
# بخش اول


## توجیه رزولوشن فرکانسی

همانطور که در دستور کار گفته شده است، در حالتی که فرکانس‌های تابع exp را برابر با 5 و 8 در نظر بگیریم، دو قله بر روی 5 و 8 به وضوح قابل مشاهده هستند. اما اگر این مقادیر را 5 و 5.1 در نظر بگیریم، چون تفاوت آن‌ها کمتر از مقدار رزولوشن فرکانس (1 هرتز) است، فقط یک قله با کمی نویز قابل مشاهده است. این مورد در تصویر زیر آورده شده است:




## تبدیل فوریه سیگنال

### الف) نمودار سیگنال



### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال



### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

می‌دانیم تبدیل فوریه تابع به صورت زیر محاسبه می‌شود.


از طرفی با توجه به اینکه در متلب تبدیل فوریه را normalize می‌کنیم، ضرایب را از پاسخ حذف می‌کنیم. با جایگذاری مقادیر، نتیجه به صورت زیر خواهد بود:

از طرفی نمودارها به جای اینکه بر اساس رسم شده باشند، بر حسب رسم شده‌اند. در نتیجه باید این تغییر متغیر را نیز لحاظ کنیم:


همانطور که مشاهده می‌شود، محاسبات تئوری با مقدار بدست آمده مطابقت دارد.

## تبدیل فوریه سیگنال

### الف) نمودار سیگنال



### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال




### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

تبدیل فوریه تابع به صورت زیر محاسبه می‌شود:


از طرفی باید مبنا را از به تغییر دهیم:

با توجه به اینکه اندازه تبدیل فوریه رسم شده است، تابع مد نظر است. نمودار این تابع در desmos رسم شده و تصویر آن در ادامه آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، این نمودار با نمودار رسم شده در متلب مطابقت دارد.




## تبدیل فوریه سیگنال

### الف) نمودار سیگنال




### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال




### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

نمودار این تابع در desmos نیز رسم شده و در ادامه آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، مقدار تئوری بدست آمده با نمودار رسم شده در متلب مطابقت دارد.




## تبدیل فوریه سیگنال

### الف) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال



### ب) نمودار فاز تبدیل فوریه سیگنال



### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

ابتدا تبدیل فوریه تابع را محاسبه می‌کنیم:

حال تبدیل فوریه تابع را به صورت زیر بدست می‌آوریم:

حال تغییر متغیر را انجام می‌‎دهیم و با توجه به اینکه باید اندازه تابع را نرمالایز کنیم، ضریب را در نظر نمی‌گیریم:

با توجه به اینکه بازه را قرینه در نظر نگرفتیم و فرکانس را نیز برابر با 100 هرتز در نظر گرفتیم، پاسخ بالا به پاسخ زیر تبدیل می‌شود:


با توجه به اینکه تابع اندازه‌ای برابر با 1 دارد، اندازه تبدیل فوریه برابر با مقدار تابع ضربه در نقطه ضربه است. به همین دلیل است که پس از نرمال‌سازی، در نمودار اندازه تبدیل فوریه یک ضربه در نقطه 15 و یک ضربه در نقطه 85 وجود دارد.

فاز تابع نیز برابر با است و به همین دلیل فاز تبدیل فوریه از رابطه زیر بدست می‌آید:


مقدار فاز نیز در متلب تقسیم بر شده و به همین دلیل در نقطه 15 یک ضربه با اندازه و در نقطه 85 یک ضربه با اندازه داریم.

## تبدیل فوریه سیگنال

### الف) نمودار سیگنال



### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال




### ج) تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب

پیش از تبدیل فوریه، با استفاده از سری فوریه توانستیم سیگنال‌‌های متناوب را در حوزه فوریه نشان دهیم. در واقع در سری فوریه از تعدادی سیگنال ویژه به فرم استفاده کردیم که نمودار آن فرم گسسته داشت. دلیل استفاده از تبدیل فوریه این است که بتوانیم توابع غیرمتناوب را در حوزه فوریه نشان دهیم که در این صورت از تمامی سیگنال‌های ویژه به فرم استفاده می‌کنیم. حال وقتی می‌توانیم سیگنال‌های متناوب را با فرم خاصی از این سیگنال‌های ویژه نشان دهیم، نیازی به بقیه سیگنال‌های ویژه نخواهیم داشت و در واقع در این توابع، تبدیل فوریه ضریبی از سری فوریه خواهد بود. با توجه به اینکه سری فوریه تابع ، تابع است، تبدیل فوریه آن نیز همین تابع خواهد بود. فواصل ضربه‌ها (دوره تناوب) نیز به ضریب k که در این تابع برابر با 2 است وابسته است. در نتیجه دوره تناوب این قطار برابر با 2 خواهد بود.


