
Để xác định khoảng cách kết nối của thiết bị vô tuyến (wireless devices), bạn có thể sử dụng một số phương pháp sau:

**1. Phương pháp lý thuyết (Sử dụng công thức Path Loss)**

Công thức Path Loss được sử dụng để tính toán suy hao tín hiệu khi tín hiệu di chuyển trong không gian. Một trong những công thức phổ biến là công thức Friis, dùng để ước tính khoảng cách kết nối giữa hai thiết bị vô tuyến trong môi trường không có vật cản lớn.



Dựa vào công thức này, nếu bạn biết các thông số như công suất phát, độ lợi anten, tần số, và công suất tín hiệu nhận được, bạn có thể tính được khoảng cách kết nối ddd.

**2. Sử dụng công cụ đo đạc (Wi-Fi Analyzer)**

Các công cụ phần mềm hoặc phần cứng như Wi-Fi Analyzer có thể giúp bạn đo đạc cường độ tín hiệu và từ đó ước lượng khoảng cách kết nối giữa thiết bị phát và thiết bị nhận. Chúng đo đạc tín hiệu và cung cấp chỉ số cường độ tín hiệu như RSSI (Received Signal Strength Indicator), từ đó suy ra khoảng cách.

**3. Đo thực tế với máy đo tín hiệu**

Một số thiết bị chuyên dụng có thể đo trực tiếp cường độ tín hiệu và xác định khoảng cách kết nối giữa các thiết bị vô tuyến. Các máy đo này có thể thực hiện các phép đo trong các tần số vô tuyến cụ thể (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, v.v.).

**4. Sử dụng mô hình suy hao tín hiệu (Path Loss Models)**

Một số mô hình suy hao tín hiệu trong môi trường đô thị hoặc môi trường mở có thể giúp bạn tính toán khoảng cách kết nối dựa trên các yếu tố như tần số, công suất phát, loại môi trường (trong nhà, ngoài trời, khu vực có nhiều vật cản, v.v.). Ví dụ:

* **Mô hình suy hao trong môi trường đô thị (Urban Environment)**: Dự đoán tín hiệu suy hao trong các khu vực có nhiều vật cản.
* **Mô hình suy hao trong môi trường nông thôn (Rural Environment)**: Dự đoán tín hiệu trong không gian mở, ít vật cản hơn.


**5. Sử dụng các công nghệ định vị (Triangulation, GPS)**


Nếu thiết bị có khả năng định vị, bạn có thể sử dụng các công nghệ như GPS để xác định khoảng cách giữa các thiết bị vô tuyến. Cách này thường áp dụng cho các hệ thống có nhiều thiết bị di động hoặc mạng lưới cảm biến.


**6. Tính toán từ các phép đo thực tế**


Thực hiện đo cường độ tín hiệu tại các khoảng cách khác nhau và vẽ đồ thị suy hao tín hiệu. Sau đó, sử dụng các phép toán nội suy hoặc ngoại suy để xác định khoảng cách kết nối trong các tình huống thực tế.


Để có kết quả chính xác hơn, bạn có thể kết hợp các phương pháp này hoặc sử dụng phần mềm mô phỏng tín hiệu vô tuyến.













### Kết quả:

Khoảng cách kết nối giữa hai thiết bị vô tuyến là khoảng **0.0994 m** (tương đương khoảng 10 cm).

**Lưu ý**: Kết quả này khá nhỏ, vì trong ví dụ này chúng ta đã giả định một môi trường lý tưởng với không có sự suy giảm tín hiệu lớn và công suất phát thấp. Trong thực tế, với tần số 2.4 GHz, khoảng cách thực tế có thể dài hơn nhiều, nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như chướng ngại vật, độ suy giảm môi trường, v.v.


