frametest

In onderstaande afbeelding is de output van de frametest in de terminal te zien.




Figuur Frametest output

## File-splitting & register definition

[Link](https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject/tree/main/file%20splitting%20%26%20register%20definition/TestARM/src) naar Github.


Met al de functies die zijn aangemaakt of toegevoegd is het handiger om dit op te splitsen in verschillende files. Voor de seriële poort is een aparte file aangemaakt waar de functies daarvan in staan, hetzelfde heb ik gedaan voor alles van Modbus. Dan heb ik nog een aparte file aangemaakt om alle registers van de energie meter te definiëren en ook de register namen. Die gaan we later nog nodig hebben om het uitlezen van verschillende registers te vergemakkelijken. De register namen kunnen we dan ook samen met de data op de terminal tonen om te weten over welke data het gaat.



Figuur Register & registernames energy meter

Ik heb dit ook zo opgebouwd dat de registers en de register namen op dezelfde posities in de twee array’s staan, zo kunnen we dit later combineren.

In de main file dat is afgebeeld kan je zien dat ik de functie **ReadAddress** als parameters de variabele van het device address en de tweede positie van het register array heb gegeven. Deze positie komt overeen met “Maximum Voltage”.



Figuur 38 Main file-splitting & registers definition

## Paho MQTT C-library

[Link](https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject/tree/main/Paho_MQTT_test/TestARM/src) naar Github.


Zoals ik eerder al heb uitgelegd in de [omschrijving](#_Omschrijving), gaan we gebruik maken van MQTT om data naar de Cloud te sturen. Om dit te kunnen doen heb ik gebruik gemaakt van de Paho MQTT C-library.

De Paho MQTT C-library is een open-source client implementatie van het MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) protocol, geschreven in de programmeertaal C. Het is ontworpen om te werken op een breed scala van besturingssystemen en platforms. De library biedt een eenvoudige API voor het verbinden met MQTT-brokers, subcriben op topics, publishen van messages en kan gemakkelijk worden geïntegreerd in C/C++-applicaties.

De library is terug te vinden op Github: <https://github.com/eclipse/paho.mqtt.c>

We kunnen deze library gebruiken op verschillende manieren, meer daarover is terug te vinden op de Github pagina. In dit project gaan we de library uiteindelijk toevoegen aan het project zelf maar we gaan dit eerst testen in een afzonderlijk project. Hier zijn een paar stappen voor nodig.

1. Ik heb een nieuw project gestart en alle .c en .h files in de map src van paho met uitzondering van de samples gekopieerd naar de src map in het nieuwe project.
2. Het volgende dat we moeten doen is -pthread en -dl toevoegen aan de linker zoals afgebeeld:



Figuur paho linker project

1. Nu moeten we MQTTAsync.c, MQTTAsyncUtils en MQTTVersion.c exclude from build. Dit doen we door rechter muisknop op de file en dan bij resource configuration exclude from build en select all.
2. Nu moeten we de file “VersionInfo.h.in openen en de inhoud veranderen in:  
     
   #ifndef VERSIONINFO\_H

#define VERSIONINFO\_H

#define BUILD\_TIMESTAMP "2023"

#define CLIENT\_VERSION "V1.0"

#endif /\* VERSIONINFO\_H \*/  
  
Daarna moet de file worden hernoemt naar “VersionInfo.h”.

1. Het laatste wat we doen is de code vermeld in de link aan de main file van het project toevoegen.  
   <https://eclipse.github.io/paho.mqtt.c/MQTTClient/html/pubsync.html>  
   Het enige dat ik heb veranderd is de link naar de broker veranderd in test.mosquitto.org.  
   


De main gaat er als volgend uitzien maar dan met het address aangepast.



Voor het uitvoeren hebben we ook nog een client nodig om met de broker te verbinden en de data te kunnen controleren. Ik maak gebruik van mqtt.fx. Als we deze code uitvoeren krijgen we de volgende output in de terminal.



Figuur Output paho test

Aan deze output kunnen we zien dat het publishen van data succesvol is verlopen. Nu gaan we enkel nog de client raadplegen om te zien of die data ook wel correct is. In onderstaande afbeelding kan je zien dat de data “Hello World” is. Nu kunnen we data versturen en controleren.  
  


Figuur 41 Client paho test

## Prototype

[Link](https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject/tree/main/prototype/TestARM/src) naar Github.

Na al deze tests hebben we eigenlijk zo goed als al de basis om een prototype te bouwen. In dit prototype gaan het register “Actual voltage” van de energie meter uitlezen. Dan gaan we het Modbus frame filteren zodat enkel nog de data overblijft, die gaan we dan proberen te versturen met MQTT.