# بخش دوم

## تبدیل فوریه تابع

### الف) نمودار سیگنال



### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال



### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

شرح مشاهده: ناپیوستگی، شدیدترین تغییرات در حوزه زمان است و تابع دلتا نیز ناپیوستگی دارد. تبدیل فوریه ما را به حوزه فرکانس می‌برد که در آنجا تغییرات شدید زمان معادل فرکانس‌های بالاتر می‌شود.

ناپیوستگی شامل بزرگ‌ترین فرکانس‌ها یعنی بینهایت و منفی بینهایت می‌شود. از آنجا که تعداد محدودی فرکانس برای بیان کردن آن پاسخ‌گو نیست، باید از منفی بینهایت تا بینهایت گسترده باشد.

این نکته در نمودار رسم شده نیز قابل رویت است. تبدیل فوریه تابع دلتا، تابع ثابت بوده و همه فرکانس‌ها را در بر می‌گیرد.


محاسبه تبدیل فوریه تابع دلتا:

در اینجا است. پس داریم:


یعنی در هر نقطه 1 بوده و با در نظر گرفتن ، یعنی در کل فرکانس‌ها 1 می‌باشد.

## تبدیل فوریه تابع

### الف) نمودار سیگنال



### ب) نمودار اندازه تبدیل فوریه سیگنال



### ج) محاسبه تئوری تبدیل فوریه

شرح مشاهده: تابع ثابت هیچ تغییراتی در حوزه زمان ندارد و پس از تبدیل فوریه که به حوزه فرکانس می‌رویم، کمترین فرکانس‌ها را خواهیم داشت.

این یعنی تغییرات حوزه زمان با فرکانس‌های پایین قابل بیان بوده و با فقط یک ضربه توصیف شده است.

این نکته در نمودار رسم شده قابل رویت است. تبدیل فوریه تابع ثابت، یک ضربه شده که فقط شامل فرکانس‌های پایین است.

محاسبه تبدیل فوریه تابع ثابت :

در اینجا است. پس داریم:

با توجه به اینکه در متلب تبدیل فوریه را normalize می‌کنیم، ضریب را از پاسخ حذف می‌کنیم:


در نمودار تبدیل فوریه، محور افقی بر حسب فرکانس رسم شده است ولی تبدیل فوریه حساب شده بر حسب فرکانس زاویه‌ای می‌باشد. پس باید این تغییر متغیر را لحاظ کنیم:

همانطور که مشاهده می‌شود، محاسبات تئوری با نمودار رسم شده مطابقت دارد.

# بخش سوم

## ساخت Mapset

Mapset خواسته شده به صورت زیر است:



این Mapset در ابتدای برنامه از فایل mapset.mat لود شده و در متغیر mapset قرار می‌گیرد.

## تابع coding\_amp

این تابع با شناسه زیر در فایل coding\_amp.m قرار گرفته است:

function signal = coding\_amp(bin\_msg, bitrate)


پیام ورودی به این تابع به صورت باینری است. برای تبدیل رشته به باینری از تابع str2bin موجود در فایل str2bin.m استفاده می‌شود.

تابع coding\_amp برای استرینگ‌هایی که تعداد بیت‌های رشته باینری آن مضربی از bitrate نیست، تعدادی بیت 0 در انتهای راست رشته اضافه می‌کند تا طول رشته نهایی مضربی از bitrate شود. بیت‌های اضافه شده در بخش decoding حذف می‌شوند و رشته به صورت صحیح خوانده می‌شود.

خروجی این تابع یک سیگنال است که هر 100 سمپل آن معادل bitrate عدد بیت است.

