Afbeelding met lijn, diagram, schets, wit

Automatisch gegenereerde beschrijving

Digitale Signaal Bewerking

Practicum

HAN\_UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Student : Niels Urgert (1654746)

Klas: ESE-3

Docent: ir drs E. J. Boks

Course : DSPL

Arnhem, 20-02-2025

**Inhoudsopgave**

[Figurenlijst 3](#_Toc191545372)

[1. Inleiding 4](#_Toc191545373)

[2. Opdracht 1: Ringbuffer 5](#_Toc191545374)

[3. Opdracht 2: Exponentieel lopende -en lopende gemiddelde 6](#_Toc191545375)

[4. Opdracht 3: Fast Fourier Transform 9](#_Toc191545376)

[5. Opdracht 4: Finite Impulse Response – Filter 11](#_Toc191545377)

[6. Opdracht 5: Implementatie van het FIR – Filter op het practicumboard 15](#_Toc191545378)

[7. Aanpassingen 18](#_Toc191545379)

[7.1 Opdracht 4 18](#_Toc191545380)

[7.2 Opdracht 5 18](#_Toc191545381)

[8. Bibliografie 19](#_Toc191545382)

[Bijlage Programlisting 20](#_Toc191545383)

# Figurenlijst

[Figuur 1 Ringbuffer 5](#_Toc192858300)

[Figuur 2 Output Ringbuffer 5](#_Toc192858301)

[Figuur 3 Implementatie Lopend gemiddelde 6](#_Toc192858302)

[Figuur 4 Implementatie Exponentieel lopend gemiddelde 7](#_Toc192858303)

[Figuur 5 Implementatie van de Standaard en Exponentieel gemiddelde 8](#_Toc192858304)

[Figuur 6 Output Exponentieel lopend gemiddelde 8](#_Toc192858305)

[Figuur 7 Implementatie van FFT d.m.v. FFTW toolkit 9](#_Toc192858306)

[Figuur 8 Implementatie cosinus golf, driehoeksgolf en blokgolf 10](#_Toc192858307)

[Figuur 9 Output FFT 10](#_Toc192858308)

[Figuur 10 Wiskundige formule FIR-filter 11](#_Toc192858309)

[Figuur 11 Implementatie van het FIR-filter 11](#_Toc192858310)

[Figuur 12 Rechthoek venster (Dirichlet) 12](#_Toc192858311)

[Figuur 13 Driehoek venster (Barlett) 12](#_Toc192858312)

[Figuur 14 Implementatie van Driehoek venster 12](#_Toc192858313)

[Figuur 15 Hamming venster [1] (5.22) 12](#_Toc192858314)

[Figuur 16 Implementatie van Hamming venster 12](#_Toc192858315)

[Figuur 17 FFT analyse en omzetten naar dB weergave 12](#_Toc192858316)

[Figuur 18 Output FIR-Filter 13](#_Toc192858317)

[Figuur 19 Grafische weergave bonusopdracht 13](#_Toc192858318)

[Figuur 20 Implementatie van de extra muisbeweging opties 14](#_Toc192858319)

[Figuur 21 Blokdiagram opstelling 15](#_Toc192858320)

[Figuur 22 Implementatie van ADC en DAC 16](#_Toc192858321)

[Figuur 23 Ozone GUI opdracht 5 17](#_Toc192858322)

[Figuur 24 Implementatie FIR-Filter in een microcontroller 17](#_Toc192858323)

[Figuur 25 Foutmelding opdracht 5 18](#_Toc192858324)

# Inleiding

Het Digitale Signaal Bewerking (DSP) practicum had als doel het leren van de verschillende aspecten van digitaal signaalverwerking en de implementatie ervan in software. Het practicum bevat een reeks uit te voeren opdrachten, variërend van het ontwerpen van een ringbuffer tot het implementeren van filters en het genereren van frequentiebeelden.

Dit verslag biedt een overzicht van de uitvoering van het DSP practicum, inclusief de gebruikte methoden, de implementatie van de opdrachten en de behaalde resultaten.

