**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

**BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA**

**TRẦN GIA TUẤN**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁNH TAY ROBOT 5 BẬC TỰ DO**

**DESIGN AND IMPLEMENT A CONTROL SYSTEM FOR**

**A 5-DOF ROBOTIC MANIPULATOR**

**CỬ NHÂN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**

**BỘ MÔN ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG**

**TRẦN GIA TUẤN – 2012357**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**THIẾT KẾ VÀ HIỆN THỰC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CHO CÁNH TAY ROBOT 5 BẬC TỰ DO**

**DESIGN AND IMPLEMENT A CONTROL SYSTEM FOR**

**A 5-DOF ROBOTIC MANIPULATOR**

**CỬ NHÂN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**GS. TS. Hồ Phạm Huy Ánh**

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA –ĐHQG -HCM

Cán bộ hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp : .................................................. (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 1 : ...........................................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 2 : ...........................................................................

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Khóa luận tốt nghiệp được bảo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp.HCM ngày . . . . . tháng . . . . năm . . . . .

Thành phần Hội đồng đánh giá khoá luận tốt nghiệp gồm:

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ khóa luận tốt nghiệp)

1. ..............................................................
2. ..............................................................
3. ..............................................................
4. ..............................................................
5. ..............................................................

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp và Chủ nhiệm Bộ môn sau khi luận văn đã được sửa chữa (nếu có).

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỦ NHIỆM BỘ MÔN…………**

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH  **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**  **BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | *TP. HCM, ngày….tháng…..năm……..* |

**NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên luận văn:** |  |  |
| **Thiết kế và hiện thực hệ thống điều khiển cho cánh tay robot 5 bậc tự do** | | |
| **Nhóm Sinh viên thực hiện:** |  | **Cán bộ hướng dẫn:** |
| Trần Gia Tuấn | 2012357 | GS. TS. Hồ Phạm Huy Ánh |
| **Đánh giá Luận văn**   1. Về cuốn báo cáo:   Số trang Số chương Số bảng số liệu Số hình vẽ Số tài liệu tham khảo Sản phẩm Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:  *<nhận xét về định dạng, cách thức viết báo cáo, phân bố nội dung, chương mục có hợp lý không, …>*   1. Về nội dung luận văn:   *<nhận xét về kiến thức, phương pháp mà sinh viên đã tìm hiểu, nghiên cứu, nhận xét ưu điểm và hạn chế>*   1. Về tính ứng dụng:   *<nhận xét về việc xây dựng ứng dụng demo, nhận xét ưu điểm và hạn chế>*   1. Về thái độ làm việc của sinh viên:   *<nhận xét về thái độ, ưu khuyết điểm của từng sinh viên tham gia>* | | |

**Đánh giá chung:** Luận văn đạt/không đạt yêu cầu của một luận văn tốt nghiệp kỹ sư, xếp loại Giỏi/ Khá/ Trung bình

**Điểm từng sinh viên:**

**Trần Gia Tuấn** **/10**

**Cán bộ hướng dẫn**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH  **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**  **BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | *TP. HCM, ngày….tháng…..năm……..* |

**NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên luận văn:** |  |
| **Thiết kế và hiện thực hệ thống điều khiển cho cánh tay robot 5 bậc tự do** | |
| **Nhóm Sinh viên thực hiện:** | **Cán bộ phản biện:** |
| Trần Gia Tuấn | 2012357 |
| **Đánh giá Luận văn**   1. Về cuốn báo cáo:   Số trang Số chương Số bảng số liệu Số hình vẽ Số tài liệu tham khảo Sản phẩm Một số nhận xét về hình thức cuốn báo cáo:  *<nhận xét về định dạng, cách thức viết báo cáo, phân bố nội dung, chương mục có hợp lý không, …>*   1. Về nội dung luận văn:   *<nhận xét về kiến thức, phương pháp mà sinh viên đã tìm hiểu, nghiên cứu, nhận xét ưu điểm và hạn chế>*   1. Về tính ứng dụng:   *<nhận xét về việc xây dựng ứng dụng demo, nhận xét ưu điểm và hạn chế>*   1. Về thái độ làm việc của sinh viên:   *<nhận xét về thái độ, ưu khuyết điểm của từng sinh viên tham gia>* | |

**Đánh giá chung:** Luận văn đạt/không đạt yêu cầu của một luận văn tốt nghiệp kỹ sư, xếp loại Giỏi/ Khá/ Trung bình

**Điểm từng sinh viên:**

**Trần Gia Tuấn** **/10**

**Người nhận xét**

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

|  |  |
| --- | --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HỒ CHÍ MINH  **KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ**  **BỘ MÔN: ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|  | *TP. HCM, ngày….tháng…..năm……..* |

**ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT**

|  |
| --- |
| **TÊN LUẬN VĂN: Thiết kế và hiện thực hệ thống điều khiển cho cánh tay robot 5 bậc tự do** |
| **Cán bộ hướng dẫn: GS. TS. Hồ Phạm Huy Ánh** |
| **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 01/09/2024 đến ngày 09/12/2024 |
| **Sinh viên thực hiện:**  **Trần Gia Tuấn – 2012357** |
| **Nội dung đề tài:**   * Mục tiêu: Đề tài tập trung phát triển hệ thống cánh tay robot 5 bậc tự do, tích hợp xử lý ảnh bằng thuật toán SURF để nhận diện và gắp vật theo vật mẫu. Đề tài cần giải quyết thành công đọc tọa độ xử lý của nắp chai cần gắp bằng các giải thuật xử lý ảnh, kết hợp với điều khiển cánh tay robot 5 bậc tự do giúp hệ thống vận hành ổn định và chính xác nhất. * Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: * Thuật toán nhận diện đặc trưng SURF. * Các giải thuật xử lý ảnh cần để đọc tọa độ vật. * Bài toán động học và hoạch định quỹ đạo robot. * Giải thuật điều khiển động cơ. |

|  |
| --- |
| **Kế hoạch thực hiện:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Công việc** | **Thời gian** |
| Thiết kế bài toán động học kết hợp với hoạch định quỹ đạo cánh tay robot | 01/09 – 02/10/2024 |
| Điều chỉnh cơ khí cánh tay robot, thiết kế bộ điều khiển cho động cơ servo. | 02/10 – 10/10/2024 |
| Tìm hiểu về máy tính nhúng và tiến hành thiết kế, lắp đặt hệ thống camera. | 10/10 – 17/10/2024 |
| Nghiên cứu thuật toán SURF và kết hợp với các giải thuật xử lý ảnh khác để đọc về tọa độ. | 17/10 – 31/10/2024 |
| Thêm chức năng UART; nghiên cứu và sử dụng FreeRTOS cho đề tài. | 31/10 – 10/11/2024 |
| Tiến hành hiệu chỉnh các sai số trong quá trình chạy thử và viết báo cáo. | 10/11 – 22/11/2024 |
| Tổng hợp kết quả và đánh giá cuối; làm file thuyết trình. | 23/11 – 08/12/2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của Cán bộ hướng dẫn**  (Ký tên và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày….tháng …..năm…..  **Sinh viên**  (Ký tên và ghi rõ họ tên) |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN**

Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số ngày

… của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

1. Chủ tịch.
2. Thư ký.
3. Ủy viên.
4. Ủy viên.
5. Ủy viên.

# *LỜI CẢM ƠN*

Lời đầu tiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến quý thầy cô Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh nói chung cũng như Bộ môn Điều khiển và Tự động hóa nói riêng vì đã truyền đạt cho tôi những vốn kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quý báu trong suốt chặng đường Đại học của tôi giúp tôi có thể hoàn thành đề tài đồ án tốt nghiệp này.

Tôi xin được dành lời cám ơn đặc biệt đến Thầy Hồ Phạm Huy Ánh – là giảng viên đã hướng dẫn tôi cả Đồ án 2 và Đồ án tốt nghiệp này. Tôi xin cám ơn những định hướng và những chỉ dạy về lĩnh vực Thầy đã dành cho tôi, giúp tôi vững tin thực hiện và hoàn thành đồ án của mình. Đây là một nhân duyên và cũng như may mắn khiến tôi có được sự hướng dẫn tuyệt vời của thầy, và tôi biết ơn điều đó. Tôi cũng xin cám ơn Thầy Nguyễn Thanh Tâm – giảng viên hướng dẫn tôi thực hiện Đồ án 1 đã cho tôi cái nhìn toàn diện về lĩnh vực để khám phá ra được đam mê thực sự của mình. Xin cám ơn Thầy Nguyễn Tiến Đạt và các Thầy trong Lab B3 – 108 đã như những người anh truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn cho tôi. Cám ơn các Thầy đã mài giũa kỹ năng của tôi thông qua từng công việc nhỏ để có thể góp phần tạo nên tôi của ngày hôm nay.

Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình của mình, đã là chỗ dựa tinh thần, là hậu phương vững chắc trong suốt chặng đường học vấn của tôi. Xin cám ơn các đấng sinh thành vì những lời động viên và chăm sóc trong những lúc khó khăn khi tôi thực hiện đồ án. Lời cảm ơn cuối cùng tôi muốn dành cho bạn bè, những người đã ở bên cạnh tôi suốt những năm Đại học. Gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Trịnh Cao Thắng vì đã luôn hỗ trợ hết mình như một người dẫn dắt, cám ơn Trần Phẩm Lương vì những hỗ trợ về mặt tinh thần và cám ơn Lê Nhứt Huy vì những giúp sức về thể chất.

Cuối cùng tôi muốn cám ơn tất cả mọi người một lần nữa vì đã tạo nên một Trần Gia Tuấn kiên trì trên chặng hành trình của mình như ngày hôm nay.

TPHCM, ngày tháng năm Sinh viên

# MỤC LỤC

[LỜI CẢM ƠN i](#_Toc186978098)

[MỤC LỤC ii](#_Toc186978099)

[DANH MỤC HÌNH VẼ iv](#_Toc186978100)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU vii](#_Toc186978101)

[DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii](#_Toc186978102)

[TÓM TẮT LUẬN VĂN BẰNG TIẾNG VIỆT 1](#_Toc186978103)

[ABSTRACT 2](#_Toc186978104)

[CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 3](#_Toc186978105)

[1.1 Đặt vấn đề 3](#_Toc186978106)

[1.2 Tình hình nghiên cứu 4](#_Toc186978107)

[1.3 Lý do chọn đề tài 5](#_Toc186978108)

[1.4 Mục tiêu của đề tài 5](#_Toc186978109)

[1.5 Cấu trúc của đề tài 6](#_Toc186978110)

[CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT 7](#_Toc186978111)

[2.1. Tổng quan 7](#_Toc186978112)

[2.2. Khối cánh tay robot 7](#_Toc186978113)

[2.2.1. Nguồn 8](#_Toc186978114)

[2.2.2. Mạch điều khiển robot 9](#_Toc186978115)

[2.2.3. Động cơ 11](#_Toc186978116)

[2.3. Khối thị giác máy 15](#_Toc186978117)

[2.3.1. Nguồn 16](#_Toc186978118)

[2.3.2. Camera 17](#_Toc186978119)

[2.3.3. Máy tính nhúng 18](#_Toc186978120)

[2.4. Mô hình cánh tay và hệ thống 19](#_Toc186978121)

[CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC CHO CÁNH TAY ROBOT 24](#_Toc186978122)

[3.1. Tổng quan 24](#_Toc186978123)

[3.2. Cơ sở lý thuyết về cánh tay robot 5 bậc tự do 25](#_Toc186978124)

[3.2.1. Đặt hệ trục tọa độ lên cánh tay robot 25](#_Toc186978125)

[3.2.2. Thiết lập bảng DH 26](#_Toc186978126)

[3.2.3. Không gian làm việc của cánh tay robot 27](#_Toc186978127)

[3.2.4. Tính toán động học thuận của cánh tay robot 35](#_Toc186978128)

[3.2.5. Tính toán động học nghịch của cánh tay robot 36](#_Toc186978129)

[3.2.6. Hoạch định quỹ đạo 42](#_Toc186978130)

[CHƯƠNG 4. GIẢI THUẬT XỬ LÝ ẢNH 47](#_Toc186978131)

[4.1. Tổng quan 47](#_Toc186978132)

[4.2. Hiệu chỉnh hệ tọa độ camera với hệ tọa độ tay máy 48](#_Toc186978133)

[4.3. Khớp vật với vật mẫu bằng giải thuật SURF 51](#_Toc186978134)

[4.4. Tìm homography 56](#_Toc186978135)

[4.5. Đọc bán kính và tọa độ vật 59](#_Toc186978136)

[CHƯƠNG 5. GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN 65](#_Toc186978137)

[5.1. Tổng quan 65](#_Toc186978138)

[5.2. Giải thuật truyền nhận 66](#_Toc186978139)

[5.2.1. Mã hóa thông tin 66](#_Toc186978140)

[5.2.2. Frame truyền dữ liệu 68](#_Toc186978141)

[5.2.3. Bộ đệm 69](#_Toc186978142)

[5.3. Giao tiếp giữa hai luồng 71](#_Toc186978143)

[5.4. Thuật toán điều khiển 75](#_Toc186978145)

[CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN 78](#_Toc186978146)

[6.1. Đánh giá kết quả của mô hình 78](#_Toc186978147)

[6.2. Kết luận 92](#_Toc186978148)

[6.3. Hướng phát triển của đề tài 93](#_Toc186978149)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 94](#_Toc186978150)

# DANH MỤC HÌNH VẼ

[Hình 2.1. Nguồn tổ ong 5 V - 20 A. 8](#_Toc183131600)

[Hình 2.2. Mạch điều khiển 16 kênh PWM PCA9685. 9](#_Toc183131601)

[Hình 2.3. Mạch vi điều khiển STM32F103C8T6. 10](#_Toc183131602)

[Hình 2.4. Động cơ RC Servo MG996R. 11](#_Toc183131603)

[Hình 2.5. Động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027. 13](#_Toc183131604)

[Hình 2.6. Cấu tạo của 1 động cơ servo. 14](#_Toc183131605)

[Hình 2.7. Dạng tín hiệu điều khiển góc quay động cơ MG996R tại 50 Hz. 15](#_Toc183131606)

[Hình 2.8. Nguồn Raspberry Pi 4 -5.1 V – 3 A. 16](#_Toc183131607)

[Hình 2.9. Cảm biến USB Camera. 17](#_Toc183131608)

[Hình 2.10. Raspberry Pi 4 Model B – 4GB RAM. 18](#_Toc183131609)

[Hình 2.11. Mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do. 19](#_Toc183131610)

[Hình 2.12. Vị trí sau khi preset các góc servo. 20](#_Toc183131611)

[Hình 2.13. a) Above Arm. 21](#_Toc183131612)

[Hình 2.14. b) Below Arm 21](#_Toc183131613)

[Hình 2.15. Loại cánh tay robot. 21](#_Toc183131614)

[Hình 2.16. Tripod. 21](#_Toc183131615)

[Hình 2.17. Case đựng camera và Raspberry Pi. 22](#_Toc183131616)

[Hình 2.18. Case đựng camera và Raspberry Pi thực tế. 22](#_Toc183131617)

[Hình 2.19. Hệ thống camera sau lắp đặt. 23](#_Toc183131618)

[Hình 3.1. Hệ trục tọa độ từng khớp của cánh tay robot trong không gian 3 chiều. 25](#_Toc183044215)

[Hình 3.2. Vùng hoạt động giới hạn của robot khi chiếu từ trên xuống. 27](#_Toc183044216)

[Hình 3.3. Vùng hoạt động giới hạn của robot khi chiếu ngang. 28](#_Toc183044217)

[Hình 3.4. Không gian làm việc của robot khi gắp thẳng đứng. 35](#_Toc183044218)

[Hình 3.5. Kinematic Decoupling. 37](#_Toc183044219)

[Hình 3.6. Góc chiếu thẳng đứng từ trên xuống của cánh tay robot. 39](#_Toc183044220)

[Hình 3.7. Góc nhìn ngang của cánh tay robot. 40](#_Toc183044221)

[Hình 3.8. Quỹ đạo LSPB. 43](#_Toc183044222)

[Hình 3.9. Quỹ đạo LSPB của góc theo thời gian. 44](#_Toc183044223)

[Hình 3.10. Đặc tính quỹ đạo LSPB. 45](#_Toc183044224)

[Hình 4.1. Sơ đồ giải thuật xử lý ảnh. 48](#_Toc184063963)