Để tính chiều dài ăng-ten cho thiết bị vô tuyến, bạn cần dựa trên tần số hoạt động của thiết bị. Công thức tính chiều dài ăng-ten cơ bản dựa trên bước sóng của tín hiệu là:







Tùy vào loại ăng-ten bạn cần (1/4 sóng, 1/2 sóng, hay toàn sóng), bạn áp dụng công thức tương ứng để tính chiều dài chính xác.

Độ lợi của anten (Antenna Gain) là một thước đo khả năng của anten trong việc tập trung sóng điện từ vào một hướng nhất định so với một anten chuẩn (thường là anten phát sóng đều theo mọi hướng, gọi là anten đồng đẳng lý thuyết - isotropic antenna). Độ lợi của anten thường được biểu thị bằng đơn vị "dBi" (decibel isotropic), tức là độ lợi so với anten isotropic.







**Tóm lại:**

Độ lợi của anten phản ánh khả năng tập trung sóng vào một hướng cụ thể, giúp tăng cường tín hiệu trong phạm vi đó. Các phương pháp tính toán cụ thể có thể thay đổi tùy vào loại anten và ứng dụng thực tế.

Dưới đây là một ví dụ cụ thể về cách tính độ lợi của anten.

### Giả sử:

### 

### 

### 


### Kết quả:


Độ lợi của anten là khoảng **29 dBi**.


### Giải thích:


Độ lợi này cho thấy rằng anten này có khả năng tập trung tín hiệu mạnh hơn gấp khoảng **800 lần** so với một anten đồng đẳng lý thuyết (isotropic). Anten này sẽ phát sóng chủ yếu trong một hướng cụ thể, với độ lợi rất cao trong khu vực đó.

Khi thiết kế một bộ đàm, có một số yếu tố cần được tính toán để đảm bảo hiệu suất và khả năng hoạt động của nó. Dưới đây là một ví dụ về cách tính toán một số yếu tố quan trọng trong thiết kế bộ đàm.









### Kết luận:

Việc tính toán cho bộ đàm liên quan đến nhiều yếu tố từ công suất phát, phạm vi tín hiệu đến tần số hoạt động và độ suy hao. Những yếu tố này cần được tối ưu hóa để đảm bảo bộ đàm hoạt động hiệu quả trong môi trường thực tế.

Phương pháp gây nhiễu sóng điện từ, hay còn gọi là "gây nhiễu điện từ" (Electromagnetic Interference - EMI), là những kỹ thuật được sử dụng để làm ảnh hưởng đến tín hiệu điện từ trong các hệ thống điện tử hoặc truyền thông. Các phương pháp này có thể được sử dụng trong mục đích quân sự, nghiên cứu, hoặc kiểm tra độ bền của các thiết bị điện tử. Dưới đây là một số phương pháp chính để gây nhiễu sóng điện từ:

1. **Nhiễu từ trường (Magnetic Interference):**
   * Dùng các nguồn từ mạnh để tạo ra từ trường thay đổi, gây nhiễu cho các thiết bị điện tử. Điều này có thể gây ra sự nhiễu loạn trong các tín hiệu điện từ, làm giảm chất lượng hoặc làm gián đoạn các tín hiệu truyền thông.
2. **Nhiễu sóng vô tuyến (Radio Frequency Interference - RFI):**
   * Phát sóng vô tuyến với tần số gần hoặc chồng lên tần số của thiết bị mục tiêu để làm nhiễu tín hiệu. Đây là phương pháp phổ biến trong các tác vụ gây nhiễu truyền thông vô tuyến hoặc radar.
3. **Nhiễu xung (Pulse Interference):**
   * Sử dụng các xung điện từ mạnh để tạo ra các đợt nhiễu ngắn hạn. Các xung này có thể là các tín hiệu xung cao tần, gây ảnh hưởng lớn đến các hệ thống điện tử trong khoảng thời gian ngắn.
4. **Nhiễu tín hiệu analog hoặc digital:**
   * Đưa vào các tín hiệu nhiễu theo các phương thức analog hoặc digital. Các tín hiệu nhiễu này có thể làm méo hoặc phá hỏng tín hiệu gốc, ảnh hưởng đến quá trình truyền tải và nhận tín hiệu của các thiết bị.
5. **Sử dụng thiết bị phát sóng có tần số cố định (Jammin):**
   * Phát tín hiệu nhiễu mạnh ở các tần số nhất định để làm nhiễu và chặn tín hiệu của các thiết bị hoặc hệ thống mục tiêu. Đây là phương pháp gây nhiễu truyền thông thường gặp trong các chiến lược quân sự.
6. **Sử dụng sóng siêu cao tần (Microwave Interference):**
   * Phát sóng vi sóng ở các tần số cao nhằm gây nhiễu cho các thiết bị sử dụng sóng vô tuyến hoặc vi sóng. Đây là phương pháp gây nhiễu các hệ thống radar, viễn thông, hoặc các thiết bị không dây.