# Opdracht 1: Ringbuffer



In opdracht 1 van het practicum moet er een aantal klassen worden geschreven voor de implementatie van de ringbuffer. De vereiste klassen zijn een ringbufferklasse en een complex getal klasse, die afgeleid is van de imaginaire getal klasse.

Een ringbuffer is een buffer dat een bepaalde hoeveelheid data kan opslaan zonder een begin of einde te hebben. In plaats daarvan wordt de data opgeslagen in een cirkelvormige structuur, waarbij nieuwe elementen worden toegevoegd aan het einde en oudere elementen worden verwijderd aan het begin. Hierdoor kan de ringbuffer continu nieuwe data opslaan, zelfs als alle beschikbare posities al zijn gebruikt (zie Figuur 1).

Een belangrijk kenmerk van een ringbuffer is dat het een beperkte grootte heeft. Wanneer nieuwe data wordt toegevoegd en de buffer vol is, zal het oudste element worden overschreven om ruimte te maken voor het nieuwe element. Dit betekent dat de ringbuffer altijd de meest recente data bevat binnen zijn capaciteit.

Het gebruik van een ringbuffer is vooral handig in situaties waarin een continue datastroom moet worden verwerkt en oudere data niet relevant is. Het wordt vaak gebruikt in toepassingen zoals audio- en videosignalen, waarbij real-time verwerking en een efficiënte geheugenopslag vereist zijn.

In figuur 2 wordt de ringbuffer, die in de software is geïmplementeerd, naar toegeschreven en uitgelezen.



Figuur 1 Ringbuffer

Figuur 2 Output Ringbuffer

# Opdracht 2: Exponentieel lopende -en lopende gemiddelde

In opdracht 2 moet het gemiddelde berekend worden van een reeks data van een ingelezen bestand. Deze data wordt berekend met twee versies van een lopend gemiddelde filter, waarbij de gebruiker het aantal punten in het filter kan instellen. Het originele signaal en het gemiddelde worden weergegeven in een grafisch venster. De twee lopende gemiddelde methoden zijn het lopende gemiddelde, zoals geïmplementeerd in opdracht 1 (Figuur 3) en een exponentieel lopend gemiddelde (Figuur 4).

Een lopend gemiddelde is een techniek om een reeks van gemiddelde waarden te berekenen uit een reeks van data punten. Dit gemiddelde wordt steeds berekend over een vaste omvang (aantal periodes) en verschuift telkens één periode. Het doel is om ruis in de data te verminderen en de onderliggende trend beter zichtbaar te maken. De methode wordt vaak gebruikt voor het gladstrijken van data om een algemene trend te identificeren. Dit filter is ook wel een FIR-filter (Finite Impulse Response) en de formule luidt:

* y[n] is het gefilterde signaal,
* x[n] is het originele signaal,
* N is het aantal punten in het gemiddelde (de lengte van het venster) en
* n is de positie in de tijdreeks (index).

De implementatie wordt weergegeven in figuur 3.

Figuur 3 Implementatie Lopend gemiddelde

    ttype som() const {

        ttype som = 0;

        for (unsigned short i = 0; i < aantal; i++)

            som += elementen[i];

        return som;

    };

    ttype gemiddelde() const {

        return (som() / aantal);

    };

*middelde*

Een exponentieel lopend gemiddelde is een type gewogen gemiddelde waarbij de recentere waarden in de datareeks een grotere invloed hebben op het gemiddelde dan oudere waarden. Dit wordt bereikt door een exponentiële weging toe te passen, waarbij de gewichten exponentieel afnemen naarmate de data verder in het verleden ligt. De methode wordt vaak gebruikt in financiële toepassingen zoals technische analyse, omdat het beter reageert op recente prijsveranderingen. In de software worden de horizontale lijnen, y-as waardes en de gegevens uit het bestand in de grafiek getekend. Het belangrijkste is het uitrekenen van de standaard en exponentiele gemiddelde waarde. Dit type filter is ook wel een IIR-filter (Infinite Impulse Response) en wordt als volgt gedefinieerd:

* y[n] is het gefilterde signaal,
* x[n] is het originele signaal,
* α is de gladmakingsfactor (hoe kleiner α, hoe meer vorige waarden meewegen)

De implementatie wordt weergegeven in figuur 4.

float ExponentialAverageFilter::filter(const float input) {

    static float filteredValue = input;

    filteredValue = alfa \* input + minalfa \* filteredValue;

    return filteredValue;

}

Figuur 4 Implementatie Exponentieel lopend gemiddelde

Het verschil tussen de twee methode wordt in de onderstaande tabel samengevat

Tabel 1 Verschil lopend gemiddelde en exponentieel lopend gemiddelde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kenmerk | Lopend Gemiddelde | Exponentieel Lopend Gemiddelde |
| Type | FIR-filter | IIR-filter |
| Geheugen | Houdt *N* vorige waarden bij | Slechts één vorige waarde |
| Vertraging | (N−1)/2 samples | Afhankelijk van α, minder dan bij FIR |
| Berekening | Gemiddelde over een venster | |  | | --- | |  |   Recursief gewogen gemiddelde |
| Reactiesnelheid | |  | | --- | |  |   Trager bij grote *N* | Sneller bij grote Recursief gewogen gemiddelde |
| Geschikt voor | Ruisonderdrukking | Adaptieve filtering en trenddetectie |

De twee functies worden in figuur 5 toegepast. Afhankelijk van het geselecteerde filter, wordt deze weergegeven in de grafiek. De regelparameter kun je de weging van instellen.

Voor het standaard lopend gemiddelde is de waarde van de slider direct de lengte *N* van het venster waarin het gemiddelde wordt berekend. Een grotere waarde betekent een sterker gladmakend effect, omdat dan meer waarden worden meegenomen.

Bij het exponentieel lopend gemiddelde wordt de waarde van de slider eerst bewerkt, zodat bij een lage regelparameter de α-waarde hoog is.

    /\* Filters verwerken \*/

    const auto filterType = filterSelectionRadioBox->GetSelection();

    int regelparameter = 101 - avgValueSlider->GetValue();

    RingBuffer<double> ringBuffer(static\_cast<unsigned short>(avgValueSlider->GetValue()));

    ExponentialAverageFilter expFilter(1.0f / (static\_cast<float>(regelparameter) + 1.0f));

    // Tekengrafiek functie

    auto tekenGrafiek = [&](auto& grafiekPunten, auto dataPunten) {

        for (unsigned short i = 0; i < data.GetCount(); i++) {

            const auto yAs = dataPunten(data.Item(i)) \* scaleFactor;

            grafiekPunten.Add(wxPoint(static\_cast<double>(i), yAs));

        }

        grafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour(wxT("BLUE")), 2, wxSOLID));

        grafiek->tekenSpline(grafiekPunten);

    };

    switch (filterType) {

        case 0:

            tekenGrafiek(averageSignalPoints, [&](double waarde) {

            return ringBuffer.gemiddelde(waarde);});

        break;

    default:

            tekenGrafiek(expSignalPoints, [&](double waarde) {


            return expFilter.filter(waarde);});

        break;

    }

Figuur 5 Implementatie van de Standaard en Exponentieel gemiddelde

De volledige werking van de software wordt in figuur 6 weergegeven. Hierin is de blauwe lijn het uitgerekende gemiddelde van de gegevens weergegeven in het rood. Met de slider wordt de zwaarte van de waardes geselecteerd.



Figuur 6 Output Exponentieel lopend gemiddelde

# Opdracht 3: Fast Fourier Transform

Voor opdracht 3 is een Fast Fourier Transform (FFT) in het programma gemaakt om eenvoudig een testsignaal te kunnen instellen en dit signaal in het frequentiedomein te kunnen bekijken. Het testsignaal kan worden ingesteld op basis van de vorm (cosinus, driehoek, blokgolf of ingelezen uit een databestand), signaalfrequentie, bemonsteringsfrequentie en het aantal perioden. De code is geschreven met behulp van de FFTW toolkit om het frequentiebeeld te genereren.