[Hình 4.2. Hệ trục tọa độ ảnh và hệ trục tọa độ thực. 49](#_Toc184063964)

[Hình 4.3. Hệ tọa độ ảnh. 50](#_Toc184063965)

[Hình 4.4. Hệ tọa độ thực. 50](#_Toc184063966)

[Hình 4.5. Trường hợp chạy thử thuật toán SURF. 55](#_Toc184063967)

[Hình 4.6. Minh họa hoạt động của Homography. 56](#_Toc184063968)

[Hình 4.7. Ví dụ cho ánh xạ của ảnh khi thay đổi góc nhìn. 57](#_Toc184063969)

[Hình 4.8. Chạy thử chương trình áp dụng Homography khi vật bị chênh. 59](#_Toc184063970)

[Hình 4.9. a) Ảnh vật mẫu. b) Ảnh sau khi dùng Boxfilter. c) Ảnh sau khi được tăng độ tương phản. 61](#_Toc184063971)

[Hình 4.10. Ảnh lấy ngưỡng tĩnh. 62](#_Toc184063972)

[Hình 4.11. a) Ảnh vật mẫu. b) Ảnh sau khi xử lý ảnh để chuẩn bị lấy đường bao. 62](#_Toc184063973)

[Hình 4.12. Xác định đường bao của vật. 64](#_Toc184063974)

[Hình 4.13. Đọc tọa độ vật. 64](#_Toc184063975)

[Hình 5.1. Số IEEE 754 với độ chính xác đơn. 67](#_Toc187011315)

[Hình 5.2. Số IEEE 754 với độ chính xác kép. 67](#_Toc187011316)

[Hình 5.3. Frame truyền dữ liệu. 69](#_Toc187011317)

[Hình 5.4. Hình thức hoạt động của DMA. 70](#_Toc187011318)

[Hình 5.5. Bộ đệm phần mềm. 71](#_Toc187011319)

[Hình 5.6. Sơ đồ khi sử dụng chia luồng trong RTOS 72](#_Toc187011320)

[Hình 5.7. Lên lịch chạy mỗi task 72](#_Toc187011321)

[Hình 5.8. Trạng thái task 73](#_Toc187011322)

[Hình 5.9. Các luồng chạy của chương trình. 74](#_Toc187011323)

[Hình 5.10. Sơ đồ giải thuật tính toán góc quay mong muốn. 75](#_Toc187011324)

[Hình 5.11. Sơ đồ giải thuật hoạch điều khiển đến vị trí mong muốn. 76](#_Toc187011325)

[Hình 5.12. Sơ đồ giải thuật hoạch điều khiển về vị trí home. 77](#_Toc187011326)

[Hình 6. 1. LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 90o. 79](#_Toc186978076)

[Hình 6.2. LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 90o. 79](#_Toc186978077)

[Hình 6.3. LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 90o. 80](#_Toc186978078)

[Hình 6.4. LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 50o. 80](#_Toc186978079)

[Hình 6.5. LSPB cho khớp thứ 2 từ 90o đến 30o. 81](#_Toc186978080)

# DANH MỤC BẢNG BIỂU

[Bảng 2.1. Thông số kỹ thuật nguồn tổ ong. 8](#_Toc183044264)

[Bảng 2.2. Thông số kỹ thuật của PCA 9685. 9](#_Toc183044265)

[Bảng 2.3. Thông số kĩ thuật của STM32F103C8T6. 11](#_Toc183044266)

[Bảng 2.4. Thông số kĩ thuật của Động cơ RC Servo MG966. 12](#_Toc183044267)

[Bảng 2.5. Thông số kỹ thuật động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027. 13](#_Toc183044268)

[Bảng 2.6. Thông số kĩ thuật của nguồn Raspberry Pi 4. 16](#_Toc183044269)

[Bảng 2.7. Thông số kĩ thuật của USB Camera. 18](#_Toc183044270)

[Bảng 2.8. Thông số kỹ thuật của Raspberry Pi 4 Model B. 19](#_Toc183044271)

[Bảng 3.1. Bảng DH. 26](#_Toc183044272)

[Bảng 3.2. Kích thước tay máy. 27](#_Toc183044273)

[Bảng 3.3. Các góc khớp tại z = 0. 29](#_Toc183044274)

[Bảng 3.4. Giá trị d và z. 34](#_Toc183044275)

[Bảng 3.5. Bảng quy đổi tọa độ thực. 38](#_Toc183044276)

[Bảng 6.1. Tọa độ trước hiệu chỉnh. 85](#_Toc186978062)

[Bảng 6.2. Tọa độ sau hiệu chỉnh. 90](#_Toc186978063)

# DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CPU: Central Processing Unit.

DH: Denavit – Hartenberg.

DMA: Direct Memory Access.

DOF: Degree Of Freedom.

FIFO: First In First Out.

FOV: Field Of View.

GNU GPL: GNU General Public License.

IDE: Integrated Development Environment.

LSPB: Linear Segment with Parabol Blend.

MSB: Most Significant Bit.

PID: Proportional Integral Derivative.

PWM: Pulse Width Modulation.

ROI: Regions of Interest.

RTOS: Real-Time Operating System.

SIFT: Scale-Invariant Feature Transform.

SoC: System on Chip.

SP: Set Point.

SURF: Speeded-Up Robust Features.

TTL: Transistor – transistor logic.

UART: Universal Asynchronous Receiver – Transmitter.

UV: Ultra Violet.

# TÓM TẮT LUẬN VĂN BẰNG TIẾNG VIỆT

Trong thời đại hiện nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, mọi ngành công nghiệp đang chuyển dịch theo xu hướng tự động hóa. Phần lớn các robot công nghiệp được đề cập trong các dây chuyền sản xuất thường là sự kết hợp của cánh tay robot và thị giác máy. Cánh tay robot có khả năng làm việc ổn định và chính xác cao bởi chúng sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc như con người, hơn thế nữa, những cánh tay này có thể làm việc được dưới những môi trường khắc nghiệt và độc hại với sức khỏe con người như là phân loại hạt trong buồng UV,… Việc nghiên cứu và phát triển cánh tay robot ứng dụng thị giác máy trở thành một trong những vấn đề thiết yếu trong các nhà máy thông minh nhằm cải thiện tính đa dạng của lĩnh vực ứng dụng đồng thời tăng hiệu suất cũng như độ chính xác cho cánh tay robot.

Đồ án này tập trung vào vấn đề áp dụng lý thuyết điều khiển robot vào mô hình thực tế, kết hợp với các giải thuật xử lý ảnh để xử lý yêu cầu gắp vật theo vật mẫu bỏ vào vùng quy định. Trong suốt quá trình hiện thực đề tài, những sự điều chỉnh về mặt cơ khí của khung tay máy, về xung điều khiển động cơ cũng như hiệu chỉnh vị trí và kích thước vật khi được đọc từ camera sẽ luôn được tiến hành nhằm giúp tay máy có thể đến chính xác vị trí và gắp vật.

# ABSTRACT

In the current era, with the rapid advancement of science and technology, all industries are shifting towards automation. Most industrial robots mentioned in production lines are often a combination of robotic manipulators and machine vision systems. Robotic manipulators are capable of working stably with high precision as they are unaffected by emotions like humans. Moreover, these arms can operate in harsh and hazardous environments that are detrimental to human health, such as sorting grains in UV chambers. Research and development of robotic arms integrated with machine vision have become essential in smart factories to improve the versatility of application fields, while also increasing the efficiency and precision of robotic arms.

This project focuses on applying robot control theory to a real-world model, integrating image processing algorithms to handle object-picking tasks based on given sample objects and designated areas. Throughout the implementation, adjustments in the robot arm's mechanical frame, motor control pulses, as well as object position and size calibration from the camera, will be continuously carried out. These adjustments aim to ensure the robotic arm can accurately reach the specified positions and grasp objects effectively.

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

## Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, việc áp dụng robot vào sản xuất công nghiệp đã và đang diễn ra mạnh mẽ, không chỉ nhằm gia tăng năng suất mà còn để giảm thiểu các rủi ro trong môi trường lao động nguy hiểm. Theo các báo cáo, robot công nghiệp được triển khai rộng rãi trong các ngành như lắp ráp điện tử, gia công cơ khí, và đặc biệt là đóng gói và kiểm tra sản phẩm. Thực tế này góp phần vào xu hướng thay thế lao động thủ công bằng robot, không chỉ để đáp ứng các yêu cầu chất lượng sản phẩm mà còn khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động trong nhiều ngành công nghiệp​.

“Sử dụng Robot công nghiệp, cánh tay robot công nghiệp trong sản xuất là một giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh.” [1]

“Tại Việt Nam, thị trường Robot công nghiệp được cho là sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới, cùng với việc các doanh nghiệp chú trọng vào cách mạng công nghiệp 4. Robot công nghiệp tăng trưởng nhiều nhất trong các ngành: Sản xuất ô tô (83%), Việt Nam hiện cũng được các chuyên gia đánh giá là thị trường tiềm năng của Robot công nghiệp với nhiều các nhà máy sản xuất sử dụng Robot như: Vinfast, Thaco...” [1]

“Thông thường, với một sản phẩm công nghiệp, các nhà sản xuất thường chế tạo ở nhiều kích cỡ theo nhu cầu đa dạng của thị trường cung ứng. Điều này dẫn đến việc phải điều chỉnh máy móc hỗ trợ nhiều lần, gây mất thời gian. Từ khi ứng dụng robot cộng tác, rào cản này đã không còn đáng kể.” [2]

“Do [nhiệm](https://www.universal-robots.com/vn/c%C3%A1c-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng/%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-l%E1%BA%AFp-r%C3%A1p/) vụ lắp ráp thường nằm ở cuối giai đoạn sản xuất và là một trong những khâu hoàn thiện sản phẩm nên việc đảm bảo chất lượng và tính nhất quán luôn được chú trọng. Đối với hai yêu cầu tiên quyết này, không ai có thể phủ nhận các cobot thường làm tốt điều này hơn so với con người. Kết quả khả quan ở nhiều nhà máy khi ứng dụng robot cộng tác đã chứng minh nhận định trên là hoàn toàn chính xác.

Hơn thế nữa là khả năng ứng dụng của cánh tay robot cộng tác trong các nhiệm vụ lắp ráp đã cải thiện sức khỏe công nhân khá nhiều. Trước kia, những người lao động phải trực tiếp thực hiện hoàn toàn 100% thủ công, đến nay những phân đoạn phải tiêu hao sức lực đã được hạn chế đến mức tối đa.” [2]

““Khu vực nào của Trung Quốc phổ cập robot cao hơn, thì dòng người lao động nhập cư sẽ giảm xuống”, Osea Giuntella, giáo sư kinh tế ở Đại học Pittsburgh (Mỹ) và là tác giả chính của báo cáo nghiên cứu của Cục Nghiên cứu kinh tế quốc gia Mỹ (NBER) về phản ứng của lao động đối với tự động hóa ở Trung Quốc nhận định.” [3]

## Tình hình nghiên cứu

Tại Việt Nam, các dự án liên quan đến chế tạo và ứng dụng robot ngày càng nhiều. Ví dụ, nhiều nhóm sinh viên và nhà nghiên cứu đã chế tạo thành công các robot phục vụ trong các môi trường độc hại hoặc đảm nhận các công việc phức tạp như lắp ráp và phân loại sản phẩm​ [4] [5]. Nghiên cứu và ứng dụng cánh tay robot đã có những bước tiến khả quan, với một số dự án nổi bật khác như robot SM6 – cánh tay robot công nghiệp 6 bậc tự do do Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự phát triển. Sản phẩm này được đánh giá là một bước đột phá trong việc nội địa hóa công nghệ, giảm giá thành sản phẩm và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước. Robot SM6 được thiết kế nhỏ gọn, dễ vận hành, và có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu [3].

Nghiên cứu và phát triển cánh tay robot công nghiệp đã đạt được nhiều tiến bộ, đặc biệt trong các ngành công nghiệp tự động hóa, ô tô, và y tế. Các cánh tay robot hiện đại ngày nay được trang bị trí tuệ nhân tạo và công nghệ cảm biến tiên tiến, cho phép chúng thực hiện các nhiệm vụ với độ chính xác và hiệu suất cao. Ví dụ, robot của KUKA và ABB được ứng dụng rộng rãi trong hàn, lắp ráp, và kiểm tra sản phẩm. Các hệ thống điều khiển hiện đại sử dụng phương pháp học sâu, mạng nơ-ron nhân tạo, và thuật toán tối ưu để nâng cao hiệu suất robot.

Robot công nghiệp như "Pick and Place" được sử dụng phổ biến trong các ngành thực phẩm, dược phẩm, và hàng tiêu dùng. Các loại robot khác như robot hàn, robot cắt bằng tia nước, và robot đánh bóng cũng đã chứng minh được hiệu quả trong sản xuất tự động, giúp tăng năng suất, tiết kiệm chi phí, và nâng cao chất lượng sản phẩm [4].

## Lý do chọn đề tài

Vì các thực trạng được nêu ở *Mục 1.1*, nghiên cứu và phát triển cánh tay robot công nghiệp trở thành một đề tài phổ biến tại các đồ án tốt nghiệp của sinh viên. Việc nghiên cứu và phát triển cánh tay robot 5 bậc tự do (5-DOF) để thực hiện các tác vụ như gắp nắp chai theo nắp mẫu bằng thuật toán SURF là một đề tài rất có ý nghĩa trong bối cảnh công nghiệp hiện nay. Đề tài giúp trao dồi đúng lĩnh vực đang theo đuổi cũng như vận dụng tốt và phát triển các kiến thực đã học tại Đại học.

Đề tài là sự kết hợp của nhiều kiến thức lĩnh vực của ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa như robot, nhúng, thị giác máy, đo lường điều khiển máy tính,… như một bài kiểm tra cuối cùng về toàn bộ những kiến thức liên quan đến chuyên ngành đối với sinh viên.

## Mục tiêu của đề tài

Trong đề tài này, chúng ta cần điều khiển thành công cánh tay robot 5 bậc tự do với ứng dụng của giải thuật nhận diện đặc trưng, đề tài cần được làm rõ các nội dung sau:

* Thiết kế cánh tay cánh tay robot và lắp đặt hệ thống camera.
* Nghiên cứu và tìm hiểu về vi điều khiển STM32.
* Giải bài toán động học và hoạch định quỹ đạo đối với cánh tay robot.
* Tìm hiểu và lựa chọn bộ điều khiển động cơ.
* Tìm hiểu về máy tính nhúng Raspberry Pi.
* Nghiên cứu về SURF và các giải thuật xử lý ảnh liên quan.
* Lập trình các giải thuật xử lý ảnh để đọc tọa độ vật.
* Calib hệ tọa độ vật và cánh tay robot.
* Truyền nhận bằng UART.
* Nghiên cứu và tìm hiểu về FreeRTOS trên STM32.
* Kết hợp cánh tay robot và xử lý ảnh bằng chia luồng trên RTOS.

## Cấu trúc của đề tài

Cấu trúc của đề tài gồm có:

* + - **Chương 1**: Giới thiệu đề tài.
    - **Chương 2**: Tổng quan về mô hình cánh tay robot.
    - **Chương 3**: Tính toán động học cho cánh tay robot.
    - **Chương 4**: Giải thuật xử lý ảnh.
* **Chương 5**: Giải thuật điều khiển.
* **Chương 6**: Kết luận.

# CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT

Chương này giới thiệu các linh kiện và vật liệu chính trong mô hình cánh tay robot, bao gồm các khối nguồn, khối điều khiển và khối thị giác máy. Sự kết hợp này tạo nên cấu trúc bền vững và hệ thống điều khiển chính xác, đáp ứng yêu cầu về hiệu suất và tính linh hoạt cho robot.

1. **Tổng quan**

Hệ thống được chia làm hai phần chính cần thiết kế và điều khiển, gồm: phần cánh tay robot và phần thị giác máy.

Phần cánh tay robot được lắp ghép từ các động cơ servo với bộ não điều khiển là mạch vi điều khiển STM32 thông qua PCA 9685. Mỗi động cơ sẽ đảm bảo một vai trò cho từng góc quay của các khớp robot được lập trình phối hợp với nhau để chuyển động mượt mà. Nguồn sử dụng chính trong phần cánh tay cần được cân nhắc dựa trên nguồn sử dụng của các loại servo, mạch điều khiển và PCA 9685. Nguồn cũng cần đảm bảo đủ dòng cho mỗi servo trong cánh tay. Hệ thống cần được tinh gọn để không làm ảnh hưởng đến quy trình chuyển động của cánh tay robot.