Các phương pháp gây nhiễu sóng điện từ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc nghiên cứu sự bảo vệ của các thiết bị điện tử đến các hoạt động gây nhiễu trong chiến tranh hoặc các cuộc tấn công mạng.

Dưới đây là ví dụ cụ thể cho từng phương pháp gây nhiễu sóng điện từ:

1. **Nhiễu từ trường (Magnetic Interference):**
   * **Ví dụ:** Một máy phát từ trường mạnh, chẳng hạn như một nam châm điện cường độ lớn, có thể tạo ra từ trường thay đổi mạnh mẽ. Nếu đặt thiết bị điện tử như máy tính hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu gần nguồn từ này, tín hiệu trong các thiết bị có thể bị nhiễu loạn, làm cho chúng hoạt động không chính xác hoặc bị hư hỏng. Ví dụ, một máy tạo từ trường có thể ảnh hưởng đến các thiết bị MRI trong bệnh viện.
2. **Nhiễu sóng vô tuyến (Radio Frequency Interference - RFI):**
   * **Ví dụ:** Một hệ thống phát sóng vô tuyến cố ý phát sóng với tần số trùng hoặc gần với tần số của các thiết bị điện tử khác. Ví dụ, một trạm phát sóng vô tuyến có thể tạo ra nhiễu cho các tín hiệu GPS, làm giảm độ chính xác hoặc làm gián đoạn dịch vụ GPS. Một ví dụ khác là nhiễu sóng vô tuyến ảnh hưởng đến các tín hiệu vô tuyến trong các hệ thống radar.
3. **Nhiễu xung (Pulse Interference):**
   * **Ví dụ:** Các thiết bị như "EMP (Electromagnetic Pulse) generators" có thể phát ra các xung điện từ mạnh mẽ và ngắn hạn, làm gián đoạn các hệ thống điện tử trong phạm vi ảnh hưởng. Ví dụ, khi một xung điện từ được tạo ra bởi một vụ nổ hạt nhân trong không gian, nó có thể tạo ra một đợt nhiễu mạnh, làm hỏng các thiết bị điện tử hoặc truyền thông trong vùng ảnh hưởng mà không cần tiếp xúc vật lý.
4. **Nhiễu tín hiệu analog hoặc digital:**
   * **Ví dụ:** Một tín hiệu nhiễu analog có thể được tạo ra bởi một máy phát sóng có tần số thấp, ví dụ như một máy phát phát ra sóng sine không ổn định, gây méo tín hiệu của thiết bị truyền thông âm thanh, dẫn đến mất chất lượng âm thanh. Tương tự, nhiễu số có thể được tạo ra trong các mạng dữ liệu bằng cách gửi các tín hiệu sai hoặc bất thường vào mạng, làm gián đoạn sự truyền tải và xử lý thông tin.
5. **Sử dụng thiết bị phát sóng có tần số cố định (Jammin):**
   * **Ví dụ:** Trong môi trường quân sự, một thiết bị gây nhiễu (jammer) có thể được sử dụng để phát tín hiệu vô tuyến tại tần số của các hệ thống liên lạc của đối phương. Ví dụ, các thiết bị gây nhiễu GPS có thể phá vỡ tín hiệu GPS mà quân đội hoặc các phương tiện di chuyển cần để xác định vị trí, khiến họ mất phương hướng hoặc bị tấn công.
6. **Sử dụng sóng siêu cao tần (Microwave Interference):**
   * **Ví dụ:** Một thiết bị phát sóng vi sóng (microwave jammer) có thể được sử dụng để phát tín hiệu vô tuyến ở các tần số siêu cao để nhiễu các hệ thống radar hoặc các thiết bị liên lạc sử dụng sóng vi sóng. Ví dụ, một hệ thống radar sử dụng sóng vi sóng để theo dõi mục tiêu có thể bị gián đoạn bởi một máy phát sóng vi sóng tạo ra tín hiệu nhiễu, khiến radar không thể phát hiện được mục tiêu.