De FFT is een efficiënte algoritme om een discrete Fourier-transformatie (DFT) van een reeks of een signaal te berekenen. Het vertaalt een tijd- of ruimtedomeinsignaal naar een frequentiedomeinrepresentatie. Dit betekent dat het de amplituden en fasen van de frequenties die aanwezig zijn in het signaal onthult. FFT wordt bijvoorbeeld gebruikt voor signaalverwerking om tijdsignalen in audiobewerking, beeldverwerking, en communicatie te analyseren en als filtering.

Figuur 7 Implementatie van FFT d.m.v. FFTW toolkit

double\* input = (double\*)fftw\_malloc(signaal.GetCount() \* sizeof(double));

fftw\_complex\* output = (fftw\_complex\*)fftw\_malloc((signaal.GetCount() \* sizeof(fftw\_complex)) / 2 + 1);

for (int i = 0; i < signaal.GetCount(); i++) {

   input[i] = signaal.Item(i);

}

 fftw\_plan p = fftw\_plan\_dft\_r2c\_1d(signaal.GetCount(), input, output, FFTW\_ESTIMATE);

 fftw\_execute(p);

 PuntLijst AmplitudePunten, FasePunten;

 for (int i = 0; i < signaal.GetCount() / 2 + 1; i++) {

   Complex SigComplex(output[i][0], output[i][1]);

   PolairGetal SigPolair(SigComplex);

   double magnitude = SigPolair.Mag();

   double argument = SigPolair.Arg() \* (180.0 / M\_PI);

   AmplitudePunten.Add(wxPoint(i, magnitude));

   if (magnitude > faseToonGrens) {

     FasePunten.Add(wxPoint(i, argument));

   }

   else {

     FasePunten.Add(wxPoint(i, 0));

   }

 }

 for (int i = 1; i < signaal.GetCount() / 2 + 1; i++) {

   AmplitudePunten.Add(wxPoint(-i, AmplitudePunten[i].y));

   FasePunten.Add(wxPoint(-i, FasePunten[i].y));

 }

 fftw\_destroy\_plan(p);

 fftw\_free(input);

 fftw\_free(output);

De FFT met behulp van FFTW toolkit uit figuur 7 werkt als volgt:

* Geheugenreservering: Maakt arrays aan voor de input (reëel) en output (complex).
* Data kopiëren: Zet het signaal over in de FFTW-inputarray.
* FFT plannen & uitvoeren: Voert een real-to-complex FFT uit met FFTW.
* Amplitude en fase berekenen: Zet de complexe uitvoer om in poolcoördinaten.
* Fasefiltering: Stelt fase op 0 als de amplitude te klein is.
* Symmetrie toepassen: Kopieert waarden voor negatieve frequenties.
* Opruimen: Vrijgegeven van geheugen en vernietigen van het FFTW-plan.

De volgende drie signalen kunnen geselecteerd worden om via FFT van tijdsdomein naar frequentiedomein te worden omgezet, namelijk cosinus, driehoek en een blokgolf. De implementatie van deze signalen wordt in figuur 8 weergegeven.

case SignaalType::Cosinus:

   signalValue = amplitude \* cos(hoek);

   break;

 case SignaalType::Driehoek:

   normHoek = fmod(hoek, 2.0 \* Pi);

   signalValue = amplitude \* (1.0 - fabs(1.0 - normHoek / Pi)) \* 2.0 - amplitude;

   break;

 case SignaalType::Blokgolf:

   signalValue = amplitude \* ((cos(hoek + (Pi / 4)) >= 0.0) ? 1.0 : -1.0);

   break;

Figuur 8 Implementatie cosinus golf, driehoeksgolf en blokgolf

In figuur 9 wordt de output weergegeven. De bovenste grafiek is het frequentiedomein en de onderste het tijdsdomein.