Phần thị giác máy sẽ được điều khiển bởi máy tính nhúng là Raspberry Pi với các tác vụ xử lý ảnh nhằm cung cấp chính xác tọa độ cho mạch STM32. Raspberry Pi có giá thành khá cao và là một phần linh kiện quan trọng trong cả hệ thống, vì vậy nguồn cấp cho mạch phải đúng chính xác như các thông số cung cấp của nhà phát hành. Camera sử dụng sẽ được chọn lựa sao cho thích ứng với máy tính nhúng tốt nhất. Bên cạnh đó, phần này còn yêu cầu phải thiết kế lắp đặt camera ở nơi có thể quan sát cung cấp tọa độ cần thiết mà không bị ảnh hưởng bởi workspace của robot.

1. **Khối cánh tay robot**

Yêu cầu của bài toán đặt ra là thiết kế hệ thống điều khiển cánh tay robot có khả năng

di chuyển đến vị trí tương ứng của vật và gắp vật.

### Nguồn

Để vận hành các động cơ servo cũng như các mạch điều khiển, ta cần một nguồn cấp 5V và dòng đủ lớn để điều khiển các servo, vì thế nguồn tổ ong 5V – 20A sẽ được sử dụng trong đồ án này để cấp nguồn cho các thành phần liên quan đến cánh tay robot.


Hình 2.. Nguồn tổ ong 5 V - 20 A.

 *[[1]](#footnote-1)*

|  |  |
| --- | --- |
| Điện áp đầu vào | 180 240 VAC |
| Công suất | 100 W |
| Dòng đầu ra tối đa | 20 A |
| Nhiệt độ làm việc | 10o C 60o C |
| Kích thước | 198 x 48 x 42 mm |

Bảng 2.. Thông số kỹ thuật nguồn tổ ong.[[2]](#footnote-2)

Để thuận tiện cho việc thiết kế hệ thống cũng như trong quá trình điều khiển, các động cơ servo được điều khiển thông qua PCA 9685. Mạch điều khiển 16 Chanel PWM PCA9685 được sử dụng để có thể xuất ra đồng thời 16 xung PWM từ 16 cổng khác nhau thông qua giao tiếp I2C sử dụng IC PCA 9685

**

*[[3]](#footnote-3)*

Hình 2.. Mạch điều khiển 16 kênh PWM PCA9685.

|  |  |
| --- | --- |
| IC chính | PCA 9685 |
| Điện áp sử dụng | 2.3 5.5 VDC |
| Số kênh PWM | 16 kênh |
| Tần số | 40 1000 Hz |
| Độ phân giải PWM | 12 bit |
| Giao tiếp | I2C (chấp nhận mức Logic TTL 3 5 VDC) |
| Kích thước | 62.5 x 25.4 x 3 mm |


Bảng 2.. Thông số kỹ thuật của PCA 9685.[[4]](#footnote-4)

### Mạch điều khiển robot

Đối với khối điều khiển, ta cần các tác vụ giao tiếp I2C với PCA 9685 và giao tiếp UART với Raspberry Pi, vì thế đề xuất được đưa ra ở dự án này là mạch STM32F103C8T6 Blue Pill dùng làm bộ não chính của cánh tay robot.

Là một phiên bản nhỏ gọn trong các dòng chip phổ biến của ST nhưng vẫn giữ được các chức năng cơ bản, tương tự và cần thiết so với các loại vi điều khiển khác. STM32F103 thuộc họ F1 với lõi ARM 32-bit COTEX-M3 RISC cùng bộ dao động bên trong 4-16MHz, là một chip công nghệ flash CMOS.

Với số lượng các Timers, USART, và DMA được tích hợp trong vi điều khiển này cho phép nhận và truyền dữ liệu giũa lớp trên và lớp dưới một cách hợp lý.



*[[5]](#footnote-5)*

Hình 2.. Mạch vi điều khiển STM32F103C8T6.

|  |  |
| --- | --- |
| Vi điều khiển | ARM 32-bit COTEX-M3 RISC |
| Điện áp hoạt động | 2.0 3.6 VDC |
| Dòng điện nguồn | 6 mA |
| Số lượng chân | 47 |
| Bộ nhớ flash | 64/128 KB |
| Bộ dao động bên trong | 4 → 16 MHz |
| Tốc độ CPU | 72 MHz (tối đa) |
| Số Timer | 3 Timers 16 bit hỗ trợ mode Input Capture/Output Compare/PWM, 1 Timer  16 bit hỗ trợ điều khiển động cơ, 2 Watchdog Timer, 1 Systick Timer 24 bit |
| Số bộ I2C | 2 |
| Số bộ USART | 3 |
| Số kênh DMA | 7 |

Bảng 2.. Thông số kĩ thuật của STM32F103C8T6.[[6]](#footnote-6)

### Động cơ

*Động cơ RC Servo TowerPro MG996R*

*Động cơ RC Servo TowerPro MG996R* là loại động cơ servo đến từ hãng TowerPro với lực kéo, độ bền, độ chính xác và độ ổn định cao, động cơ có cấu tạo hộp số hoàn toàn bằng kim loại với trục chính bằng nhôm hợp kim có độ cứng cao 6061-T6 (màu bạc) giúp giảm trọng lượng, ngoài ra trục chính và các trục quay trong hộp số còn được bổ trợ bạc đạn và các vòng đệm kim loại giúp tăng độ bền và độ chính xác của động cơ khi hoạt động. *Động cơ RC Servo TowerPro MG996R* là dạng Digltal RC Servo với [các đặc tính vượt trội và độ chính xác cao](https://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html), thích hợp với các mô hình robot phức tạp.

*[[7]](#footnote-7)*

Hình 2.. Động cơ RC Servo MG996R.

|  |  |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | 4.8 6.6 VDC |
| Lực kéo | 9.4 kg/cm ở mức 4.8 VDC  11 kg/cm ở mức 6 VDC |
| Tốc độ quay | 0.19s/60° (4.8 VDC không tải) 0.15s/60° (6 VDC không tải) |
| Kích thước | 40 x 19.7 x 42.9 mm |
| Trọng lượng | 55 g |

Bảng 2.. Thông số kĩ thuật của Động cơ RC Servo MG966.[[8]](#footnote-8)

*Động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027*

Vì khớp thứ 2 của cánh tay robot chịu moment quán tính lớn khiến cho *động cơ servo MG996R* không đủ khả năng ghì lại làm cho cánh tay bị ngã về phía trước dù đã cung cấp đủ dòng điện cần tiêu thụ. Việc ngã về phía trước sẽ dẫn đến sai lệch vị trí gắp của cánh tay hoặc hỏng cả hệ thống. Do đó, *động cơ servo HiWonder HPS-2027* được sử dụng như một sự thay thế cần thiết, giúp khớp thứ 2 của cánh tay robot có đủ khả năng chịu lực, giảm sai số do cơ khí và xung chạy của servo gây ra cho hệ thống.


*Động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027* được sử dụng trong các Robot có cấu trúc phức tạp: Humanoid Robot, Biped Robot, Robot nhện,...vì các đặc tính vượt trội của Digital RC Servo so với các loại Analog RC Servo truyền thống *MG995, MG996*: lực kéo khỏe hơn, phản ứng nhanh hơn, chạy mượt hơn,... *Động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027* có hộp số bánh răng kim loại, tốc độ phản ứng nhanh với lực kéo khỏe theo thông số nhà sản xuất moment lên đến 20 kg.cm.



Hình 2.. Động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027.[[9]](#footnote-9)

|  |  |
| --- | --- |
| Điện áp hoạt động | 6 ~7.4 VDC |
| Lực kéo | 20 kg.cm tại 7.4 VDC |
| Tốc độ quay | 0.2s / 60 ° tại 7.4 VDC |
| Kích thước | 54.5 x 20 x 47.5mm |
| Trọng lượng | 66 g |
| Tần số PWM | 500 2500 us tương ứng 0o ~ 270o |

Bảng 2.. Thông số kỹ thuật động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027.[[10]](#footnote-10)




Hình 2.. Cấu tạo của 1 động cơ servo.

*[[11]](#footnote-11)*

Động cơ servo được điều khiển bằng cách gửi một xung điện có độ rộng thay đổi hoặc điều chế độ rộng xung (PWM), thông qua dây điều khiển. Có một xung tối thiểu, một xung tối đa và tốc độ lặp lại. Một động cơ servo thường chỉ có thể quay 90 độ theo một trong hai hướng cho tổng chuyển động là 180 độ. Vị trí trung tính của động cơ được xác định là vị trí mà servo có cùng số vòng quay tiềm năng theo cả chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ. PWM được gửi đến động cơ xác định vị trí của trục và dựa trên thời gian của xung gửi qua dây điều khiển, motor sẽ chuyển sang vị trí mong muốn của người điều khiển.

Tín hiệu điều khiển servo là dạng tín hiệu tương tự như *Hình 2.7.*



Hình 2.. Dạng tín hiệu điều khiển góc quay động cơ MG996R tại 50 Hz.[[12]](#footnote-12)

Theo mô tả của hình trên:

* Ứng với 1 ms sẽ là 0.
* Ứng với 2 ms sẽ là 180.

Đối với *động cơ Digital RC Servo HiWonder HPS-2027* thì sẽ là:

* Ứng với  sẽ là 0o.
* Ứng với  sẽ là 270o.

Để tính xung cần cấp tương ứng với mỗi góc bất kỳ, ta sử dụng công thức như sau:

.

1. **Khối thị giác máy**

Raspberry Pi chạy với hệ điều hành Raspberry Pi OS (trước đây gọi là Raspbian), một phiên bản của Debian Linux được tối ưu hóa cho phần cứng của Raspberry Pi. Khi chọn camera tương ứng, ta cũng cần tìm hiểu về thư viện điều khiển camera đó trên Raspberry. Có hai lựa chọn để có thể điều khiển Raspberry để ta cân nhắc khi mua linh kiện: remote control và direct control. Nếu chọn direct control, ta cần mua màn LCD để hiển thị cũng như cần chuột và bàn phím riêng để lập trình trên máy tính nhúng.

1. **Nguồn**

Đối với máy tính nhúng Raspberry Pi 4B, cần sử dụng nguồn riêng của hãng để tránh gây ra hư hỏng.



Hình 2.. Nguồn Raspberry Pi 4 -5.1 V – 3 A.

*[[13]](#footnote-13)*


|  |  |
| --- | --- |
| Điện áp đầu ra | 5.1 VDC |
| Dòng tối thiểu | 0 A |
| Dòng tối đa | 3 A |
| Công suất tối đa | 15.3 W |
| Điều tiết tải | 5 % |
| Quy định dòng | 2 % |
| Bảo vệ | * Bảo vệ ngắn mạch * Bảo vệ quá dòng * Bảo vệ quá nhiệt |
| Hiệu quả | Tối thiểu 81 % (dòng đầu ra từ 100 %, 75 %, 50 %, 25 %) tối thiểu 72 % ở 10 % tải |
| Chuẩn kết nối đầu ra | USB Type - C |

Bảng 2.. Thông số kĩ thuật của nguồn Raspberry Pi 4.[[14]](#footnote-14)

1. **Camera**

Camera đóng vai trò là đôi mắt cho cánh tay robot hoạt động. Đối với dự án này, thị giác sẽ thực hiện tác vụ đọc được tọa độ thực của vật trên bề mặt phẳng, từ đó sẽ truyền thông tin về khối điều khiển để xử lý.

Camera sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hướng robot sao cho đi đúng đến vị trí vật, vì lẽ đó lựa chọn camera nào cần được cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Camera được lựa chọn ở đây sẽ là Raspberry Pi Camera module V3 75.



Hình 2.. Cảm biến USB Camera.


*[[15]](#footnote-15)*

|  |  |
| --- | --- |
| Độ phân giải | 12 MP |
| Độ phân giải ảnh | 4608 x 2592 |
| Độ phân giải video | 1080p@50fps |
| Cảm biến hình ảnh | IMX708 |
| Góc nhìn | 75° |
| Kích thước | 25 x 23.862 mm |

Bảng 2.. Thông số kĩ thuật của USB Camera.[[16]](#footnote-16)

1. **Máy tính nhúng**

Để có thể thu nhận hình ảnh từ camera về xử lý để cho ra tọa độ vật, máy tính nhúng lựa chọn được đưa ra vì mạch điều khiển STM32F103C8T6 sẽ không đủ khả năng để xử lý công việc giao tiếp với camera. Máy tính nhúng lựa chọn sẽ là Raspberry Pi model 4B phiên bản 4GB.



*[[17]](#footnote-17)*

Hình 2.. Raspberry Pi 4 Model B – 4GB RAM.

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | 4GB |
| SoC | Broadcom BCM2711, Quad core Cortex- A72 (ARM v8) 64-bit @ 1.5GHz |
| Nguồn điện | 5 VDC – 3 A chuẩn USB – C |
| Wifi | Chuẩn 2.4 GHz và 5.0 GHz IEE 802.11ac |
| Kích thước | 85 x 56 mm |

Bảng 2.. Thông số kỹ thuật của Raspberry Pi 4 Model B.[[18]](#footnote-18)

## Mô hình cánh tay và hệ thống

***A close-up of a robot arm

Description automatically generated***

Hình 2.. Mô hình cánh tay máy 5 bậc tự do.

Tuy tay máy được vận hành bởi 6 động cơ servo, nhưng động cơ thứ 6 sẽ chịu trách nhiệm cho phần gripper của cánh tay. Các động servo cần được set một góc 90o trước khi lắp vào mô hình, bởi vì ngoài động cơ HiWonder HPS-2027 có ngưỡng hoạt động từ 0o đến 270o ra thì tất cả các động cơ còn lại đều có ngưỡng từ 0o đến 180o, vì vậy việc set 90o sẽ giúp cánh tay robot không bị giới hạn khi di chuyển tới lui, tuy là giới hạn quay tới hoặc quay lùi sẽ bị giảm một nửa. Cánh tay sau khi set các góc như trên thì sẽ có vị trí bắt đầu của các khớp như *Hình 2.12.*

*A close-up of a robotic arm

Description automatically generated*

Hình 2.. Vị trí sau khi preset các góc servo.

Theo như quan sát, khi ở vị trí bắt đầu như trên thì khi cánh tay duỗi thẳng một đường, động cơ thứ 3 sẽ đạt góc 180o, vì vậy loại robot trong đồ án này phải là Above Arm chứ không phải Below Arm. Mỗi trường hợp cánh tay robot sẽ cho ra một cách giải động học ngược khác nhau, vì vậy việc xác định loại robot từ bây giờ sẽ giúp ích cho phần tính động học ở chương sau.

|  |  |
| --- | --- |
| Hình 2.. a) Above Arm. | Hình 2.. b) Below Arm |

Hình 2.. Loại cánh tay robot. [6]

Trụ camera được chọn là Tripod thường dùng để đỡ máy chụp hình. Việc sử dụng như vậy vì Tripod có thể điều khiển độ cao cũng như góc nhìn camera. Khi sử dụng cần cố định độ cao của Tripod để dễ dàng calib hệ mỗi khi hoạt động. Chiều cao trục Tripod được set cố định cho trường hợp này là khoảng 23 cm ~ 25 cm, sai số do co giãn vì nhiệt hoặc va chạm vô tình làm thay đổi.

A black camera on a metal stand

Description automatically generated

Hình 2.. Tripod.

Vì camera sử dụng và Raspberry Pi không thể cố định với nhau cũng như case Raspberry Pi của hãng cũng không hỗ trợ nơi đặt camera cố định, nên cần thiết kế 1 case có khả năng vừa bảo vệ Raspberry Pi vừa giữ camera cố định trong quá trình vận hành hệ thống.

***A green plastic box with a handle

Description automatically generated***

Hình 2.. Case đựng camera và Raspberry Pi.

A black plastic object with a metal handle

Description automatically generated

Hình 2.. Case đựng camera và Raspberry Pi thực tế.

Độ cao từ mắt camera đến sàn quan sát là ~ 35 cm sẽ được hiệu chỉnh đúng như vậy mỗi lần calib, vì chương trình chạy trong giải thuật xử lý ảnh đã được đặt hệ số scale đúng tương đương với độ cao 35 cm.

******

Hình 2.. Hệ thống camera sau lắp đặt.

# CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC CHO CÁNH TAY ROBOT

Trong chương này, tính động học và hoạch định quỹ đạo của cánh tay robot sẽ được trình bày để làm rõ cách xác định vị trí, hướng của các khớp và lập trình quỹ đạo di chuyển. Bắt đầu với các khái niệm động học thuận và ngược, chương giúp cung cấp nền tảng tính toán chính xác chuyển động cho cánh tay robot. Ngoài ra, chương sẽ đề cập đến việc hoạch định quỹ đạo nhằm đảm bảo chuyển động mượt mà, giảm thiểu dao động và tối ưu thời gian di chuyển, qua đó nâng cao hiệu suất và độ chính xác của robot trong thao tác thực tiễn.

## Tổng quan

Phần này cung cấp cái nhìn toàn diện về động học và hoạch định quỹ đạo trong hệ thống điều khiển cánh tay robot, đóng vai trò nền tảng trong việc thiết lập chuyển động chính xác và hiệu quả cho các ứng dụng thực tiễn. Đầu tiên, chương trình bày các nguyên lý động học thuận và động học ngược. Động học thuận là quá trình tính toán vị trí và hướng của hiệu dụng cụ từ các giá trị góc khớp đã biết, còn động học ngược cho phép xác định các góc khớp dựa trên vị trí mong muốn của hiệu dụng cụ. Hai kỹ thuật này bổ trợ lẫn nhau, giúp xây dựng mối quan hệ giữa không gian khớp và không gian tác vụ, đồng thời là cơ sở cho việc xác định chính xác các tọa độ và góc của mỗi khớp trong không gian ba chiều.

Tiếp theo, chương tập trung vào các phương pháp hoạch định quỹ đạo để đảm bảo cánh tay robot có thể di chuyển theo lộ trình liên tục và tối ưu. Hoạch định quỹ đạo không chỉ yêu cầu xác định lộ trình mà còn đòi hỏi tính toán vận tốc và gia tốc hợp lý tại các điểm chuyển tiếp, từ đó giảm thiểu các dao động đột ngột và duy trì sự ổn định trong chuyển động. Việc xây dựng quỹ đạo với các đoạn chuyển tiếp mượt mà giúp tối ưu thời gian di chuyển, đảm bảo các thao tác nhanh chóng và an toàn mà vẫn đạt độ chính xác cao. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật động học và hoạch định quỹ đạo được đề cập trong chương này, người thiết kế và điều khiển robot sẽ có cơ sở vững chắc để triển khai cánh tay robot trong các nhiệm vụ đòi hỏi hiệu suất cao và tính chính xác, như trong các hệ thống sản xuất tự động hay ứng dụng dịch vụ.

1. **Cơ sở lý thuyết về cánh tay robot 5 bậc tự do**
2. **Đặt hệ trục tọa độ lên cánh tay robot**

Để có thể đặt được trục, ta cần tuân thủ vài nguyên tắc cơ bản về đặt trục của phương pháp DH như sau: [7]

* Trục z sẽ nằm trùng với trục xoay của động cơ.
* Trục x sẽ song song với pháp tuyến chung của và như sau

.

* Hướng của  sẽ hướng từ  đến .
* Trục y được xác định bằng quy tắc bàn tay phải.

A diagram of a mechanical scheme

Description automatically generated with medium confidence

Hình 3.. Hệ trục tọa độ từng khớp của cánh tay robot trong không gian 3 chiều. [7]

1. **Thiết lập bảng DH**

Các thông số DH tương ứng với các khớp sẽ được xác định dựa trên quy tắc sau:

* **** là góc quay quanh trục  từ  sang .
*  là khoảng cách từ điểm giao nhau của trục với trục  đến gốc .
*  là góc xoắn quay quanh trục xi từ  sang .
*  là khoảng cách dọc theo pháp tuyến chung giữa trục và trục .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Khâu |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 2 |  | 0 | 0 |  |
| 3 |  | 0 | 0 |  |
| 4 | 0 |  | 0 |  |
| 5 | 0 | 0 |  |  |

Bảng 3.. Bảng DH. [7]

Để có được các thông số điền vào và hoàn thiện bảng DH, ta tiến hành đo đạc kính thước cho tay máy và có được kết quả như *Bảng 3.2.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số |  |  |  |  |
| Kích thước (cm) | 9.4 | 10.5 | 13 | 18 |


Bảng 3.. Kích thước tay máy.

1. **Không gian làm việc của cánh tay robot**

*Vùng giới hạn của robot khi chiếu lên từ trên xuống*

Không gian làm việc của cánh tay robot được định nghĩa là một tập hợp các điểm nằm trong đó mà cánh tay robot có thể vươn tới được. Trong đồ án này, cánh tay robot được thiết lập để gắp theo chiều vuông góc với mặt sàn, vì vậy không gian sẽ khác với khi robot hoạt động tự do.

Khớp thứ nhất có khả năng quay được , nên ta có được vùng hoạt động của cánh tay robot khi chiếu lên mặt phẳng Oxy như *Hình 3.2.*



Hình 3.. Vùng hoạt động giới hạn của robot khi chiếu từ trên xuống.

Vùng đánh dấu sẽ là vùng tồn tại cặp tọa độ (x, y) mà cánh tay robot có thể vươn tới được. Từ đó ta tiến hành đặt  là khoảng cách ngắn nhất từ gốc tọa độ mà cánh tay có thể vươn tới;  là khoảng cách xa nhất từ gốc tọa độ mà cánh tay có thể vươn tới.

Đặt ; .

Vậy ; .

Mà theo như phương pháp gắp vật của đồ án này, cánh tay sẽ gắp thẳng đứng tương ứng với việc ; 

*Vùng giới hạn của robot khi chiếu theo phương ngang từ trái sang phải*

A diagram of a diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 3.. Vùng hoạt động giới hạn của robot khi chiếu ngang.

Đôi với phần tìm vùng hoạt động của robot khi chiếu lên phương ngang, ta cần quy đổi hệ tọa độ trong không gian Cartesian [x; y; z] sang hệ tọa độ [z; d] để tiến hành phân tích.



Theo phương pháp giải quyết của đồ án này cùng với xem xét vùng hoạt động của robot trên mặt phẳng Oxy, ta thấy được cánh tay robot sẽ được yêu cầu hoạt động trong vùng y > 0, mà góc thực tế của  sẽ được tính cùng chiều kim đồng hồ bắt đầu từ trục âm của y. Vì vậy khi xét với vùng hoạt động như trên, lý thuyết góc  sẽ chạy từ  nhưng trên thực tế sẽ là từ . Vậy ngưỡng giới hạn về góc của {"mathml":"<math style=\"font-family:Times New Roman;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><msub><mi>&#x3B8;</mi><mn>2</mn></msub></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"} là:



Tiếp theo ta sẽ phân tích để tìm giới hạn góc . Phương pháp gắp vật được đề ra trong đồ án này là gắp thẳng đứng với phương vuông góc với mặt sàn gắp, mà ta có: 

Vì vậy để khi gắp vật, cánh tay không va chạm với sàn hoặc không hất vật đi trước khi kịp gắp, ta sẽ đặt cận dưới cho góc  là 60o. Cận trên sẽ không bị ràng buộc bởi các điều kiện bài toán, tuy nhiên để cho cánh tay robot có thể vận hành trơn tru, ta sẽ đặt cận trên là 150o. Vậy ngưỡng giới hạn về góc của  là 

Khi có điều kiện hai góc, ta tiến hành vẽ ra vùng hoạt động của cánh tay robot. Đầu tiên ta cần xét tại vị trí đặc biệt . Khi , ta có được , mà  , suy ra cánh tay khi đạt  sẽ không thể duỗi thẳng mà sẽ hơi gấp lại, dựa trên phương pháp tính động học nghịch được đề cập ở *mục 3.2.5,* ta có thể tính được bảng sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21.3 | 0 | 71.8075o | 154.2395o | 149.9895o | 175.75o | 71.8075o |

Bảng 3.. Các góc khớp tại z = 0.

Từ *Bảng 3.3* dẫn đến ta sẽ cần cập nhật lại giá trị cận trên của  là:



Để vẽ vùng hoạt động của cánh tay robot, ta sẽ sẽ cần xác định hai đường cong gồm biên ngoài và biên trong. Tại mỗi giá trị , ta sẽ vẽ được 1 đường cung là giới hạn hoạt động của  (đường - - - - trong *Hình 3.3*). Ứng với mỗi cung, ta cần xác định 2 điểm, điểm ứng với z lớn nhất của cung và điểm ứng với z nhỏ nhất của cung. Hai điểm này tương đương với hai ngưỡng giới hạn về góc của . Để vẽ biên ngoài ta sẽ nối tất cả các điểm có z lớn nhất ứng với mỗi giá trị . Để vẽ biên trong ta sẽ nối tất cả các điểm có z nhỏ nhất ứng với mỗi giá trị .


Mỗi biên sau khi nối lại sẽ tạo 2 đường cong biên ngoài (đường - - - - trong *Hình 3.3*) và biên trong (đường - - - -trong *Hình 3.3*).

Tuy nhiên điểm kết thúc của biên ngoài sẽ không tuân theo quy luật đã được đề cập bên trên mà nó sẽ là điểm tại [z = 0; D = 22.42].

Sau khi quét qua các góc thỏa điều kiện tồn tại như đã kiểm tra, ta thu được *Bảng 3.4,* cho ta biết được tại mỗi tầng giá trị z ta sẽ thu được các điều kiện về d giúp tồn tại các nghiệm về góc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (cm) | (cm) | (cm) |
| 22.42074932 | 11.39517 | 0 |
| 22.4040175 | 11.36354 | 0.1 |
| 22.38771985 | 11.32784 | 0.2 |
| 22.37073982 | 11.29469 | 0.3 |
| 22.35173371 | 11.25877 | 0.4 |
| 22.33427859 | 11.31592 | 0.5 |
| 22.31636171 | 11.3719 | 0.6 |
| 22.29708501 | 11.42716 | 0.7 |
| 22.27666941 | 11.48085 | 0.8 |
| 22.25758298 | 11.53516 | 0.9 |
| 22.23533224 | 11.5849 | 1 |
| 22.21576017 | 11.63486 | 1.1 |
| 22.19481922 | 11.68418 | 1.2 |
| 22.173182 | 11.73243 | 1.3 |
| 22.15039503 | 11.77964 | 1.4 |
| 22.12781056 | 11.82582 | 1.5 |
| 22.10452442 | 11.87139 | 1.6 |
| 22.06399782 | 11.91512 | 1.7 |
| 22.00477221 | 11.96035 | 1.8 |
| 21.94401969 | 12 | 1.9 |
| 21.88195604 | 12.04159 | 2 |
| 21.81788257 | 12.08139 | 2.1 |
| 21.75247112 | 12.12106 | 2.2 |
| 21.68432614 | 12.15936 | 2.3 |
| 21.61573501 | 12.2 | 2.4 |
| 21.54553318 | 12.23315 | 2.5 |
| 21.47300631 | 12.26907 | 2.6 |
| 21.4 | 12.30325 | 2.7 |
| 21.32346126 | 12.33694 | 2.8 |
| 21.24617613 | 12.36932 | 2.9 |
| 21.16530179 | 12.40161 | 3 |
| 21.0838801 | 12.43262 | 3.1 |
| 21.00023809 | 12.46315 | 3.2 |
| 20.91243649 | 12.492 | 3.3 |
| 20.82546518 | 12.52078 | 3.4 |
| 20.73475343 | 12.54831 | 3.5 |
| 20.64218981 | 12.57657 | 3.6 |
| 20.54555913 | 12.6 | 3.7 |
| 20.44822731 | 12.62537 | 3.8 |
| 20.3482186 | 12.64911 | 3.9 |
| 20.24277649 | 12.6732 | 4 |
| 20.13752716 | 12.7 | 4.1 |
| 20.02823008 | 12.71928 | 4.2 |
| 19.91607391 | 12.73892 | 4.3 |
| 19.80025252 | 12.75774 | 4.4 |
| 19.67968496 | 12.77693 | 4.5 |
| 19.55760722 | 12.79531 | 4.6 |
| 19.43116054 | 12.81288 | 4.7 |
| 19.29818644 | 12.8316 | 4.8 |
| 19.1637679 | 12.84562 | 4.9 |
| 19.02340663 | 12.86313 | 5 |
| 18.87670522 | 12.87517 | 5.1 |
| 18.72778684 | 12.88875 | 5.2 |
| 18.56986807 | 12.90155 | 5.3 |
| 18.40679222 | 12.91395 | 5.4 |
| 18.23622768 | 12.9244 | 5.5 |
| 18.06017719 | 12.93561 | 5.6 |
| 17.87344399 | 12.94488 | 5.7 |
| 17.67851804 | 12.95415 | 5.8 |
| 17.4691156 | 12.96187 | 5.9 |
| 17.25253605 | 12.96919 | 6 |
| 17.01881312 | 12.97575 | 6.1 |
| 16.76931722 | 12.98345 | 6.2 |
| 16.49848478 | 12.98653 | 6.3 |
| 16.20154314 | 12.99577 | 6.4 |
| 15.87009767 | 12.99577 | 6.5 |
| 15.48967398 | 12.99731 | 6.6 |
| 15.03761949 | 12.99885 | 6.7 |
| 14.44506836 | 13 | 6.8 |
| 13 | 13 | 6.9 |

Bảng 3.. Giá trị D và z.



Hình 3.. Không gian làm việc của robot khi gắp thẳng đứng.

1. **Tính toán động học thuận của cánh tay robot**

Để tính toán động học thuận của cánh tay robot, ta cần nhớ công thức để tính ma trận chuyển tiếp như sau [6]



Trong đó: 

Dựa vào các thông số trên bảng DH cho cánh tay robot 5 bậc tự do: [6]

 , ,

, .

,

.

Trong đó: 

### Tính toán động học nghịch của cánh tay robot

Đối với bài toán động học nghịch (vấn đề cần quan tâm trong đồ án này), yêu cầu đặt ra sẽ là ta cần tìm góc của các khớp sao để thỏa mãn với vị trí và hướng xoay được cho bởi ma trận: [6]

.

Để giải quyết vấn đề trên ta sẽ có hai hướng tiếp cận: phương pháp đại số và phương pháp hình học.

*Phương pháp đại số*

Phương pháp này sẽ chủ yếu là đồng nhất hệ số khi ta cho hai ma trận bằng nhau để giải:



Có thể thấy để giải được ra các góc, ta phải giải 1 hệ 5 phương trình 5 ẩn vô cùng phức tạp. Điều này dẫn đến 1 giải pháp hay hơn là giải bằng hình học.


*Phương pháp hình học*

Trước tiên ta cần biết 1 điều, chỉ có 3 khớp đầu tiên sẽ có trách nhiệm với tọa độ vị trí điểm cuối, còn 2 khớp còn lại sẽ ảnh hướng đến hướng xoay. Vì thế ta sẽ áp dụng phương pháp Kinematic Decoupling để tách ra làm 2 phần để giải.

* Giải động học nghịch cho vị trí ( tìm góc của 3 khớp đầu tiên )

Từ ma trận H ta có được các tọa độ x, y, z của vật tương ứng là px, py, pz.

Vì tọa độ mà 3 khớp đầu tiên khi xoay mang lại sẽ là tọa độ của khớp thứ 4 nên khi giải ta sẽ lấy tọa độ thực biến đổi để về tọa độ khớp thứ 4 rồi mới giải

****

*Hình 3.5. Kinematic Decoupling.* [6]



Trong đó: rij là phần tử hàng i cột j trong ma trận xoay.

Tuy nhiên đối với dự án này, vì là gắp thẳng đứng nên x và y của vật cũng chính là x và y của khớp thứ 4. Để tìm z, ta cần xác định , khi gắp vuông góc với mặt sàn, trục z của end-effector sẽ hướng cùng phương ngược chiều với trục z của hệ tọa độ gốc nên ta có . Vì vậy, ta có thể kết luận:



(\*) được dùng để ký hiệu các biến khi vẽ hình và thực đặt trục tọa độ theo lý thuyết.