### Data filtering

Bij het monitoren van de energie meter hebben we niet het hele Modbus frame nodig. We gaan het frame dus moeten filteren zodat er alleen de gevraagde data nog overblijft. In de [analyse](#_Modbus_data_Circutor) van de Modbus data hebben we gezien welke bytes we juist nodig hebben en hoe we ze moeten converteren totdat we de exacte data hebben. Hiervoor heb ik twee dingen gedaan:

* Functie **ReadAddress** aangepast.
* Functie **ConvertToRegisterUnits** aangemaakt.

#### ReadAddress

De functie had oorspronkelijk als doel om een frame te sturen en het ontvangen frame in te lezen. Om deze data te filteren heb ik een nieuwe variabele aangemaakt



Figuur Filtered data


RawRxData is de array waar het uitgelezen frame in staat we weten dat we byte 6 en 7 nodig hebben en we gaan dan deze twee bytes samenvoegen. In de analyse had ik de berekening hiervoor al uitgelegd. De data is gefilterd en we geven deze terug.

#### ConvertToRegisterUnits

In de register units zijn er twee verschillen in het converteren van de data:

* Voltage, alleen hierbij moet het getal door 10 gedeeld worden.
* Bij al de rest moet het getal gedeeld worden door 100.

Voor dit te doen heb ik een aparte functie aangemaakt (Modbus\_Circutor\_CVM\_1D\_Registers.c), deze functie moet als parameters de data hebben en het type dat we willen converteren, verder geeft de functie de geconverteerde data terug.




Figuur ConvertToRegisterUnits

### MQTT Topic & Payload

We hebben nu de data gefilterd en we kunnen de data ook omvormen naar de eenheden die we nodig hebben. De volgende stap is het klaar maken van de Topics en de payload. We starten eerst met het topic, deze ziet er als volgt uit:  
“**ProjectenVoorHetWerkveld/CircutorEnergyMeter/ActualCurrent**”  
Het bestaat uit twee delen, het eerste deel is het vaste deel dat niet veranderd:  
“**ProjectenVoorHetWerkveld/CircutorEnergyMeter**”  
Het tweede deel moet verandere naargelang welk register we uitlezen, dat kan het voltage zijn of de stroom…

#### Struct

Ik ben gestart met het aanmaken van een struct. Dit zorgt ervoor dat de variabele die ik hier voor ga gebruiken gebundeld zijn en verduidelijkt.




Figuur Struct mqtt

* **Topic**: Dit is het samengevoegde topic dat wordt verzonden.
* **TopicPartOne**: Dit is het vaste deel.
* **TopicPartTwo**: Dit is het variabele deel.
* **Payload**: Dit is de data die we gaan verzenden.

#### ReadModbus\_CircutorData\_MqttTopicPayload


Voor het topic maken voor het register dat wordt gevraagd heb ik ook een aparte functie aangemaakt.



De functie verwacht 3 parameters:


* **Type**: Dit geeft aan welk register we willen uitlezen, hierdoor kan zowel de register en de register benaming worden opgeroepen.
* **Fd**: file descriptor
* **\*data**: de pointer naar de struct mqtt.

In deze functie wordt de functie ReadAddress opgeroepen om de data te ontvangen van het type dat is doorgegeven, daarna gaan we de functie ConvertToRegisterUnits oproepen met hetzelfde type en wordt de geconverteerde data in de variabele Payload van de struct mqtt gestoken.




Figuur Read data & convert

Het volgende dat we gaan doen is de register benaming van het type dat was doorgegeven kopiëren naar TopicPartTwo. Daarna gaan we met twee for loops topic part one en two samenvoegen in een lokale array om die daarna te kunnen kopiëren naar de Topic in de struct.




Figuur Combine topics

Als we deze functie aanroepen moeten we de functie het type register dat we willen uitlezen meegeven, hiervoor heb ik globale defines aangemaakt in de header file.




Figuur Defines energy meter

### Main

In de main file gaan we het paho voorbeeld gebruiken. We gaan hier een paar dingen aan toevoegen. We beginnen met de eigen struct voor mqtt toe te voegen en het vaste gedeelte van het topic in TopicPartOne te kopiëren. Verder maken we nog de variabele aan voor de file descriptor en de locatie van het bestand van de usb.  
  
 


Figuur 48 Main part one prototype

Dan heb ik bij het if-statement bij het connecteren naar de broker een else toegevoegd om te printen dat we zijn geconnecteerd met de broker. Daarna ga ik de seriële poort openen en de energie meter uitlezen. Nu heb ik als voorbeeld de amperages genomen. Daarna gaan we de poort terug sluiten.