Afbeelding met tekst, schermopname, diagram, Parallel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 9 Output FFT

# Opdracht 4: Finite Impulse Response – Filter

In opdracht 4 is in het programma, de code gemaakt om een FIR-filter (Finite Impulse Response) te kunnen instellen om bepaalde signaalbanden door te laten of te blokkeren. De gebruiker kan parameters zoals de bemonsteringsfrequentie, start- en stopfrequenties van de doorlaatband, filterorde, versterkingsfactor, vensterfunctie en het aantal bits voor de fixed-point codering instellen. De applicatie moet FIR-coëfficiënten kunnen genereren op basis van de opgegeven frequentierespons, waarbij de coëfficiënten eerst in floating-point formaat worden berekend en vervolgens worden omgezet naar fixed-point (Qx-formaat).

Een FIR-filter is een type digitale filter dat wordt gebruikt in signaalverwerking om specifieke frequentiecomponenten van een signaal te bewerken of te verwijderen. Het wordt bijvoorbeeld toegepast voor audiobewerking om ruis te verwijderen, te filteren of bepaalde frequenties te versterken of verzwakken. Ook in ECG-machines wordt het gebruikt om ruis en artefacten uit hartsignalen te filteren. In Figuur 10 wordt de wiskundige formule van een FIR-filter weergegeven.

Figuur 10 Wiskundige formule FIR-filter

De formule uit Figuur 10 is gebruikt voor het implementeren van het FIR-filter in de software. In Figuur 11 wordt het uiteindelijke implementatie van het FIR-filter weergegeven.

void FilterFirInt16::reset()

{

    filterMemory.reset();

}

Int16 FilterFirInt16::filter(const Int16 input)

{

    filterMemory.schrijf(input);

    Int64 som = 0;

    for (size\_t i = 0; i < filterCoeffs.geefAantal(); i++)

    {

        const float coeff = filterCoeffs[i];

        const int16\_t current\_value = filterMemory.lees();

        som = som + coeff \* current\_value;

    }

    som /= scaleFactor;

    const Int16 result = static\_cast<Int16>(som);

    return result;

}

Figuur 11 Implementatie van het FIR-filter

Omdat de ideale FIR-filter een oneindig lange impulsresponsie heeft, moet deze worden begrensd. Dit gebeurt met een vensterfunctie. Dit voorkomt ruis en ongewenste frequenties. De rechthoek, driehoek en hamming functies volgens figuur 12, 13 en 15 zijn verwerkt in de software (zie Figuur 14 en 16). Hierin is n het sample en M de orde grootte.

Figuur 12 Rechthoek venster (Dirichlet)

Figuur 13 Driehoek venster (Barlett)

double FilterVenster::driehoek(const Int32 n ) const {

    return std::max(0.0, (orde - fabs(n)) / orde);

}

Figuur 14 Implementatie van Driehoek venster

Figuur 15 Hamming venster [1] (5.22)

double FilterVenster::hamming(const Int32 n ) const {

    return 0.54 + 0.46 \* cos((n \* Pi) / orde);

}

Figuur 16 Implementatie van Hamming venster

Vervolgens kan de frequentieresponsie van een FIR-filter worden berekend met de Discrete Fourier Transformatie (DFT) of efficiënter met de Fast Fourier Transform (FFT). Dit toont hoe het filter signaalfrequenties beïnvloedt. De frequentieresponsie H(f) is:

Deze wordt omgezet naar een dB weergave met:

for (auto k = 1; k <= orde; k++) {

   const auto flp = berekenFloatingPoint(filterCoeffs[orde + static\_cast<wxVector<short>::size\_type>(k)]);

            somFunctie += (flp \* cos(k \* omega));

}

somFunctie = ((somFunctie \* 2.0) + (omega1 / Pi));

const auto somFunctieDB = ((somFunctie == 0.0) ? -100.0 : compute\_dB(somFunctie)) + maxVersterkingSpinCtrl->GetValue();