Trên thực tế, mỗi động cơ servo trước khi lắp vào mô hình cần phải được preset một góc 90 độ. Tùy vào các đặt trục so với thực tế, ta có thể quy đổi các góc từ lý thuyết sang thực tế như *Bảng 3.5.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | - 180o | 180o - | - 180o |  |

*Bảng 3.5. Bảng quy đổi tọa độ thực.*


A diagram of a mathematical equation

Description automatically generated

*Hình 3.6. Góc chiếu thẳng đứng từ trên xuống của cánh tay robot.*

Từ hình trên ta tìm được góc thứ nhất của cánh tay robot bằng phương trình





*Hình 3.7. Góc nhìn ngang của cánh tay robot.*

Từ *Hình 3.7,* ta phân tích để giải ra các góc khớp như sau:

,

,

,

,

,

,

,

,

* Giải động học nghịch cho hướng ( tìm góc của 2 khớp cuối)

Dựa trên các góc đã tìm được thông qua động học nghịch vị trí, ta thay vào để tìm ma trận {"mathml":"<math style=\"font-family:Times New Roman;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><msubsup><mi>R</mi><mn>3</mn><mn>0</mn></msubsup></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}



Ma trận {"mathml":"<math style=\"font-family:Times New Roman;font-size:20px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"20px\"><msubsup><mi>R</mi><mn>5</mn><mn>3</mn></msubsup></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"} sẽ được tính như sau:



Để giải hai khớp cuối của cánh tay robot ta dựa trên phương trình sau:



Với 

Từ phương trình trên, ta tiến hành tính các biến:









Sau khi có các biến trên, ta có thể tìm được và {"mathml":"<math xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\" style=\"font-family:Times New Roman;font-size:20px;\"/>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}:





Có các góc trên theo lý thuyết, ta dựa vào Bảng 3.5 để quy đổi ra các góc thực.

Tuy nhiên giải pháp này đảm bảo về tính tổng quát nhưng không tối ưu với trường hợp đặc biệt là bài toán của đề tài này. Nhận thấy ma trận góc xoay R sẽ luôn không đổi vì hướng gắp sẽ cố định, ta có thể tìm mối liên kết giữa và các biến  ;  dựa vào *Hình 3.7,* ta có thể tính ra các góc hướng như sau:





Vì vật cần gắp là nắp chai hình tròn không có hướng xoay trong mặt phẳng Oxy nên ta có thể cho hướng của trục x gripper song song với trục x của base để tính góc  như trên.

### Hoạch định quỹ đạo

Hoạch định quỹ đạo là thiết kế quỹ đạo chuyển động cho cánh tay robot. Để xác định được đường đi mong muốn của cánh tay robot theo thời gian, quỹ đạo có thể được tính toán và thiết kế trong hệ tọa độ truyền thống Oxyz (Cartesian Space) hoặc là trong không gian chứa các biến khớp (Configuration Space).

Trong thiết kế quỹ đạo cho cánh tay robot dựa trên các ứng dụng của chúng, ta thường gặp hai trường hợp sau:

* Trường hợp 1: Đối với các ứng dụng chỉ quan tâm chủ yếu đến vị trí và hướng tại đích đến, điển hình là các công việc gắp thả của cánh tay robot,… Khi đó, các điểm đầu và cuối sẽ là những điểm quan trọng của hành trình, còn dạng đường đi sẽ chỉ là vấn đề thứ yếu.
* Trường hợp 2: Đối với các ứng dụng quan tâm đến hành trình của cánh tay robot, phải luôn xác định đúng các điểm trên quỹ đạo xác định theo thời gian thực, có thể kể đến là sơn, hàn, cắt kim loại,…Vấn đề thiết kế quỹ đạo trong các trường hợp này là rất quan trọng. Quỹ đạo sẽ là đường sơn, vết hàn hay nét cắt trên sản phẩm, do đó nó quyết định trực tiếp đến chất lượng đầu ra của sản phẩm.

Đối với đồ án này, ta chỉ cần quan tâm đến ứng dụng của trường hợp 1. Quỹ đạo sẽ được thiết kế trong không gian chứa các biến khớp (Configuration Space), tức là xác định quy luật chuyển động của các biến khớp sao quỹ đạo của biến khớp sau khi hoàn thành chuyển động giống với quỹ đạo đã xác định.

Quỹ đạo được chọn để thiết kế ở đây là quỹ đạo LSPB: phối hợp đa thức bậc 2 với đa thức bậc 1.

**A black and white diagram of a triangle

Description automatically generated**

*Hình 3.8. Quỹ đạo LSPB.* [8]

**A graph of a function

Description automatically generated**

*Hình 3.9. Quỹ đạo LSPB của góc theo thời gian.* [8]

LSPB sẽ quy hoạch quỹ đạo góc theo ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Góc quay sẽ thay đổi nhanh dần, có quỹ đạo là đa thức bậc 2, dạng là đường parabol, vận tóc góc sẽ tăng đều tuyến tính theo gia tốc góc, gia tốc góc sẽ là + amax.

Giai đoạn 2: Góc quay sẽ thay đổi tuyến tính với vận tốc góc không đổi, vì vận tóc góc không đổi nên gia tốc góc sẽ bằng 0.

Giai đoạn 3: Góc quay sẽ thay đổi chậm dần, có quỹ đạo là đa thức bậc 2, dạng là đường parabol, vận tóc góc sẽ giảm đều và tuyến tính theo gia tốc góc, gia tốc góc sẽ là - amax.

Các đặc tính chuyển động theo quỹ đạo LSPB của khớp qi như sau:

**A diagram of a graph

Description automatically generated**

*Hình 3.10. Đặc tính quỹ đạo LSPB.* [8]

Bài toán đặt ra với các tham số đầu vào cho trước như sau:

: Góc hiện tại.

: Góc tới mục tiêu.

: Thời gian đạt đến góc mục tiêu.

: Tốc độ góc tối đa đạt được.

: Gia tốc góc tối đa.



Phương trình quỹ đạo góc theo thời gian như sau:



Phương trình vận tóc góc theo thời gian như sau:



# 

# CHƯƠNG 4. GIẢI THUẬT XỬ LÝ ẢNH

Trong chương này, ta sẽ đi sâu vào những phương pháp để xử lý ảnh đầu vào để có thể cung cấp đầu ra là tọa độ vật cần gắp. Mục tiêu của chương là xử lý từng frame ảnh theo thời gian thực và dùng giải thuật để khớp các đặc trưng với vật mẫu. Bên cạnh đó chương cũng sẽ đưa ra các giải pháp tinh chỉnh hệ tọa độ vật sao cho đúng với hệ tọa độ thực của cánh tay robot.

## Tổng quan

*Thư viện và nền tảng lập trình*

Phần mềm được phát triển dựa trên OpenCV, một thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ dành cho xử lý ảnh và thị giác máy, bằng ngôn ngữ lập trình Python. Việc xây dựng và biên dịch mã nguồn được thực hiện trên trình soạn thảo Geany trong môi trường hệ điều hành Linux.

Geany là chương trình soạn thảo văn bản đa hệ sử dụng nền tảng GTK+ dựa trên Scintilla với Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cơ bản. Nó được thiết kế giới hạn phụ thuộc vào các gói riêng lẻ để có thời gian nạp ngắn. Nó có mặt rộng rãi trên các hệ điều hành, như Windows, Linux, BSD và Solaris. Các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ (theo tài liệu) là C, Java, PHP, HTML, Python, Perl và Pascal.Geany là một trong những trình soạn thảo đầy đủ chức năng cho Linux, vì các trình soạn thảo văn bản cho Linux thường có mức đơn giản tối đa. Nó gần giống với các trình soạn thảo văn bản cho Windows như NoteTab hoặc ConTEXT. Geany là phần mềm tự do được cấp theo giấy phép GNU GPL.

Python là một ngôn ngữ lập trình cấp cao, đa mục đích. Triết lý thiết kế của nó nhấn mạnh khả năng đọc mã với việc sử dụng thụt lề có ý nghĩa. Python có kiểu động và tự động thu gom rác. Nó hỗ trợ nhiều mô hình lập trình, bao gồm lập trình có cấu trúc (đặc biệt là thủ tục), lập trình hướng đối tượng và lập trình hàm. Python thường được mô tả là ngôn ngữ “đầy đủ công cụ” nhờ thư viện chuẩn phong phú của nó.

*Tổng quan chương trình*

***A diagram of a diagram

Description automatically generated***

Hình 4.. Sơ đồ giải thuật xử lý ảnh.

## Hiệu chỉnh hệ tọa độ camera với hệ tọa độ tay máy

Vì khi xử lý các thuật toán và đọc vật về bằng camera, tọa độ sẽ có đơn vị pixel tương ứng với vị trí của vật trên frame ảnh. Do đó để tay máy có thể hiểu được và di chuyển đến chính xác vị trí vật, ta cần calib hệ tọa độ camera sao cho quy đổi về đúng với hệ tọa độ thực của tay máy.

.

**A diagram of a function

Description automatically generated**

*Hình 4.2. Hệ trục tọa độ ảnh và hệ trục tọa độ thực.*

Hệ số S được tính bằng tỉ lệ giữa chiều rộng FOV và kích thước chiều rộng của frame ảnh dưới đơn vị pixel.



Ma trận xoay R sẽ mô tả hệ tọa độ thực tế sẽ lệch như thế nào so với hệ tọa độ trong ảnh về góc. Đối với đồ án này, vì python khi xử lý tọa độ của khung ảnh hệ tọa độ ảnh sẽ có hình như sau:

**A diagram of a picture

Description automatically generated with medium confidence**

*Hình 4.3. Hệ tọa độ ảnh.*

Hệ tọa độ thực tế sẽ như sau:

**A white background with black arrows

Description automatically generated**

*Hình 4.4. Hệ tọa độ thực.*

Vì vậy ta sẽ tính ra được ma trận xoay R là: 

Ma trận dịch chuyển T sẽ mô tả độ dịch chuyển của gốc tọa độ so với gốc tọa độ trên ảnh.

## Khớp vật với vật mẫu bằng giải thuật SURF

Thuật toán feature – matching SURF được dùng để phát hiện ra vật cần gắp trong đề tài này. Giải thuật tập trung vào việc khai thác và nhận diện các đặc trưng của một bức ảnh từ đó có thể tìm và match với những đặc trưng đang hiển thị theo thời gian thực, qua đó sẽ khoanh vùng được vật cần gắp phục vụ cho các bước tiếp sau đó.

SURF (Speeded Up Robust Features) là thuật toán được đề xuất bởi Herbert Bay, Tinne Tuytelaars, and Luc Van Gool. SURF là một phiên bản nâng cấp so với SIFT, với các ưu điểm là nhanh hơn và ổn định hơn khi nhận diện các đặc trưng của vật dưới góc nhìn khác hoặc bị ảnh hưởng bởi chuyển dịch và thay đổi.

SURF cũng tuân thủ theo các bước cơ bản như SIFT nhưng có đôi phần khác biệt khi ta đào sâu vào từng bước. SURF bao gồm ba bước chính:

* *Phát hiện điểm đặc trưng*

Điểm đặc trưng thường được phát hiện dựa trên điểm đó có phải cực trị địa phương hay không. Trong SIFT, người ta dùng DoG để phát hiện ra các cực trị địa phương. Trong SURF, thay vì sử dụng Difference of Gaussian (DoG) như trong SIFT, thuật toán này dùng Fast-Hessian – một phương pháp nhanh hơn dựa trên determinant của ma trận Hessian để phát hiện điểm đặc trưng. Tại mỗi điểm ảnh, ta sẽ được cung cấp tọa độ p = (x, y), ma trận Hessian tại điểm p với mức scale {"mathml":"<math style=\"font-family:Times New Roman;font-size:22px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"22px\"><mi>&#x3C3;</mi></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}:[[19]](#footnote-19)



Sau đó, ta sẽ tiến hành tính định thức ma trận để có thể đánh giá điểm tại đó:[[20]](#footnote-20)



Hệ số 0.9 [9] được thêm vào nhằm điều chỉnh ảnh hưởng của đạo hàm hỗn hợp {"mathml":"<math style=\"font-family:Times New Roman;font-size:22px;\" xmlns=\"http://www.w3.org/1998/Math/MathML\"><mstyle mathsize=\"22px\"><msub><mi>L</mi><mrow><mi>x</mi><mi>y</mi></mrow></msub></mstyle></math>","origin":"MathType for Microsoft Add-in"}, giúp giảm thiểu nhiễu từ các vùng không phải là đặc trưng rõ rệt.

*  và  🡪 Cực trị là cực tiểu địa phương.

*  và  🡪 Cực trị là cực đại địa phương.

*  🡪 Điểm đang xét là điểm yên ngựa.

*  🡪 Không thể kết luận điều gì.


Để tính toán ma trận Hessian tại một điểm trong ảnh, ta cần phải sử dụng các bộ lọc Gaussian bậc hai (second-order Gaussian derivatives) để tính toán các đạo hàm này. Tuy nhiên, việc tính toán các đạo hàm bậc hai trực tiếp có thể rất tốn thời gian. Thay vì sử dụng các bộ lọc Gaussian phức tạp, SURF sử dụng box filters để xấp xỉ các bộ lọc Gaussian bậc hai. Ảnh tích phân giúp tính toán các box filters này một cách nhanh chóng.

Trong SURF, mỗi điểm đặc trưng được mô tả bằng một vector đặc trưng dựa trên các đặc trưng Haar-like (tương tự như trong các thuật toán nhận diện khuôn mặt của Viola-Jones). Đặc trưng Haar-like là các phép toán tích phân trên các vùng ảnh hình chữ nhật. Với ảnh tích phân, ta có thể tính tổng của pixel trong một vùng hình chữ nhật chỉ bằng việc tham chiếu tới các giá trị tại bốn góc của vùng đó. Điều này cho phép tính toán các đặc trưng Haar-like một cách nhanh chóng và hiệu quả mà không cần phải tính toán lại tổng của các pixel trong từng vùng cho mỗi điểm đặc trưng.

Công thức ảnh tích phân (integral image) sẽ có dạng như sau:



Trong SURF, không gian tỷ lệ được xây dựng bằng cách sử dụng box filters thay vì pyramid ảnh. Các lớp tỷ lệ được tạo ra bằng cách áp dụng bộ lọc có kích thước tăng dần (9×9, 15×15, 21×21, v.v.). Tỷ lệ bộ lọc được ước tính bằng công thức:

.

* *Mô tả vùng lân cận cục bộ*

Mục tiêu của một descriptor (đặc trưng) là cung cấp một mô tả duy nhất và mạnh mẽ cho một đặc trưng ảnh, ví dụ, bằng cách mô tả phân bố cường độ của các điểm ảnh trong vùng lân cận của điểm quan tâm. Các descriptor thường được tính toán theo cách cục bộ, nghĩa là mỗi điểm quan tâm đã được xác định trước đó sẽ có một mô tả riêng.

Kích thước của descriptor có ảnh hưởng trực tiếp đến độ phức tạp tính toán và độ chính xác khi so khớp điểm. Một descriptor ngắn có thể giúp tăng tính mạnh mẽ trước sự thay đổi hình ảnh nhưng có thể không đủ phân biệt, dẫn đến nhiều trường hợp sai.

* *Xác định phương hướng*: Để đạt được tính bất biến khi xoay, phương hướng của điểm quan tâm cần phải được xác định. Các phản hồi của sóng Haar theo cả hướng x và y trong một vùng tròn có bán kính 6s xung quanh điểm quan tâm được tính toán, trong đó s là tỉ lệ mà điểm quan tâm được phát hiện. Các phản hồi này được trọng số bằng một hàm Gaussian và được vẽ trên không gian hai chiều. Phương hướng chủ yếu được xác định bằng cách tính tổng tất cả các phản hồi trong cửa sổ hướng trượt có kích thước π/3. Vecto phương hướng dài nhất sẽ xác định phương hướng của điểm quan tâm.
* *Descriptor dựa trên tổng phản hồi sóng Haar*: Để mô tả vùng xung quanh điểm, một vùng vuông được cắt ra, trung tâm là điểm quan tâm và hướng theo phương hướng đã xác định trước đó. Kích thước cửa sổ này là 20s. Vùng quan tâm được chia thành các vùng con vuông 4x4, và tại mỗi vùng con, các phản hồi sóng Haar được tính tại các điểm mẫu đều 5x5. Các phản hồi này được trọng số bằng Gaussian để tăng tính mạnh mẽ đối với biến dạng, nhiễu và dịch chuyển.
* *Khớp đặc trưng*

Bằng cách so sánh các descriptors có được từ các bức ảnh khác nhau, các cặp giống nhau sẽ được ghép lại để hoàn tất việc khớp đặc trưng.