Figuur 49 Main part two prototype

Daarna gaan we struct variabele “pubmsg.payload” van de paho library geheugen toewijzen (regel 97), dit heb ik gedaan omdat ik anders een error krijg. Bij het uitlezen van de energie meter is de data al volledig geconverteerd en ook omgevormd naar het type dat we hebben opgevraagd. Die data staat nu in de struct variabele “mqttdata.Payload”. Die data moeten we nog kopiëren naar de struct variabele “pubmsg.payload” van de paho library (regel 98).




Figuur 50 Main part three paho struct

Als laatste heb ik nog bij de functie “MQTTClient\_publishMessage” de struct variabele “mqttdata.Topic” gegeven (regel 102). Hetzelfde heb ik nog gedaan bij het printen van het proces (regel 112).




Figuur 51 Main part four sending data

Als we deze code runnen dan krijgen we in de terminal de volgende output.



Figuur Output prototype

Als laatste gaan we de data nog controleren in de mqtt client.



Figuur MQTT client prototype

Dit is nu een werkend prototype, dit is de start naar de final code. Alles wat we hierin hebben gedaan ga ik gebruiken mits een paar aanpassingen.

# Final code!


[Link](https://github.com/bartpassat/EnergyMeterProject/tree/main/Final/TestARM/src) naar Github.

Met een werkend prototype kunnen we beginnen werken aan de final code. Het belangrijkste is om te weten wat we juist willen bereiken met de final code. Voor mij was het volgende belangrijk:

* Het programma moet blijven draaien totdat ik het afbreek.
* Ik wil vier zaken verzenden:
  + Spanning
  + Stroom
  + Elektrisch vermogen
  + Totale verbruik van de meter
* Ik wil elk onderdeel om de twee seconden versturen.


Om het programma te laten draaien heb ik een **while(1)** loop gebruikt. Het programma zal enkel uit de loop geraken als het wordt afgebroken, handmatig of door een fout. Om de vier verschillende zaken te verzenden ga ik het proces om de energie meter uit te lezen tot het verzenden van de message vier keer opnieuw uitvoeren. Enkel het type bij het uitlezen zal veranderen, al de rest blijft zich herhalen.

Omdat alles zich blijft herhalen heb ik voor het versturen van de message een aparte functie aangemaakt “void MQTT\_SendMessage(struct mqtt \*data);”. Deze functie zal de data versturen, we moeten de functie enkel de struct waar het topic en de payload instaat geven. Voor deze functie heb ik ook een nieuwe file aangemaakt “MQTT\_Custom.c”. hier heb ik ook nog een functie ingebouwd om de MQTT client aan te maken en om te connecteren met de broker “void MQTT\_init()”. In de while loop heb ik nog een kleine statemachine ingebouwd met een switch statement. Dit doe ik zodat ik kan wisselen tussen de zaken die ik wil verzenden. Hiervoor gebruik in de define’s die ik in de tests al aangemaakt had, te zien in **Figuur 47 Defines energy meter**. Als laatst gebruik ik de **sleep(2)** functie om twee seconden te wachten.



Figuur switch-state final code

Als we het programma laten draaien geeft de terminal ook de output van wat er allemaal gebeurt.



Figuur Output final code


# Data monitoring

Het programma om de data te verzenden naar de Cloud is klaar. Als het programma wordt uitgevoerd zal het de data blijven sturen, nu moeten we die data nog gaan opvangen en monitoren. Zoals ik eerder al heb uitgelegd in de [omschrijving](#_Omschrijving) gaan we [home assistant](#_Home_Assistant) hiervoor gebruiken. We hebben hier drie zaken voor nodig:

* [Node-RED](#_Node-RED), voor de koppeling tussen Cloud en database.
* [InfluxDB](#_InfluxDB), de database voor het stockeren van de data.
* [Grafana](#_Grafana), voor het visualiseren van de data.


## Node-RED koppeling

Voor elk onderdeel heb ik een blok gemaakt waar we via een network node “mqtt-in” verbinding gaan maken met de Cloud broker en gaan subcriben op het topic dat we voor het onderdeel nodig hebben. Het volgende dat ik gebruikt heb is een string to int converter, de data dat in het programma wordt verstuurd is een string maar we willen een integer in de database. Als laatste heb ik de verbinding gemaakt met de database, dat gebeurt door een storage node “influxdb out”.




Figuur Node-RED nodes

### Network node “mqtt in”



Figuur Network node mqtt-in


Met deze node kan een verbinding worden gemaakt met de broker en we kunnen publishen of subcriben op een topic. Als we deze node hebben toegevoegd moeten we eerst de connectie maken met de broker. In onderstaande afbeelding zijn de instellingen hiervoor zichtbaar. In het vak server geven we het adres en de poort van de broker in. We gaan automatisch connecteren en we hebben de versie ingesteld.