## خروجی تابع coding\_amp

خروجی تابع به ازای سه مقدار 1، 2 و 3 برای bitrate به صورت زیر است. لازم به ذکر است که کلمه انتخاب شده برای encode کردن، کلمه signal است.



## تابع decoding\_amp


این تابع با شناسه زیر در فایل decoding\_amp.m قرار گرفته است:

function binary = decoding\_amp(signal, bitrate)

لازم به ذکر است که خروجی این تابع، رشته باینری است و با استفاده از تابع bin2str، استرینگ ارسال شده را بازسازی می‌کنیم. تابع bin2str تعدادی بیت آخر رشته که باعث می‌شود طول رشته بر 5 بخش‌پذیر نباشد را دور می‌ریزد. نحوه تست decoding در تابعی به نام test انجام می‌پذیرد و به صورت زیر است:

function result = test(str, bitrates, noise, mapset)  
 bin\_send = str2bin(str, mapset);  
 result = cell(length(bitrates), 1);  
  
 for i = 1:length(bitrates)  
 bitrate = bitrates(i);  
 signal\_send = coding\_amp(bin\_send, bitrate);  
 signal\_receive = signal\_send + noise \* randn(size(signal\_send));  
 bin\_receive = decoding\_amp(signal\_receive, bitrate);  
 str\_receive = bin2str(bin\_receive, mapset);  
 result{i} = ['Recieved (bitrate=', num2str(bitrate), ', noise=', num2str(noise), '): ', str\_receive];  
 end  
  
end

خروجی تابع نیز به صورت زیر است:




## اضافه کردن نویز به سیگنال ارسالی


برای اینکه واریانس نویز برابر با 0.0001 شود، باید عدد 0.01 در خروجی تابع randn ضرب شود. در نتیجه تابع test را به این صورت فراخوانی می‌کنیم:

str = 'signal';  
bitrates = 1:3;  
noise = 0.01;  
result = test(str, bitrates, noise, mapset);  
print\_result(result)

خروجی به صورت زیر خواهد بود:




همانطور که مشاهده می‌شود، با این مقدار نویز همچنان می‌توان رشته را به طور کاملا صحیح بازسازی کرد. برای درک اینکه چه مقدار نویز به سیگنال اضافه شده است، نمودار سیگنال پس از اضافه کردن نویز را رسم می‌کنیم:




## افزایش نویز

* ابتدا مقدار نویز را از 0.01 به 0.1 افزایش می‌دهیم، نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:




خروجی تابع نیز به صورت زیر خواهد بود:




همانطور که مشاهده می‌شود، تابع decoding همچنان می‌تواند رشته ارسال شده را به درستی تشخیص دهد.

* حال مقدار نویز را به 0.4 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:




خروجی تابع نیز به صورت زیر خواهد بود:




تابع با مقدار bitrate = 3 نتوانسته رشته را به درستی بازسازی کند، اما با مقادیر 1 و 2 همچنان به درستی کار می‌کند.

* حال مقدار نویز را به 0.7 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:




خروجی تابع به صورت زیر خواهد بود:




مشاهده می‌شود که در این حالت bitrate = 2 هم نتوانسته به درستی عمل کند اما bitrate = 1 همچنان صحیح عمل می‌کند.

* مقدار نویز را به 1 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:




خروجی تابع نیز به صورت زیر است:




مشاهده می‌شود که bitrate = 1 همچنان به درستی عمل می‌کند.

* حال مقدار نویز را به 1.2 افزایش می‌دهیم. نمودار سیگنال‌ها به صورت زیر خواهد بود:



خروجی تابع نیز به صورت زیر است:



مشاهده می‌شود که در این حالت حتی bitrate = 1 هم پاسخ‌گو نبوده و نمی‌توان رشته را بازسازی کرد.

در کل، bitrate = 1 از سایر بیت‌ریت‌ها نسبت به نویز مقاوم‌تر بوده و در سطح نویزهایی که سیگنال دریافتی بیت‌ریت‌های بالاتر خراب می‌شدند، بیت‌ریت 1 هنوز جواب درستی می‌گرفته.

همانطور که در مقدمه گفته شد، بدیهی‌ست که با افزایش مقدار bitrate، مقاومت نسبت به افزایش نویز کاهش پیدا می‌کند.