H\_Omega.Add(somFunctieDB);

Figuur 17 FFT analyse en omzetten naar dB weergave



Uit eindelijk kan de FIR-filterconfiguratie vereist verschillende parameters, die de gebruiker via de GUI instelt:

1. Bemonsteringsfrequentie: De snelheid waarmee het signaal wordt gedigitaliseerd.
2. Banddoorlaat (start- en stopfrequenties​): De frequenties die het filter moet doorlaten.
3. Filterorde (M): Hoe meer taps, hoe scherper de filterresponsie.
4. Versterkingsfactor: Om de amplitude van het filter aan te passen.
5. Vensterfunctie: Om het Gibbs-effect te verminderen.
6. Aantal bits voor fixed-point codering: Beïnvloedt de precisie van de coëfficiënten.

De totale uitwerking is in het onderstaande figuur te zien.



Figuur 18 Output FIR-Filter

De extra optie voor het weergeven van de coördinaten in het tijdsdomein en het frequentiedomein is in de software geïmplementeerd voor bonuspunten. In figuur 19 laat de output zien en de implementatie hiervan wordt in figuur 20 weergegeven.

Figuur 19 Grafische weergave bonusopdracht

Figuur 20 Implementatie van de extra muisbeweging opties

void FilterVenster::tijdViewMuisBewegingHandler(wxMouseEvent &event)

{

#ifndef ExtraOpties

    event.Skip();

#else

    if (true == tijdDomeinCoords->IsEnabled()) {

        const wxPoint mouseCoord(tijdDomeinGrafiek->converteerMuisPositie(const\_cast<wxMouseEvent&>(event)));

        int width = tijdDomeinGrafiek->GetClientSize().GetWidth();

        int n = std::round(((mouseCoord.x / static\_cast<double>(width)) \* 2.0) \* orde);

        if (n >= -orde && n <= orde) {

            size\_t coeffIndex = static\_cast<size\_t>(orde + n);

            if (coeffIndex < filterCoeffs.size()) {

                float sampleValue = berekenFloatingPoint(filterCoeffs[orde + n]);

                wxString info = wxString::Format("Coefficient h[%d] = %.4f", n, sampleValue);

                tijdDomeinCoords->SetLabel(info);

            }

        }

    }

#endif

}

void FilterVenster::freqViewMuisBewegingHandler(wxMouseEvent &event)

{

#ifndef ExtraOpties

    event.Skip();

#else

    if (true == freqDomeinCoords->IsEnabled()) {

        const wxPoint muiscoord(freqDomeinGrafiek->converteerMuisPositie(const\_cast<wxMouseEvent &>(event)));

        double omega = muiscoord.x \* (Pi / freqDomeinGrafiek->GetClientSize().GetWidth());

        double dB = muiscoord.y \* (H\_Omega\_max - H\_Omega\_min) / freqDomeinGrafiek->GetClientSize().GetHeight();

        if (omega >= 0 && omega <= Pi) {

            int index = static\_cast<int>((omega / Pi) \* FreqSpectrumPunten(taps));

            if (index >= 0 && index < H\_Omega.size()) {

                double filterEffect = H\_Omega[index];

                wxString info = wxString::Format("|H(%.4f\*pi)| = %.2f dB at [%.4f\*pi, %.2f dB]", omega / Pi, filterEffect, omega / Pi, dB);

                freqDomeinCoords->SetLabel(info);

            }


        }

    }

#endif

}

# Opdracht 5: Implementatie van het FIR – Filter op het practicumboard

In opdracht 5 wordt het FIR-filter toegepast op het practicumboard met een STM32F412ZGT microcontroller. Hiervoor worden de filtercoëfficiënten en het ontworpen FIR-filter uit opdracht 4 gebruikt. De implementatie vindt plaats in de klasse STM32FilterApp, waarin de bemonsteringsfrequentie wordt ingesteld en de ADC- en DAC-instellingen worden geconfigureerd. Het doel van de opdracht is om het FIR-filter correct toe te passen en de gefilterde output via de DAC uit te sturen.