Những phương pháp này có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm truyền thông, quân sự, y tế và các ngành công nghiệp sử dụng thiết bị điện tử.

Tạo nhiễu sóng vô tuyến (Radio Frequency Interference - RFI) là một quá trình sử dụng các tín hiệu điện từ để làm gián đoạn hoặc gây nhiễu cho các tín hiệu vô tuyến trong một hệ thống điện tử. Tuy nhiên, việc này có thể vi phạm các quy định pháp lý tại nhiều quốc gia và có thể gây hại cho các thiết bị vô tuyến hợp pháp, nên cần phải lưu ý các yếu tố pháp lý trước khi thực hiện.

Dưới đây là một số phương pháp cơ bản để tạo nhiễu sóng vô tuyến (RFI) và cách thực hiện:

### ****1. Sử dụng thiết bị phát sóng nhiễu****

Một cách dễ dàng nhất để tạo RFI là sử dụng thiết bị phát sóng vô tuyến với tần số mà bạn muốn tạo nhiễu. Các thiết bị này có thể là các máy phát sóng vô tuyến nhỏ hoặc các thiết bị tạo nhiễu (jammer).

#### **Cách thực hiện:**

* **Chọn một thiết bị phát sóng:** Các máy phát sóng hoặc thiết bị gây nhiễu có thể được mua hoặc chế tạo. Những thiết bị này có thể phát sóng ở các tần số vô tuyến khác nhau, từ tần số thấp (HF) đến tần số cao (VHF, UHF, hay thậm chí là sóng siêu cao tần (SHF)).
* **Xác định tần số mục tiêu:** Bạn cần biết tần số mà thiết bị hoặc hệ thống mà bạn muốn gây nhiễu đang hoạt động, ví dụ như hệ thống truyền thông vô tuyến, hệ thống GPS, hoặc tín hiệu radar. Sau đó, bạn sẽ chọn tần số của thiết bị phát sóng nhiễu sao cho nó trùng với hoặc gần với tần số của thiết bị mục tiêu.
* **Cài đặt tần số và công suất của thiết bị phát sóng:** Điều chỉnh tần số phát sóng của thiết bị gây nhiễu sao cho nó sẽ tạo nhiễu cho thiết bị mục tiêu. Bạn có thể cần phải thử nghiệm với công suất phát sóng để đảm bảo rằng nó đủ mạnh để gây nhiễu mà không bị giới hạn về quy định pháp lý.

#### **Lưu ý:**

* Các thiết bị gây nhiễu vô tuyến là vi phạm pháp luật tại nhiều quốc gia nếu chúng gây nhiễu cho các tín hiệu hợp pháp và không được cấp phép. Hãy đảm bảo tuân thủ các quy định của chính phủ về việc phát sóng vô tuyến.
* Các thiết bị này có thể làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng, ví dụ như liên lạc khẩn cấp, truyền thông hàng không, hoặc các tín hiệu GPS, do đó cần cẩn trọng khi sử dụng.