SURF (Speeded Up Robust Features) và SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) là hai thuật toán phổ biến trong xử lý ảnh để phát hiện và mô tả các đặc trưng, nhưng SURF có một số ưu điểm so với SIFT:

* *Tốc độ xử lý nhanh hơn*: SURF được thiết kế để tối ưu hóa tốc độ so với SIFT. SURF sử dụng bộ lọc Haar wavelet trong tính toán các đặc trưng, giúp giảm đáng kể thời gian xử lý, đặc biệt là trong các ứng dụng thời gian thực.
* *Khả năng phát hiện đặc trưng mạnh mẽ hơn*: SURF cho phép phát hiện các đặc trưng có độ phân giải thấp hơn so với SIFT, giúp phát hiện được nhiều đặc trưng hơn trong một ảnh. Điều này đặc biệt hữu ích khi xử lý ảnh có độ phân giải thấp hoặc hình ảnh bị mờ.
* *Khả năng chống nhiễu tốt*: SURF có khả năng chống nhiễu tốt hơn SIFT trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi có các thay đổi nhỏ về độ sáng hoặc độ tương phản.
* *Khả năng sử dụng vector mô tả ngắn hơn*: SURF tạo ra các vector đặc trưng ngắn hơn so với SIFT (64 chiều thay vì 128 chiều), giúp tiết kiệm tài nguyên khi lưu trữ và tăng tốc độ tính toán khoảng cách giữa các đặc trưng.

**A group of colorful wires connected to circles


Description automatically generated with medium confidence**

*Hình 4.5. Trường hợp chạy thử thuật toán SURF.*


SURF đã được dùng để tìm ra các đặc trưng của nắp chai và khớp các đặc trưng lại với nhau. Khi số đặc trưng tốt (good\_matches) lớn hơn hoặc bằng một số lượng cố định, ta có thể xác định được vùng tập hợp các đặc trưng đó sẽ có khả năng cao là vật cần tìm, sau đó sẽ dùng phương pháp Homography được nêu ở mục 4.4 để có thể xác định đúng hình dạng cũng như vị trí vật.

## Tìm homography

Vì trong khung hình video, các nắp chai không có vị trí hay hướng cố định, đồng thời ánh sáng ngoại cảnh cũng có thể tác động đến độ nhận diện, nên chúng ta sẽ áp dụng phương pháp ánh xạ hình ảnh từ ảnh mẫu sang ảnh trong khung hình để xác định vị trí, hướng, hoặc góc nhìn của camera so với vật. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng homography, một phép biến đổi hình học mạnh mẽ giúp ánh xạ các điểm trong ảnh mẫu sang ảnh trong khung hình. Homography cho phép xác định mối quan hệ giữa các điểm trong không gian 2D của ảnh mẫu và ảnh thực tế, giúp chúng ta nhận diện được vị trí, góc quay và hướng của các nắp chai, bất chấp sự thay đổi về góc nhìn hay điều kiện ánh sáng. Bằng cách tính toán ma trận homography từ các điểm tương ứng giữa ảnh mẫu và ảnh trong khung hình, chúng ta có thể xác định chính xác vị trí của đối tượng và điều chỉnh góc nhìn của camera để cải thiện hiệu quả nhận diện.

****

*Hình 4.6. Minh họa hoạt động của Homography.[[21]](#footnote-21)*



*Hình 4.7. Ví dụ cho ánh xạ của ảnh khi thay đổi góc nhìn.[[22]](#footnote-22)*

Mục đích của homography là:

* *Ánh xạ điểm giữa hai ảnh*: Khi chúng ta có hai ảnh của cùng một đối tượng từ các góc nhìn khác nhau, homography giúp ánh xạ các điểm tương ứng giữa ảnh mẫu (reference image) và ảnh thực tế (input image).
* *Xử lý ảnh thay đổi phối cảnh*: Khi camera di chuyển hoặc đối tượng thay đổi góc nhìn, homography giúp chúng ta hiểu được sự thay đổi đó và điều chỉnh ảnh sao cho phù hợp.
* *Chuyển đổi mặt phẳng*: Mặt phẳng 2D trong ảnh mẫu có thể bị biến dạng khi nhìn từ một góc độ khác, và ma trận homography giúp chuyển các điểm trên mặt phẳng này sang một mặt phẳng khác trong ảnh.

Ma trận homography là một ma trận 3x3 có khả năng ánh xạ điểm từ một ảnh này sang ảnh khác. Để minh họa quá trình này, giả sử chúng ta có hai điểm trong hai ảnh khác nhau, điểm  trong ảnh 1 và điểm  trong ảnh 2, mối quan hệ giữa chúng có thể được mô tả bởi ma trận homography .

Công thức ánh xạ điểm giữa hai ảnh được mô tả như sau:

.

Trong đó:

 là tọa độ điểm trong ảnh mẫu.

 là tọa độ điểm tương ứng trong ảnh thực tế.

là ma trận homography 3×3, với các phần tử như sau:

.

Điểm P1 và P2 sẽ có được từ trích xuất đặc trưng ảnh mẫu và ảnh lấy được từ mỗi frame của live video.

Dựa trên các điểm tương ứng, ta có thể tạo ra các hệ phương trình để tính các phần tử trong ma trận homography *H*. Quá trình này có thể được giải quyết bằng phương pháp least squares hoặc RANSAC (để loại bỏ các điểm nhiễu và xác định homography chính xác).

Sau khi có ma trận *H*, ta có thể sử dụng nó để chuyển đổi một điểm từ ảnh mẫu sang ảnh thực tế bằng cách áp dụng công thức ánh xạ ở trên. Quá trình này cho phép ta tìm kiếm các điểm tương ứng giữa các ảnh hoặc biến đổi ảnh mẫu sao cho khớp với ảnh thực tế.

**A close-up of a object

Description automatically generated**

*Hình 4.8. Chạy thử chương trình áp dụng Homography khi vật bị chênh.*

Ảnh trên cung cấp ví dụ cụ thể về sử dụng Homography để tìm ảnh ánh xạ. Nắp chai trong khung hình camera được chêm lên bởi một mảnh kim loại làm nắp chai không được đặt song song với mặt đất, tuy nhiên với ánh xạ thông qua ma trận Homography, nắp chai vẫn được khoanh vùng và trả về kết quả đúng như mong đợi.

## Đọc bán kính và tọa độ vật

Sau khi chọn đúng được vật cần gắp, thông tin cần được đọc tiếp theo là tọa độ và bán kính của vật. Đây là giai đoạn cần thiết nhằm loại bỏ bớt những thông tin không quan trọng và nhiễu. Việc xử lý ở giai đoạn này sẽ đưa về dạng thông tin sơ cấp của hình ảnh với ảnh nhị phân và các đường biên nhằm phục vụ dễ dàng cho việc trích xuất tọa độ vật.

Giai đoạn này sẽ bao gồm các công việc như: loại bỏ nhiễu, tăng độ tương phản, trích xuất cạnh.

Box filter có thể giúp giảm nhiễu trong ảnh nhưng không hoàn toàn loại bỏ được. Đây là một loại bộ lọc trung bình, trong đó giá trị của mỗi điểm ảnh trong ảnh được tính bằng trung bình cộng của các giá trị của các điểm ảnh xung quanh nó trong một cửa sổ hình vuông hoặc hình chữ nhật (tùy vào kích thước của cửa sổ).

Kết quả của box filter là làm mượt ảnh và giảm các biến động đột ngột của độ sáng, giúp giảm bớt nhiễu ngẫu nhiên (như nhiễu salt-and-pepper). Tuy nhiên, nó không thể loại bỏ nhiễu một cách hoàn hảo và có thể làm mất chi tiết của ảnh, vì mỗi điểm ảnh mới là trung bình của các điểm ảnh xung quanh, dẫn đến làm mờ các cạnh của các đối tượng trong ảnh.

Điều chỉnh độ sáng là thay đổi đồng thời giá trị các mức xám của mỗi kênh màu trong ảnh lên một khỏng nhất định, hiển thị rõ các thông tin có mức sáng thấp đồng thời làm mờ các thông tin có mức sáng cao – là các thông tin không cần thiết trong phạm vị đề tài. Phép biến đổi độ sang được biểu diễn ở công thức

.

Trong đó:

 là mức xám trước và sau phép biến đổi.

 là tọa độ pixel trên ảnh.

 là thông số của phép biến đổi.

Điều chỉnh độ tương phản là giãn cách sự phân bố mức xám của hai vùng là đối tượng và nền, nhằm tạo thành một histogram phân bố rõ ràng thành hai thái cực vùng mức xám, làm cho đối tượng nổi bật, dễ phát hiện và xử lý. Phép điều chỉnh độ tương phản được biển diễn ở công thức:

.

Trong đó:

 là mức xám trước và sau phép biến đổi.

 là tọa độ pixel trên ảnh.

 là thông số của phép biến đổi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A blue and white round object with white text  Description automatically generated  *a)* | A blue circle with white text  Description automatically generated  *b)* | A blurry image of a blue circle with white text  Description automatically generated  *c)* |

*Hình 4.9. a) Ảnh vật mẫu. b) Ảnh sau khi dùng Boxfilter. c) Ảnh sau khi được tăng độ tương phản.*

Lấy ngưỡng ảnh là phương pháp trích xuất đặc trưng cơ bản của ảnh với yêu cầu đầu ra là cô lập và xác định được đối tượng cần trích xuất. Lấy ngưỡng ảnh có nhiều hình thức như lấy ngưỡng tĩnh, lấy ngưỡng thích nghi, lấy ngưỡng Otsu theo vùng,…

Trong phạm vi đề tài sử dụng lấy ngưỡng tĩnh với mức xám lấy ngưỡng là 75 do sau khi xử lý với các bước trước đó, ta đã thấy hầu như tách biệt được phần nền với vật do độ sáng được đẩy lên cao, các chi tiết cần quan tâm được làm bật lên trên nền trắng, do đó chỉ cần lấy ngưỡng tĩnh với mức ngưỡng trên đã có thể cô lập vật.

**A white rectangular object with black text

Description automatically generated**

*Hình 4.10. Ảnh lấy ngưỡng tĩnh.*

Kết quả sau khi lấy ngưỡng:

|  |  |
| --- | --- |
| A blue and white round object with white text  Description automatically generated | **A black circle with white text  Description automatically generated** |

*Hình 4.11. a) Ảnh vật mẫu. b) Ảnh sau khi xử lý ảnh để chuẩn bị lấy đường bao*.

Contours (đường viền) trong xử lý ảnh là các đường cong liên tục dùng để biểu diễn biên của các vật thể trong ảnh, thường được xác định dựa trên sự thay đổi mức xám từ nền sang viền. Điều này giúp đưa ra các ý tưởng về phát hiện đường viền dựa trên đạo hàm. Contours giúp xác định hình dạng, kích thước, và vị trí của các đối tượng, rất hữu ích trong các ứng dụng như phát hiện đối tượng, phân đoạn ảnh và theo dõi chuyển động.

Hàm cv2.findContours trong OpenCV được sử dụng để tìm contours trong một ảnh nhị phân. Hàm này nhận vào ảnh nhị phân và trả về danh sách các contours tìm được, mỗi contour là một tập hợp các điểm biên liên tiếp của một đối tượng trong ảnh. Cú pháp của hàm:

contours, hierarchy = cv2.findContours(image, mode, method)

Trong đó:

image: Ảnh nhị phân đầu vào (ảnh trắng đen), thường là ảnh kết quả sau khi áp dụng threshold hoặc edge detection.

mode: Chế độ lấy contours, ví dụ cv2.RETR\_EXTERNAL (lấy các contours ngoài cùng) hoặc cv2.RETR\_TREE (lấy toàn bộ contours theo cấu trúc phân cấp).

method: Phương pháp xấp xỉ contours, như cv2.CHAIN\_APPROX\_SIMPLE (giảm bớt các điểm dư thừa) hoặc cv2.CHAIN\_APPROX\_NONE (lưu toàn bộ điểm trên contour).

Khi có được các tọa độ của các điểm trên contour, trọng tâm của vật được tính bằng cách lấy trung bình tọa độ tất cả các pixel của vật như công thức:

.

Trong đó: n là tổng số pixel được tổng hợp thuộc đường viền.

Bán kính của vật được tính bằng trung bình khoảng cách từ trọng tâm đến các điểm ngoài đường bao của vật như công thức:

.

**A blue circle with a green border on a grey surface

Description automatically generated**

*Hình 4.12. Xác định đường bao của vật.*

**A screenshot of a computer program

Description automatically generated**

Hình 4.. Đọc tọa độ vật.

# CHƯƠNG 5. GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN

Trong chương này, chúng ta sẽ đi sâu vào thiết kế bộ điều khiển cho từng servo từ các góc quay đã được tính toán thông qua động học robot. Bên cạnh đó sẽ là giải thuật chung điều khiển toàn bộ hệ thống.

## Tổng quan

Phương pháp điều khiển được lựa chọn cho servo trong nghiên cứu này là điều khiển vòng hở, không hồi tiếp. Việc điều khiển các động cơ được thực hiện thông qua mạch điều khiển PWM 16 kênh PCA 9685, giúp giảm tải cho vi điều khiển STM32 và tăng cường khả năng quản lý các động cơ.

Đối với phần cứng xử lý thuật toán điều khiển robot, vi điều khiển STM32 được sử dụng như “bộ não” trung tâm, đảm nhận vai trò điều khiển chuyển động của cánh tay robot. Phần mềm điều khiển được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình C và biên dịch trên nền tảng STM32CubeIDE.

Hệ thống giao tiếp giữa STM32 và Raspberry Pi, chịu trách nhiệm trao đổi thông tin tọa độ và tín hiệu điều khiển, được thực hiện thông qua giao thức UART. Dữ liệu truyền nhận được tổ chức dựa trên một cấu trúc khung (frame) được thiết kế sẵn, đảm bảo tín hiệu được nhận đầy đủ và chính xác trước khi khởi động các hành động điều khiển. Các tọa độ được truyền ở dạng số thực, đòi hỏi xử lý mã hóa và giải mã dấu thập phân để duy trì độ chính xác của thông tin vị trí.

Do việc xử lý dữ liệu truyền nhận và điều khiển cánh tay robot đòi hỏi thời gian thực thi lớn, hiệu suất tổng thể của hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Để giải quyết vấn đề này, nghiên cứu áp dụng hệ điều hành thời gian thực (RTOS) để quản lý luồng xử lý. RTOS là hệ điều hành được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống nhúng nhỏ gọn, đảm bảo các tác vụ được thực thi trong khoảng thời gian xác định với độ trễ thấp và độ tin cậy cao. Nhờ khả năng quản lý đa nhiệm, phân bổ tài nguyên và thời gian CPU hiệu quả, RTOS giúp tối ưu hóa việc điều phối hai luồng xử lý trong nghiên cứu này, đáp ứng các yêu cầu thời gian thực mà không tiêu tốn quá nhiều tài nguyên phần cứng.

## Giải thuật truyền nhận


Giải thuật này được xây dựng dựa trên 3 phần chính:

* Mã hóa thông tin.
* Frame truyền nhận dữ liệu.
* Bộ đệm.


### Mã hóa thông tin

Thông tin cần xử lý khi truyền nhận là tọa độ của vật, bao gồm x và y. Đây là hai biến có kết quả là số thực, vì thế để có thể truyền nhận thông tin giao tiếp giữa Raspberry Pi và STM32, ta cần mã hóa đoạn thông tin này. Để mã hóa số thực ta cần chọn một phương pháp hoặc một chuẩn, để từ quy tắc đó ta có thể đọc hoặc hiểu được thông tin sau mã hóa.

Chuẩn được sử dụng cho đồ án này là chuẩn IEEE 754. IEEE 754 là chuẩn quốc tế dùng để biểu diễn số thực trong máy tính và các hệ thống nhúng. Chuẩn này định nghĩa các cách biểu diễn số dấu phẩy động với độ chính xác đơn (single-precision) và độ chính xác kép (double-precision).

****

Hình 5.. Số IEEE 754 với độ chính xác đơn.[[23]](#footnote-23)



Hình 5.. Số IEEE 754 với độ chính xác kép.[[24]](#footnote-24)

Đối với đồ án này, dữ liệu cần đọc không quá phức tạp và không yêu cầu về chính xác tuyệt đối nên sẽ sử dụng số IEEE 754 với độ chính xác đơn. Số IEEE 754 với độ chính xác đơn được biểu diễn như sau:

Số 32-bit: 1-bit dấu, 8-bit mũ, 23-bit trị số.