Figuur mqtt node server settings


Na dit gedaan te hebben kunnen we de server selecteren waar we mee willen verbinden. Het topic waar we op willen subcriben geven we in het vak topic in. Meer is er niet nodig om verbinding te maken en de data op te vangen. De laatste stap gaan we voor elk onderdeel herhalen maar we veranderen telkens het laatste deel van het topic met:

* /ActualVoltage
* /ActualCurrent
* /ActualPower
* /ActiveEnergy




Figuur 59 mqtt node subcribe to topic

### Function node




Figuur Function node

Voor het converteren van string naar int gaan we gebruik maken van een function node. De function node laat het toe dat JavaScript code kan worden uitgevoerd op de “messages” die door de node gaan. De message is hier een object “msg”. Om de inhoud hiervan te krijgen gebruiken we de regel “msg.payload”. Het enige wat we hier mee gaan doen is een type cast naar int (msg.payload = Number(msg.payload). Daarna gaan we het object terug sturen met return. Dit is alles wat we nodig hebben om de string te converteren.



Figuur 61 function node str to int


### Storage node influxdb out



Figuur 62 Storage node influxdb out


Deze node zorgt ervoor dat de binnenkomende data in de database wordt gezet. Voor we hier gebruik van kunnen maken moet er eerst een database worden aangemaakt, hoe dit verloopt leg ik nog uit in InfluxDB. We hebben vier databases aangemaakt, één voor de voltage, één voor de stroom, één voor het vermogen en één voor het totale verbruik.

Bij de instellingen van de node gaan we bij Host “localhost” ingeven, de database draait op het zelfde systeem, de poort is 8086. Daarna moeten we de database ingeven en onze inlog gegevens. Deze stap moeten we voor elke database herhalen.



Figuur 63 Storage node influxdb out db settings


Als we alle databases hebben geconfigureerd is de laatste stap om elke node toe te wijzen aan die database. Eerst moeten we de node een benaming geven, daarna moeten we de database toewijzen en als laatste moeten we de message geven. In de afbeelding hieronder het voorbeeld ervan.



Figuur 64 Storage node infuxdb out settings

## Influxdb

Voor elk topic hebben we een aparte database nodig. Een database in influxdb is heel gemakkelijk aan te maken. Daarvoor moeten we naar het tabblad InfluxDB Admin gaan. Dan op Create Database klikken, de benaming ingeven en de database is aangemaakt. De database is dan ook direct bruikbaar.






Figuur InfluxDB create DB

## Grafana

Grafana is iets ingewikkelder om te configureren. Hier moeten we eerst een InfluxDB data source configureren voor elke database. Daarna moeten we de resources toevoegen aan een dashboard en zo instellen zodat we de gewenste visualisatie hebben.


Om te beginnen moeten naar het tabblad configuration gaan. En klikken op Add data source.





Figuur 66 Grafana add source

Daarna selecteren we InfluxDB.






Figuur 67 Grafana select data source

Als volgende moeten we de naam ingeven en het adres van de InfluxDB server.




Figuur 68 Grafana data source config 1

Daarna moeten we de database naam ingeven, en gebruiker gegevens. Bij HTTP Method geven we GET in. Dan drukken op Save & Test.



Figuur 69 Grafana data source config 2


De data sources zijn nu succesvol toegevoegd. De laatste stap is een dashboard aanmaken en de data sources daarin toevoegen. Daarvoor moeten we naar het tabblad dashboard gaan en op de know New klikken.





Figuur 70 Grafana add new dashboard

Het volgende is een nieuw panel toevoegen.





Figuur 71 Grafana add new panel


Dan moeten we bij Data source de gewenste database selecteren. Bij FROM moeten we bij select measurement “msg.measurement” selecteren.





Figuur Grafana edit panel


Daarna kunnen we het type visualisatie selecteren rechts vanboven. Ik heb gekozen voor Stats.






Figuur 73 Grafana edit panel stats

Daarna geven we bij Title de benaming in. En dan heb ik de optie Transparent background geslecteerd, dit oogt mooi. Bij Value options heb ik gekozen voor “Calculate”, bij Calculation kies ik voor “last” en bij Fields voor “Numeric Fields”



Figuur Grafana stats edit 1

En als laatste kunnen we bij standard options de gewenst unit selecteren, in het voorbeeld is dat Volt(V), Decimals 1. Dit is bij elk panel anders.



Figuur Grafana stats edit 2

Na dit gedaan te hebben voor elk item zijn we klaar met het dashboard. Dit was ook het laatste onderdeel van het project. In de afbeelding hieronder het eindresultaat.



Figuur Grafana