### ****2. Sử dụng tín hiệu ngẫu nhiên****

Một phương pháp khác để tạo RFI là sử dụng các tín hiệu ngẫu nhiên (random signals), chẳng hạn như sóng nhiễu dạng xung (pulse jamming) hoặc sóng nhiễu ngẫu nhiên (white noise).

#### **Cách thực hiện:**

* **Sử dụng một máy phát sóng tạo nhiễu ngẫu nhiên:** Bạn có thể sử dụng các máy phát tạo nhiễu như **Noise Generator** để phát sóng ngẫu nhiên ở các tần số mà bạn muốn gây nhiễu. Các tín hiệu này có thể là sóng tần số thấp hoặc cao và có thể được phát đi liên tục hoặc ngắt quãng tùy theo mục tiêu của bạn.
* **Điều chỉnh tần số và dạng sóng của tín hiệu nhiễu:** Bạn có thể tùy chỉnh máy phát để phát ra các tín hiệu nhiễu dạng xung hoặc nhiễu trắng (white noise), có thể làm gián đoạn tín hiệu vô tuyến của thiết bị mục tiêu. Các tín hiệu này sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị nhận sóng trong dải tần số tương ứng.
* **Tạo nhiễu tần số rộng:** Bạn có thể phát tín hiệu nhiễu có băng thông rộng, tức là phát sóng ở nhiều tần số khác nhau cùng một lúc, giúp làm gián đoạn các hệ thống nhận tín hiệu trong vùng tần số rộng hơn.

### ****3. Sử dụng sóng phản xạ****

Một phương pháp gián tiếp khác để tạo RFI là sử dụng sóng phản xạ để làm nhiễu các tín hiệu vô tuyến.

#### **Cách thực hiện:**

* **Sử dụng các vật liệu phản xạ sóng:** Bạn có thể sử dụng các vật liệu kim loại hoặc các bề mặt phản xạ sóng vô tuyến để phản xạ tín hiệu vô tuyến trở lại các thiết bị thu phát tín hiệu. Ví dụ, đặt một tấm kim loại lớn hoặc một vật thể phản xạ sóng gần thiết bị mục tiêu có thể tạo ra sự nhiễu loạn tín hiệu do sóng phản xạ này.
* **Sử dụng các ăng-ten phản xạ:** Bạn cũng có thể sử dụng ăng-ten phản xạ để làm giảm hiệu suất của các ăng-ten nhận tín hiệu vô tuyến. Điều này có thể làm gián đoạn quá trình truyền thông và tạo ra nhiễu.

### ****4. Sử dụng thiết bị phát sóng nhiễu dạng xung (Pulse Jamming)****

Một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng tín hiệu xung để tạo nhiễu cho các tín hiệu vô tuyến của hệ thống mục tiêu.

#### **Cách thực hiện:**

* **Thiết lập thiết bị phát sóng xung:** Các máy phát sóng có thể được cài đặt để phát ra các tín hiệu xung ngắn nhưng mạnh. Các tín hiệu này sẽ phá vỡ hoặc làm gián đoạn tín hiệu vô tuyến của hệ thống mà bạn muốn gây nhiễu.
* **Tần số xung:** Bạn cần điều chỉnh tần số và độ dài của các xung sao cho nó có thể làm nhiễu các thiết bị thu phát tín hiệu mục tiêu trong phạm vi hoạt động của chúng.

### ****Lưu ý quan trọng:****

* **Pháp lý:** Việc tạo RFI có thể là vi phạm pháp luật nếu nó làm gián đoạn các dịch vụ vô tuyến hợp pháp hoặc gây hại cho thiết bị của người khác. Trước khi thực hiện, hãy kiểm tra các quy định pháp lý tại quốc gia của bạn và tuân thủ các quy tắc về việc phát sóng vô tuyến.
* **Ảnh hưởng đến các thiết bị quan trọng:** Tạo nhiễu sóng vô tuyến có thể làm gián đoạn các dịch vụ quan trọng như liên lạc vô tuyến, hệ thống radar, GPS và nhiều hệ thống khác. Đảm bảo không gây hại cho các hệ thống này nếu bạn thử nghiệm.