.

Trong đó:

* **S (Sign):** Bit dấu (0 cho số dương, 1 cho số âm).
* **E (Exponent):** Mũ, được mã hóa dạng dịch bias (bias = 127).
* **M (Mantissa):** Trị số, biểu diễn phần thập phân.

Ví dụ minh họa:[[25]](#footnote-25)

85.125

85 = 1010101

0,125 = 001

85,125 = 1010101,001

= 1,010101001 x 2^6 (tức dịch trái 6-bit)

Bit dấu (S) = 0

Số mũ lệch (E) 127 + 6 = 133

133 = 10000101

Mantisa chuẩn hóa (M) = 010101001

Chúng ta sẽ thêm 0 để hoàn thành 23 bit

Độ chính xác đơn IEEE 754 là: 0 10000101 01010100100000000000000

Điều này có thể được viết ở dạng thập lục phân **42AA4000**

Khi truyền dữ liệu qua UART, cách sắp xếp byte (endianness) đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dữ liệu được giải mã chính xác ở đầu nhận. Hai chuẩn phổ biến nhất là Big-Endian và Little-Endian. Trong đồ án này, chuỗi truyền được sắp xếp theo Big-Endian. Trong ví dụ trên, khi dữ liệu được truyền theo Big-Endian (MSB trước) sẽ là:

Truyền byte theo thứ tự: 0x42, 0xAA, 0x40, 0x00.

1. **Frame truyền dữ liệu**

Mỗi khung (frame) trong giao thức UART chứa các thành phần quan trọng giúp dữ liệu được truyền chính xác, bao gồm bit dữ liệu, bit bắt đầu, bit dừng, và đôi khi là bit kiểm tra lỗi. Mục này sẽ trình bày chi tiết về cấu trúc của một khung dữ liệu trong giao thức UART và vai trò của từng thành phần trong quá trình truyền nhận dữ liệu trong đồ án.

Đối với trường hợp truyền đi từ Raspberry Pi sang STM32, ta có khung dữ liệu như sau:

A rectangular object with text

Description automatically generated

Hình 5.. Frame truyền dữ liệu.

Trong đó:

* Hai biến Data sẽ lần lượt là x và y sau khi được mã hóa theo chuẩn IEEE 754 32-bit
* Biến Checksum được thêm sau khi frame truyền đi đã điền xong biến y. Checksum sẽ tính tổng byte gồm byte bắt đầu và 8-byte dữ liệu.

Đối với STM32, sau khi nhận được frame thực hiện đọc byte bắt đầu và byte kết thúc trước, nếu bằng đúng như frame đã quy định trước đó, thì tiến hành đọc byte Checksum để so sánh với tổng số byte quy định nhận được.

1. **Bộ đệm**

Bộ đệm (buffer) là một phần không thể thiếu trong các hệ thống xử lý dữ liệu, giúp tạm thời lưu trữ dữ liệu để đồng bộ hóa tốc độ giữa các thành phần hoặc xử lý dữ liệu không đồng bộ. Tùy thuộc vào cách triển khai, bộ đệm có thể được thực hiện dưới dạng phần mềm hoặc phần cứng, với mỗi loại có những ưu điểm và nhược điểm riêng.


Bộ đệm phần cứng được sử dụng trong trường hợp này là:

*UART FIFO (First In, First Out):*

* Dữ liệu được nhận từ UART ban đầu sẽ được lưu trữ trong FIFO, một loại bộ đệm phần cứng.
* FIFO hoạt động độc lập và giúp giảm thiểu tình trạng mất dữ liệu khi tốc độ truyền nhận khác nhau.

*DMA Controller:*

* DMA sử dụng bộ đệm phần cứng của nó để chuyển dữ liệu từ UART FIFO vào RAM (bộ đệm phần mềm) mà không cần CPU can thiệp.
* DMA đảm bảo rằng dữ liệu được truyền nhanh chóng và hiệu quả.



Hình 5.. Hình thức hoạt động của DMA.[[26]](#footnote-26)

Bộ đệm phần mềm nhằm tạo không gian lưu trữ lệnh gửi xuống từ máy tính, xử lý các lệnh được tuần tự và tránh mất mát lệnh.

A screenshot of a computer

Description automatically generated


Hình 5.. Bộ đệm phần mềm.

Mỗi lệnh hợp lệ (được kiểm tra ký tự bắt đầu và kết thúc) sẽ được lưu trong bộ đệm. Lệnh được lưu trữ theo quy tắc của hàng đợi – queue. Mỗi lệnh ở phía trước hàng đợi được xử lý sẽ giải phóng bộ nhớ và toàn bộ dữ liệu được dịch về trước. Dữ liệu chỉ được di chuyển theo một chiều từ sau bộ đệm ra trước bộ đệm như *Hình 5.6*.

1. **Giao tiếp giữa hai luồng**

Phần cứng được chia ra làm hai luồng xử lý chạy dưới FreeRTOS, là phiên bản hệ điều hành RTOS dành cho các vi điều khiển như STM32. Việc chia luồng giúp chia chương trình thành các nhiệm vụ độc lập. Mỗi nhiệm vụ xử lý một chức năng cụ thể, giúp mã nguồn dễ viết, kiểm tra và bảo trì. Ngoài ra việc sử dụng chia luồng và xử lý trên RTOS giúp tránh xung đột tài nguyên, hệ điều hành sử dụng các cơ chế như mutex, semaphore hoặc queue để quản lý truy cập đồng thời đến tài nguyên. [10]

Khi viết 1 chương trình sử dụng chia luồng chạy trên RTOS, sơ đồ giải thuật của chương trình chúng ta thường trông như thế này:




Hình 5.. Sơ đồ khi sử dụng chia luồng trong RTOS. [10]

Nhưng thực tế mỗi task sẽ được lên lịch để có thể chạy ở những thời gian khác nhau. Kernel sẽ có nhiệm vụ quản lý nhiều task cùng chạy 1 lúc, mỗi task thường chạy mất vài ms. Tại lúc kết thúc task thường: [11]

* Lưu trạng thái task.
* Thanh ghi CPU sẽ load trạng thái của task tiếp theo.
* Task tiếp theo cần khoảng vài ms để thực hiện.

Vì CPU thực hiện tác vụ rất nhanh nên dưới góc nhìn người dùng thì hầu như các task là được thực hiện 1 cách liên tục.



Hình 5.. Lên lịch chạy mỗi task. [11]

Một task trong RTOS thường có những trạng thái như sau:

* Running: Đang thực thi.
* Ready: Sẵn sàng thực thi.
* Waiting: Chờ sự kiện.
* Inactive: Không được kích hoạt.

A diagram of a task states

Description automatically generated

Hình 5.. Trạng thái task. [10]

Đồ án này được chia làm 2 tasks, gồm: UART\_Task và Robot\_Control\_Task.

* UART\_Task có nhiệm vụ giao tiếp với máy tính nhúng, kiểm soát quá trình truyền nhận và xử lý dữ liệu.
* Robot\_Control\_Task có nhiệm vụ xử lý các bài toán liên quan đến robot và kiểm soát việc xuất xung điều khiển động cơ theo bộ PID.

# 

Hình 5.. Các luồng chạy của chương trình.

Semaphore là một công cụ được sử dụng trong khoa học máy tính để giúp quản lý cách các quy trình (hoặc chương trình) khác nhau chia sẻ tài nguyên, như bộ nhớ hoặc dữ liệu, mà không gây ra xung đột. Semaphore là một loại dữ liệu đồng bộ hóa đặc biệt chỉ có thể được sử dụng thông qua các nguyên hàm đồng bộ hóa cụ thể. Semaphore được sử dụng để triển khai các phần quan trọng, là các vùng mã phải được thực thi bởi chỉ một quy trình tại một thời điểm. Bằng cách sử dụng semaphore, các quy trình có thể phối hợp truy cập vào các tài nguyên được chia sẻ, như bộ nhớ được chia sẻ hoặc các thiết bị I/O.

Quá trình sử dụng Semaphores cung cấp hai hoạt động: wait (P) và signal (V). Hoạt động wait làm giảm giá trị của semaphore, và hoạt động signal làm tăng giá trị của semaphore. Khi giá trị của semaphore bằng không, bất kỳ tiến trình nào thực hiện hoạt động wait sẽ bị chặn cho đến khi một tiến trình khác thực hiện hoạt động signal.

Vì điều trên khi thực hiện xong UART\_Task, cần giải phóng Semaphore để đến lượt Robot\_Control\_Task được thực hiện. Tuy nhiên đối với UART\_Task, tín hiệu bắt đầu để thực hiện sẽ là kiểm tra hàng chờ Queue được xử lý từ buffer UART.

1. **Thuật toán điều khiển**

Các bài toán động học của cánh tay robot sẽ dựa trên tọa độ (x, y, z) để trả về giá trị góc  của các góc khớp tương ứng. Tuy nhiên vì không phải giá trị (x, y, z) nào cũng có thể giải được ra các phương trình có nghiệm hoặc nếu có nghiệm thì các khớp sẽ di chuyển không đúng gây va chạm hư hỏng hệ thống. Vì vậy, trước khi giải các bài toán động học ta cần xác định các ngưỡng (x, y, z) để khoanh vùng trong thực tế để robot chạy đúng vùng hoạt động của nó.

A diagram of a diagram

Description automatically generated

Hình 5.. Sơ đồ giải thuật tính toán góc quay mong muốn.

Sau khi có được góc mong muốn, hệ sẽ chuyển sang hoạch định quỹ đạo và điều khiển theo quỹ đạo đã chọn. Mỗi động cơ sẽ di chuyển theo một quỹ đạo tương ứng của chúng. Tùy vào mục đích chuyển động, thứ tự thực hiện động cơ sẽ khác nhau.

A diagram of a flowchart

Description automatically generated

Hình 5.. Sơ đồ giải thuật hoạch điều khiển đến vị trí mong muốn.

Để tối ưu trong quá trình di chuyển của cánh tay robot, hai khớp xoay sẽ được thực hiện trước để tránh va chạm khi chuyển động. Sau đó, ba khớp vị trí sẽ lần lượt xoay đến góc mong muống để đạt đến vị trí nắp chai. Quy trình chuyển động khi di chuyển từ vị trị nắp chai về lại vị trí home sẽ được thực hiện ngược lại. Ba khớp vị trí sẽ di chuyển trước rồi đến hai khớp xoay. Tuy nhiên trong ba khớp vị trí này để tránh, gripper va chạm và ảnh hưởng đến vị trí của những nắp chai khác, hai khớp 2 và 3 sẽ thực hiện chuyển động trước rồi mới đến khớp 1, cuối cùng sẽ là hai khớp xoay. Sau khi hoàn thành chuyển động, biến trạng thái đang hoạt động sẽ được reset.

A diagram of a flowchart

Description automatically generated

Hình 5.. Sơ đồ giải thuật hoạch điều khiển về vị trí home.

# CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN

Chương này sẽ thực hành đánh giá kết quả của cả đề tài, tiến hành xem xét các sai số trong quá trình chạy thực. Từ đó rút ra các ưu điểm và nhược điểm từ mô hình. Thông qua những đánh giá và nhận xét, đưa ra các đề xuất cải tiến và hướng phát triển của đề tài.

1. **Đánh giá kết quả của mô hình**

*Hoạch định quỹ đạo LSPB*

Tổng thời gian chuyển động của mỗi khớp là 2 s.

Qua quá trình thử nghiệm và đánh giá, nhận thấy để chọn vmax và amax phù hợp với chuyển động, ta sẽ chọn  sẽ cho ra dạng đồ thị phù hợp nhất. Việc chọn  sẽ đảm bảo quỹ đạo di chuyển đến được góc mong muốn trong thời gian đặt ra, tương ứng với thời gian gia tốc động cơ sẽ là 0.5 s, khiến cho động cơ không bị chuyển động bất ngờ gây đến hỏng động cơ.

Quỹ đạo của khớp thứ 2 khi cho điều khiển 1 góc từ 0o đến 90o với , .

A graph with a line

Description automatically generated

Hình 6. . LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 90o.

Quỹ đạo của khớp thứ 2 khi cho điều khiển 1 góc từ 0o đến 90o với , .

A graph with a line

Description automatically generated

Hình 6.. LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 90o.

Quỹ đạo của khớp thứ 2 khi cho điều khiển 1 góc từ 0o đến 90o với , .

A graph with a line drawn on it

Description automatically generated

Hình 6.. LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 90o.

Quỹ đạo của khớp thứ 2 khi cho điều khiển 1 góc từ 0o đến 50o với , .

A graph with a line

Description automatically generated

Hình 6.. LSPB cho khớp thứ 2 từ 0o đến 50o.

Quỹ đạo của khớp thứ 2 khi cho điều khiển 1 góc từ 90o về 30o với, .

A graph with a line

Description automatically generated

Hình 6.. LSPB cho khớp thứ 2 từ 90o đến 30o.

**BẢNG SỐ LIỆU 50 TRƯỜNG HỢP CHẠY THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ SAI SỐ TỌA ĐỘ TRƯỚC HIỆU CHỈNH ( ĐƠN VỊ: CM)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trước hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 4.2 | 11.3 | 4 | 11.4 | 4 | 11.1 |
| 7 | 11.7 | 6.7 | 11.7 | 6.6 | 11.7 |
| 0.3 | 14.7 | 10.3 | 14.6 | 10.1 | 14.1 |
| 3.6 | 11.1 | 3.4 | 11.2 | 3.6 | 10.8 |
| 4.9 | 10 | 4.7 | 9.9 | 4.7 | 9.1 |
| 3.4 | 13.5 | 3.2 | 13.6 | 3.2 | 13.6 |
| 5.5 | 11.4 | 5.4 | 11.3 | 5.2 | 10.9 |
| 4.5 | 12.7 | 4.3 | 12.7 | 4.4 | 12.7 |
| 7.9 | 9 | 7.8 | 9 | 7.7 | 9 |
| 5.6 | 10.4 | 4.8 | 10.4 | 4.6 | 10.1 |
| 4.7 | 11.2 | 4.3 | 11.2 | 4.2 | 11 |
| 7.6 | 10.1 | 7.3 | 9.9 | 7.2 | 9.9 |
| 4.3 | 9 | 3.9 | 8.9 | 3.3 | 7.9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trước hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 4.5 | 10.9 | 4 | 10.9 | 3.9 | 10.7 |
| 8.2 | 14.2 | 8 | 14.3 | 7.9 | 13.7 |
| 7 | 12.6 | 6.6 | 12.6 | 6.7 | 12.6 |
| 6.8 | 10.6 | 6.5 | 10.5 | 6.2 | 10.5 |
| 5.1 | 11.6 | 5.4 | 12.4 | 5.4 | 12.4 |
| 6.7 | 14.3 | 6.4 | 14.5 | 6 | 13.5 |
| 6.8 | 10.5 | 6.4 | 10.5 | 6.1 | 10.4 |
| 5 | 9.4 | 4.4 | 9.4 | 4.5 | 9 |
| 6.6 | 9.4 | 6.5 | 9.2 | 6.2 | 9 |
| 4.2 | 9.1 | 4.1 | 9 | 4.2 | 8.1 |
| 4.4 | 10.3 | 4.2 | 10.2 | 4.6 | 9.6 |
| 6.9 | 12.5 | 6.8 | 12.4 | 7 | 12.3 |
| 5.1 | 9.4 | 4.8 | 9.2 | 5.1 | 8.7 |
| 6.1 | 12.7 | 5.9 | 12.7 | 6.3 | 12.7 |
| **Trước hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 4.7 | 9.2 | 4.4 | 9.1 | 4.7 | 8.6 |
| 6 | 15 | 5.8 | 15.2 | 6 | 13.6 |
| 4.1 | 10.7 | 3.8 | 10.7 | 4.1 | 10.4 |
| 7.8 | 13.9 | 7.6 | 14 | 7.6 | 12.6 |
| 10.6 | 11.2 | 10.7 | 11.1 | 10.6 | 10.9 |
| 5.1 | 13.6 | 4.8 | 13.6 | 5.1 | 13.6 |
| 8.2 | 14 | 7.9 | 13.9 | 7.3 | 13.1 |
| 3.9 | 11.7 | 3.5 | 11.8 | 3.3 | 11.1 |
| 3.6 | 15 | 3.3 | 15.2 | 3.3 | 14.4 |
| 6.5 | 13.8 | 6.3 | 14 | 6.3 | 14.1 |
| 7.9 | 11.2 | 7.6 | 11.1 | 7.3 | 11.4 |
| 4.7 | 10.6 | 4.3 | 10.7 | 3.8 | 10.6 |
| 2.4 | 11.3 | 2 | 11.5 | 1.8 | 11.2 |
| 4.8 | 10.6 | 4.5 | 10.6 | 4.2 | 10.4 |
| **Trước hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 6.7 | 13.2 | 6.6 | 13.5 | 6.1 | 12.9 |
| 8 | 9.4 | 7.8 | 9.5 | 6.6 | 9.1 |
| 9.7 | 10.3 | 9.6 | 10.5 | 9.2 | 10 |
| 7.1 | 12.6 | 7 | 12.7 | 6.5 | 12.5 |
| 5.5 | 12.1 | 5.3 | 12.2 | 5.1 | 12.1 |
| 3.9 | 12.1 | 3.5 | 12.3 | 3.3 | 11.9 |
| 5.5 | 12.9 | 5.3 | 13 | 5.1 | 12.9 |
| 7.1 | 14 | 7 | 14.1 | 6.5 | 12.8 |
| 5.2 | 11.2 | 5 | 11.3 | 4.6 | 10.9 |

Bảng 6.. Tọa độ trước hiệu chỉnh.