Figuur 21 Blokdiagram opstelling

De bemonstering frequentie van de ADC is ingesteld op 4 KHz. De ADC en DAC worden opgestart. De ADC wordt uitgelezen. De waarde uit de ADC wordt bewerkt door het filter, waarna de waarde uit het filter naar de DAC gestuurd. Het systeem bestaat uit de volgende stappen:

1. De ADC (ADS131A02) wordt geconfigureerd met een bemonsteringsfrequentie van 4 kHz.
2. De DAC (MAX5136) wordt opgestart en klaargemaakt voor output.
3. De ADC leest het ingangssignaal in en converteert dit van 24-bit naar een 16-bit integer waarde.
4. De ingelezen waarde wordt door het FIR-filter verwerkt.
5. De gefilterde waarde wordt genormaliseerd en naar de DAC gestuurd voor analoge output.
6. De uitvoer wordt geanalyseerd met een oscilloscoop.

Voor de ontwikkeling van de software wordt gebruik gemaakt van de Jetbrains CLion-ontwikkelomgeving. De embedded software wordt geprogrammeerd en gedebugd met behulp van Segger Ozone.

De hoofdfunctionaliteit is geïmplementeerd in de functie STM32FilterApp::runFilter(). Hier wordt een oneindige lus gebruikt om continu gegevens in te lezen, te verwerken en uit te sturen. De implementatie volgt deze structuur:

* **ADC-configuratie:** De ADC wordt ingesteld op een bemonsteringsfrequentie van 4 kHz met de functie ads131a02.zetSampFreq().
* **Gegevensverwerking:** De ADC-waarde wordt ingelezen en correct geconverteerd naar een 16-bit getal.
* **Filtertoepassing:** De ingelezen waarde wordt door het FIR-filter gestuurd.
* **DAC-configuratie:** De DAC wordt correct ingesteld en ontvangt de gefilterde waarde.
* **Debugging:** Tijdens de ontwikkeling zijn seriële uitvoer en testmetingen gebruikt om de signaalverwerking te verifiëren.

void STM32FilterApp::runFilter()

{

    // Fs = 16 mHz / (8 \* 8 \* 64) = 16.000.000 Hz / 4096 = 3,906.25 Hz

    ads131a02.zetSampFreq(ADS131A02::ICLK::ICLK8, ADS131A02::FMOD::FMOD8, ADS131A02::ODR::ODR64);

    ads131a02.start();

    max5136.start(DSB\_DAC\_Channel);

    static int16\_t minWaarde = 0;

    while(1) {

        ads131a02.wachtOpDataReady();

        ads131a02.laadConversieData();

        // Haal ADC-waarde op en converteer correct van 24-bit naar 16-bit

        auto raw\_adc\_value  = (ads131a02[DSB\_ADC\_Channel] >> 8);

        auto ADCspanning  = static\_cast<int16\_t>(raw\_adc\_value);

        // Voer signaal door de FIR-filter

        auto filterwaarde = filter.filter( ADCspanning);

        // Voeg minWaarde toe om negatieve waarden te voorkomen

        // Update minWaarde geleidelijk

        if (filterwaarde < minWaarde) {

            minWaarde = (minWaarde + filterwaarde) / 2;

        }

        // Zorg dat de waarde niet negatief wordt

        filterwaarde -= minWaarde;

        if (filterwaarde < 0) {

            filterwaarde = 0;

        }

        // Converteer naar DAC-waarde

        auto DACspanning = max5136.dacSpanning(filterwaarde);



        // Stuur de spanning naar de DAC

        max5136.zetSpanning(DSB\_DAC\_Channel, DACspanning);

    }

    StopHier();

}



Figuur 22 Implementatie van ADC en DAC

Figuur 23 Ozone GUI opdracht 5

Figuur 24 Implementatie FIR-Filter in een microcontroller

# Aanpassingen

Na aanleiding van een aantal fouten en foutmeldingen in de aangeleverde softwarebestanden van DSP zijn een aantal extra aanpassingen gemaakt.