### ****Kết luận:****

Mặc dù các phương pháp trên có thể được sử dụng để tạo RFI, chúng cần phải được thực hiện cẩn thận và tuân thủ quy định pháp luật. Nếu bạn muốn nghiên cứu và thử nghiệm với RFI trong môi trường an toàn và hợp pháp, hãy tham khảo các tổ chức nghiên cứu hoặc cơ quan có thẩm quyền để được cấp phép và hướng dẫn chi tiết.

Để cung cấp một ví dụ cụ thể về việc tạo **Nhiễu Sóng Vô Tuyến (Radio Frequency Interference - RFI)**, chúng ta cần tính toán các yếu tố liên quan đến tần số, công suất và phạm vi ảnh hưởng của tín hiệu nhiễu. Dưới đây là các bước tính toán cụ thể với một ví dụ giả định.

### ****Thông tin cần có:****


Giả sử bạn muốn tạo nhiễu sóng vô tuyến cho một thiết bị mục tiêu đang sử dụng tần số 2.4 GHz (tần số này rất phổ biến trong các hệ thống Wi-Fi, Bluetooth, và nhiều thiết bị không dây khác).


### ****Các yếu tố cần tính toán:****


1. **Tần số nhiễu (Jamming Frequency):**  
   Bạn sẽ phát sóng nhiễu ở tần số gần với tần số của thiết bị mục tiêu. Chẳng hạn, thiết bị mục tiêu hoạt động ở tần số 2.4 GHz, bạn có thể phát sóng nhiễu ở 2.45 GHz hoặc 2.35 GHz để làm gián đoạn tín hiệu.
2. **Công suất phát sóng (Transmission Power):**  
   Công suất phát sóng ảnh hưởng đến phạm vi nhiễu và mức độ mạnh của tín hiệu nhiễu. Công suất phát sóng được tính bằng đơn vị dBm (decibels milliwatts).


Ví dụ, nếu công suất phát sóng của máy phát là 1 watt (W), chúng ta có thể tính công suất phát sóng dưới dạng dBm.


Công thức chuyển đổi từ watt (W) sang dBm là:











Tín hiệu nhiễu nhận được tại thiết bị mục tiêu có giá trị âm (-51.2 dBm) vì **mức tín hiệu giảm dần theo khoảng cách** khi tín hiệu truyền qua không gian. Đây là một hiện tượng vật lý được gọi là **suy giảm tín hiệu (path loss)**.

**Giải thích:**

Khi một tín hiệu vô tuyến được phát ra từ nguồn phát sóng (máy phát sóng gây nhiễu trong ví dụ của chúng ta), tín hiệu sẽ lan tỏa trong không gian. Sự suy giảm tín hiệu này là do một số yếu tố, bao gồm:

* **Khoảng cách:** Tín hiệu trở nên yếu hơn khi khoảng cách giữa nguồn phát và thiết bị nhận tăng lên. Điều này có thể hiểu là năng lượng của sóng vô tuyến được "phân bố" ra trên một diện tích ngày càng lớn hơn khi nó truyền ra ngoài.
* **Sự suy giảm trong môi trường:** Các vật cản như tường, vật liệu khác, hoặc các yếu tố môi trường như độ ẩm, mưa, v.v., có thể làm giảm cường độ tín hiệu.