Đánh giá sai số:



Nhận xét:

* + Sai số trên là do hệ lắp đặt cơ khí chưa tốt, dẫn đến cánh tay không chuyển động đúng vị trí mong muốn.
  + Xung cấp cho từng động cơ không hoàn toàn chính xác vì độ phân giải của xung chưa đủ tốt, dẫn đến sai số tích lũy qua từng động cơ.
  + Các sai số chủ yếu sinh ra sau khi đánh giá là do giải thuật điều khiển vòng hở, hệ thống không thể nhận hồi tiếp để tự bù sai số thích hợp dẫn đến sai số lớn.

Để giải quyết vấn đề trên, ta cần bù tọa độ vào trực tiếp hàm thực thi của robot, cũng như hiệu chỉnh động cơ servo để di chuyển đúng góc.

**BẢNG SỐ LIỆU 50 TRƯỜNG HỢP CHẠY THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ SAI SỐ TỌA ĐỘ SAU HIỆU CHỈNH ( ĐƠN VỊ: CM)**

**Chú thích:**

Những trường hợp gắp hụt có số liệu được tô màu đỏ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sau hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 3.5 | 10.9 | 3.5 | 10.9 | 3.5 | 11 |
| 4.4 | 11.1 | 4.4 | 11.1 | 4.3 | 11.3 |
| 5.3 | 11.2 | 5.4 | 11.4 | 5.3 | 11.4 |
| 3.1 | 12.1 | 3.1 | 12.1 | 2.9 | 12.3 |
| 8.8 | 11.3 | 8.8 | 11.2 | 8.8 | 11.4 |
| 3.9 | 11.2 | 3.9 | 11.2 | 3.6 | 11.2 |
| 7.4 | 10.9 | 7.4 | 10.9 | 7.4 | 10.9 |
| 8.4 | 13.4 | 8.3 | 13.2 | 8.3 | 12.9 |
| 8.2 | 15.7 | 8.2 | 15.7 | 8.2 | 15.3 |
| 4.8 | 12.5 | 4.8 | 12.6 | 4.8 | 12.9 |
| 6.3 | 10.8 | 6.3 | 10.8 | 6.1 | 10.8 |
| **Sau hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 8.5 | 12 | 8.5 | 12 | 8.5 | 12 |
| 4.5 | 10.5 | 4.5 | 10.5 | 4.3 | 10.2 |
| 5.9 | 11.9 | 5.8 | 11.8 | 5.8 | 11.7 |
| 4 | 9.8 | 3.9 | 9.6 | 3.9 | 9.3 |
| 4.4 | 13.9 | 4.4 | 13.8 | 4.4 | 14.2 |
| 4 | 12.1 | 4 | 12.1 | 4 | 12.1 |
| 8.1 | 12.4 | 8 | 12.4 | 7.8 | 12.4 |
| 4.6 | 10.4 | 4.6 | 10.4 | 4.6 | 10.4 |
| 5.3 | 14.7 | 5.1 | 14.6 | 5.1 | 14.3 |
| 5.7 | 11.5 | 5.7 | 11.5 | 5.7 | 11.5 |
| 7.4 | 11.8 | 7.3 | 12 | 7.3 | 11.9 |
| 5 | 10.1 | 5 | 10.1 | 5 | 10.1 |
| 5.2 | 11.7 | 5.2 | 11.6 | 5.1 | 12.1 |
| 7.7 | 11 | 7.6 | 11 | 7.6 | 11.4 |
| **Sau hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8.1 |
| 3 | 8.7 | 2.8 | 8.7 | 2.9 | 8.7 |
| 5.4 | 10.9 | 5.4 | 10.9 | 5.4 | 11.1 |
| 4.3 | 10.4 | 4.3 | 10.4 | 4.3 | 10.5 |
| 5.7 | 10.8 | 5.5 | 10.8 | 5.5 | 10.7 |
| 3.5 | 9.9 | 3.5 | 9.9 | 3.2 | 9.9 |
| 6.5 | 9.3 | 6.5 | 9.3 | 6.5 | 9.3 |
| 7.3 | 10.5 | 7.2 | 10.5 | 7.2 | 10.7 |
| 4.1 | 9.5 | 4.1 | 9.5 | 4.1 | 9.4 |
| 6.2 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 6 | 8.4 |
| 2.6 | 8.8 | 2.5 | 8.6 | 2.5 | 8.7 |
| 5.8 | 11.9 | 5.8 | 11.8 | 5.8 | 12.1 |
| 8.3 | 9.1 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | 9 |
| 8.9 | 12.9 | 8.9 | 12.9 | 8.9 | 12.5 |
| **Sau hiệu chỉnh** | | | | | |
| **Real** | | **Camera** | | **Robot** | |
| **x** | **y** | **x** | **y** | **x** | **y** |
| 5.3 | 11.4 | 5.2 | 11.4 | 5.2 | 11.7 |
| 4.9 | 10.1 | 4.9 | 10.1 | 4.7 | 10.1 |
| 3.7 | 10.4 | 3.7 | 10.4 | 3.5 | 10.4 |
| 4.4 | 8.6 | 4.4 | 8.6 | 4.4 | 8.6 |
| 6.8 | 12.5 | 6.8 | 12.5 | 6.8 | 12.5 |
| 3.9 | 11.6 | 3.9 | 12.6 | 3.9 | 12.9 |
| 5.2 | 9.8 | 5.1 | 9.8 | 4.9 | 9.8 |
| 6.7 | 9.1 | 6.7 | 9.1 | 6.7 | 9.1 |
| 4.1 | 10.2 | 4.1 | 10.2 | 3.8 | 10.1 |
| 5.2 | 11.9 | 5.2 | 11.9 | 5.2 | 12.1 |

Bảng 6.. Tọa độ sau hiệu chỉnh.

Đánh giá sai số:

(cm)

(cm)

Nhận xét:

* Ta có thể nhận thấy sai số đã được giảm sau khi tiến hành hiệu chỉnh.
* Tuy nhiên, cần chú ý rằng sai số từng phần là nhỏ nhưng sai số tính theo cách trên sẽ không cho ta được cái nhìn chi tiết về việc hệ thống sẽ luôn lệch những đoạn nhỏ để tính tổng sai số ra nhỏ, hay là do các trường hợp sai sẽ xuất hiện với tần số không đều.
* Đối với bài toán trên, dựa vào việc quan sát trong quá trình chạy thử, hệ thống thuộc vào trường hợp sai số xuất hiện với tần số không đều, những trường hợp này lại cho ra sai số khá lớn từ trên 0.3 cm, dễ dàng gây ra những lần gắp hụt dù đã hiệu chỉnh.
* Nguyên nhân dẫn đến việc đề cập trên là do góc nhìn camera sẽ ảnh hưởng tọa độ trả về cho cánh tay robot. Những trường hợp thường xảy ra khi mắt camera đến vật sẽ tạo thành một đường chéo so với sàn nhà nên tọa độ từ đó cũng thay đổi.

1. **Kết luận**

*Về mặt đạt được*

Quá trình nghiên cứu đã đạt được đúng mục tiêu đề tài đặt ra ban đầu, bao gồm:

* Thiết kế và điều khiển được cánh tay robot 5 bậc tự do di chuyển đúng vị trí mong muốn.
* Hệ camera đã nhận diện đúng nắp chai cần gắp và xác định được tọa độ thông qua SURF và các thuật toán xử lý ảnh bổ sung.
* Nắm được lý thuyết nền tảng để thiết kế một hệ thống sử dụng cánh tay robot.
* Đánh giá đúng được các nguyên nhân dẫn đến sai số, từ đó đề xuất phương pháp cải tiến để hệ thống hoạt động tốt hơn.

*Về mặt hạn chế*

* Phương pháp điều khiển vòng hở dẫn đến việc hệ thống không tự kiểm soát được sai số, cần được thay thế các phương pháp điều khiển vòng kín hiệu quả hơn.
* Cánh tay chỉ chạy cho trường hợp đặc biệt là gắp thẳng, nếu muốn chạy các trường hợp khác cần bổ sung để tính toán lại các góc và .
* Góc nhìn camera vẫn còn ảnh hưởng đến việc đọc tọa độ, dẫn đến sai lệch khi trả về tọa độ tâm nắp chai.
* Chưa có hồi tiếp của góc khớp và vận tốc khớp, dẫn đến phải điều khiển từng khớp theo một trình tự nhất định.
* Chưa thể bù chính xác góc cần cho động cơ servo dẫn đến sai số tổng thể.
* Chưa tối ưu được chi phí trong việc lựa chọn linh kiện cho đề tài.

1. **Hướng phát triển của đề tài**

* Trước hết, hệ thống cần được điều khiển trong vòng kín, từ đó khắc phục sai số lớn ở hiện tại.
* Sau khi có thể điều khiển vòng kín, có thể chọn các phương pháp điều khiển động cơ tối ưu hơn thay vì dùng PID, như là MPC, Back-stepping,…
* Áp dụng YOLO để đọc hình dạng khối của vật, từ đó xác định hướng gắp phù hợp.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | C. t. c. p. g. p. t. đ. ETEK, “Robot công nghiệp là gì và có lợi ích như thế nào trong sản xuất,” 27 06 2024. [Trực tuyến]. Available: https://tpa-fas.com.vn/Tin/robot-cong-nghiep-la-gi-va-co-loi-ich-nhu-the-nao-trong-san-xuat. |
| [2] | T. NGUYEN, “Robot cộng tác và những ứng dụng mới trong các ngành sản xuất,” UNIVERSAL ROBOTS, 19 11 2019. [Trực tuyến]. Available: https://www.universal-robots.com/vn/blog/ung-dung-cua-canh-tay-robot-san-xuat/. |
| [3] | K. Lan, “Kỷ nguyên robot tạo áp lực nâng cấp kỹ năng lên lao động nhà máy ở Trung Quốc,” 20 11 2024. [Trực tuyến]. Available: https://thesaigontimes.vn/ky-nguyen-robot-tao-ap-luc-nang-cap-ky-nang-len-lao-dong-nha-may-o-trung-quoc/. |
| [4] | Quỳnh Nghi, Chí Kiên, Diễm Hường và Ngọc Luân, “Góc nhìn trưa nay: Bạn trẻ chế tạo cánh tay Robot làm việc trong môi trường độc hại,” 25 10 2024. [Trực tuyến]. Available: https://tuoitre.vn/video/goc-nhin-trua-nay-ban-tre-che-tao-canh-tay-robot-lam-viec-trong-moi-truong-doc-hai-169751.htm. |
| [5] | N. Phượng, “Sinh viên ở TP.HCM chế tạo robot y tá,” 28 10 2024. [Trực tuyến]. Available: https://tuoitre.vn/sinh-vien-o-tp-hcm-che-tao-robot-y-ta-20241028090525451.htm. |
| [6] | M. W. Spong, Robot Modeling and Control, New York: John Wiley & Sons, 1989. |
| [7] | \*. K. M. D. B. A. A. V.N. Iliukhina, "The modeling of Inverse Kinematics for 5 DOF manipulator," *Dynamics and Vibroacoustics of Machines (DVM2016) ,* 2017. |
| [8] | P. Đ. Phạm, “THIẾT KẾ QUĨ ĐẠO ROBOT.,” trong *ROBOT CÔNG NGHIỆP*, 2014, p. 110. |
| [9] | Herbert Bay, Tinne Tuytelaars, and Luc Van Gool, "SURF: Speeded Up Robust Features," 2006. |
| [10] | ShawnHymel, "Introduction to RTOS - Solution to Part 3 (Task Scheduling)," 18 1 2021. [Online]. Available: https://www.digikey.com/en/maker/projects/introduction-to-rtos-solution-to-part-3-task-scheduling/8fbb9e0b0eed4279a2dd698f02ce125f. |
| [11] | SC, “RTOS cơ bản phần 1,” 16 6 2017. [Trực tuyến]. Available: https://hocarm.org/rtos-co-ban-phan-1/. |

1. https://nshopvn.com/product/nguon-to-ong-5v-20a/ [↑](#footnote-ref-1)
2. https://nshopvn.com/product/nguon-to-ong-5v-20a/ [↑](#footnote-ref-2)
3. https://hshop.vn/mach-xuat-16-xung-pwmgiao-tiep-i2c [↑](#footnote-ref-3)
4. https://hshop.vn/mach-xuat-16-xung-pwmgiao-tiep-i2c [↑](#footnote-ref-4)
5. https://hshop.vn/kit-ra-chon-stm32f103c8t6 [↑](#footnote-ref-5)
6. https://hshop.vn/kit-ra-chon-stm32f103c8t6 [↑](#footnote-ref-6)
7. https://hshop.vn/dong-co-rc-servo-towerpro-mg996-chinh-hang-genuine [↑](#footnote-ref-7)
8. https://hshop.vn/dong-co-rc-servo-towerpro-mg996-chinh-hang-genuine [↑](#footnote-ref-8)
9. https://hshop.vn/dong-co-digital-rc-servo-ld-27mg [↑](#footnote-ref-9)
10. https://hshop.vn/dong-co-digital-rc-servo-ld-27mg [↑](#footnote-ref-10)
11. https://www.electricaltechnology.org/2019/05/servo-motor-types-construction-working.html [↑](#footnote-ref-11)
12. https://components101.com/motors/mg996r-servo-motor-datasheet [↑](#footnote-ref-12)
13. https://raspberrypi.vn/san-pham/nguon-chinh-hang-raspberry-pi-4-5-1v-3a [↑](#footnote-ref-13)
14. https://raspberrypi.vn/san-pham/nguon-chinh-hang-raspberry-pi-4-5-1v-3a [↑](#footnote-ref-14)
15. https://raspberrypi.vn/san-pham/raspberry-pi-camera-module-v3-12mp-ong-kinh-lay-net-tu-dong [↑](#footnote-ref-15)
16. https://raspberrypi.vn/san-pham/raspberry-pi-camera-module-v3-12mp-ong-kinh-lay-net-tu-dong [↑](#footnote-ref-16)
17. https://raspberrypi.vn/san-pham/raspberry-pi-4-model-b-2019 [↑](#footnote-ref-17)
18. https://raspberrypi.vn/san-pham/raspberry-pi-4-model-b-2019 [↑](#footnote-ref-18)
19. https://en.wikipedia.org/wiki/Speeded\_up\_robust\_features [↑](#footnote-ref-19)
20. https://en.wikipedia.org/wiki/Speeded\_up\_robust\_features [↑](#footnote-ref-20)
21. https://docs.opencv.org/4.x/d9/dab/tutorial\_homography.html [↑](#footnote-ref-21)
22. https://envyen.com/posts/2021-04-08-homography/ [↑](#footnote-ref-22)
23. https://www.geeksforgeeks.org/ieee-standard-754-floating-point-numbers/ [↑](#footnote-ref-23)
24. https://www.geeksforgeeks.org/ieee-standard-754-floating-point-numbers/ [↑](#footnote-ref-24)
25. https://www.geeksforgeeks.org/ieee-standard-754-floating-point-numbers/ [↑](#footnote-ref-25)
26. https://medium.com/@jkstoyanov/direct-memory-access-dma-in-embedded-systems-7c8af3bc1fef [↑](#footnote-ref-26)