**Công thức tính suy giảm tín hiệu (Path Loss):**

Công thức mà tôi đã sử dụng để tính mức suy giảm tín hiệu là công thức **FSPL (Free Space Path Loss)**, được tính như sau:

L=20×log⁡10(d)+20×log⁡10(f)+20×log⁡10(4πc)L = 20 \times \log\_{10}(d) + 20 \times \log\_{10}(f) + 20 \times \log\_{10}\left(\frac{4\pi}{c}\right)L=20×log10​(d)+20×log10​(f)+20×log10​(c4π​)

Trong đó:

* LLL là mức suy giảm tín hiệu (Path Loss) tính bằng dB.
* ddd là khoảng cách giữa thiết bị phát sóng và thiết bị nhận (tính bằng mét).
* fff là tần số sóng phát (tính bằng Hz).
* ccc là tốc độ ánh sáng (3 x 10^8 m/s).

Từ công thức này, ta thấy rằng **suy giảm tín hiệu sẽ càng lớn khi khoảng cách ddd và tần số fff tăng lên**. Mức suy giảm tín hiệu được tính ra là một giá trị dB (decibels), và dB là một đơn vị đo tỷ lệ logarithmic, vì vậy một giá trị âm cho thấy tín hiệu đã bị suy giảm mạnh so với mức ban đầu.

**Cách tín hiệu nhận được tại thiết bị mục tiêu có giá trị âm:**

Trong ví dụ của chúng ta:

* Công suất phát sóng là **30 dBm** (tương đương 1 watt).
* Mức suy giảm tín hiệu ở khoảng cách 100 mét (với tần số 2.45 GHz) là **-81.2 dB**.

Tín hiệu nhận được tại thiết bị mục tiêu sẽ được tính bằng công thức:

Preceived=Ptransmitted−LP\_{\text{received}} = P\_{\text{transmitted}} - LPreceived​=Ptransmitted​−L

Trong đó:

* PtransmittedP\_{\text{transmitted}}Ptransmitted​ là công suất phát sóng (30 dBm).
* LLL là mức suy giảm tín hiệu (-81.2 dB).

Áp dụng vào công thức:

Preceived=30 dBm−81.2 dB=−51.2 dBmP\_{\text{received}} = 30 \, \text{dBm} - 81.2 \, \text{dB} = -51.2 \, \text{dBm}Preceived​=30dBm−81.2dB=−51.2dBm

Kết quả **-51.2 dBm** có nghĩa là tín hiệu nhiễu nhận được tại thiết bị mục tiêu rất yếu. Các tín hiệu có giá trị âm (dBm) cho thấy mức độ tín hiệu rất thấp so với mức chuẩn (1 mW). Một tín hiệu ở mức -51.2 dBm là rất yếu và có thể không đủ mạnh để gây gián đoạn hoặc làm hỏng hệ thống mục tiêu, nhưng nó vẫn là tín hiệu nhiễu mạnh nếu thiết bị mục tiêu không có khả năng lọc nhiễu hiệu quả.

**Tại sao lại có giá trị âm:**

* **dBm là đơn vị logarit của công suất:** Công suất truyền sóng vô tuyến được đo bằng dBm (decibels relative to 1 milliwatt). Nếu tín hiệu bị suy giảm quá nhiều (như trong ví dụ của chúng ta, khoảng cách là 100m và tần số là 2.45 GHz), giá trị tín hiệu nhận được có thể trở nên âm.
* **Sự suy giảm theo khoảng cách:** Khi tín hiệu lan truyền qua không gian, nó sẽ bị phân tán và suy yếu. Do đó, giá trị dBm của tín hiệu nhận được sẽ giảm xuống dưới 0 dBm (nghĩa là âm) khi tín hiệu đã suy giảm rất nhiều sau một khoảng cách dài.

**Tóm lại:**

* Giá trị âm (-51.2 dBm) cho thấy tín hiệu nhiễu tại thiết bị mục tiêu rất yếu sau khi bị suy giảm khi truyền qua không gian 100m.
* Mức suy giảm tín hiệu theo khoảng cách và tần số (dB) là lý do chính khiến tín hiệu nhiễu trở nên yếu hơn và có giá trị âm.