## Opdracht 4

In het commentaar bij de omschrijving wordt gezegd: “h[n] = (Omega1/pi)\*sinc(Omega1\*n) : Dit is een laagdoorlaatfilter. vermenigvuldig dit in tijddomein met cos(Omega0\*n)”

Bij het implementeren van de laagdoorlaat filter, zoals beschreven, komen er onjuiste waarde uit. Ondanks meerdere vormen van sinc functie.

result = (omega1 / Pi) \* sinc(omega1 \* n) \* cos(omega0 \* n);

De code is anders geschreven, waardoor de sinc functie overbodig is geworden, namelijk:

result = (1 / (n \* Pi)) \* sin(omega1 \* n) \* cos(omega0 \* n);

## Opdracht 5

In de bestanden van opdracht 5 zijn een aantal software bestanden aangepast, anders kon opdracht 5 niet gecompileerd kon worden. De Makefile was de fout dat de optie –no-warn-rwx-segments een unrecognized option was. Deze regel is weggehaald uit de code, zie Figuur 23 en BasisSTM32.cmake.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 25 Foutmelding opdracht 5

BasisSTM32.cmake

# Verwijdert: error unrecognized option ‘—no-warn-rwx-segments’

#set(StandaardLinkVlaggen "--specs=nano.specs -mthumb -Wl,--gc-sections -Wl,-Map,${PROJEKTNAAM}.map -nostartfiles -Wl,--no-warn-rwx-segments")

Als tweede was er de error dat de functie xPortSysTickHandler(); nergens anders in de software gedefinieerd was. Dit gaf een foutmelding. Regel weggehaald.

cmsis\_os.c

//Verwijdert: error nergens anders in de software gedefinieerd  
 //xPortSysTickHandler();

Verder waren er meerdere definities van init. Deze init(); functie is weggehaald.

syscalls.cpp

//Verwijderd: error meerdere definities van init  
/\*  
void \_init()  
{  
  
}\*/

# Bibliografie

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | P. A. Lynn en W. Fuerst, Introductory Digital Signal Processing with computer applications, John Wiley & Sons, 1989. |

# Bijlage Programlisting

Opdracht 2

/\* STUDENT CODE\*/

/////////////////

void GemWaardeVenster::drawDataHandler(wxCommandEvent &event)

{

    // Definieer lijsten voor de grafiekpunten

    LijnLijst lineList;

    PuntLijst originalSignalPoints;

    PuntLijst averageSignalPoints;

    PuntLijst expSignalPoints;

    auto scaleFactor = (1800.0f - 2.0f) / (1.0f - 0.0f) + 2.0f;

    auto index = data.begin();

    /\* Grafiek initialiseren \*/

    grafiek->maakSchoon();                  // Wis de vorige inhoud van de grafiek

    grafiek->zetOffset(wxPoint(2, 2));      // Zet een offset zodat de assen correct gepositioneerd zijn

    // Teken de originele grafiek

    for (double xAs = 0.0f; index < data.end(); index++, xAs++) {

        originalSignalPoints.Add(wxPoint(xAs, \* index \* scaleFactor));

    }

    grafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour(wxT("RED")), 2, wxSOLID));

    grafiek->tekenStaven(originalSignalPoints, false, false);

    // Voeg de horizontale lijnen toe aan de grafiek

    for (int yAs = 10, val = 70; yAs < grafiek->GetMaxHeight() / 5; yAs += 20, val += 5) {

        for (int spatie = 10, xAs = 0; xAs < grafiek->GetMaxWidth(); xAs += 30)

            lineList.Add(LijnStuk(wxPoint(xAs + spatie, yAs), wxPoint(xAs + 20, yAs)));

    }

    grafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour(wxT("BLACK")), 2, wxSOLID));

    grafiek->tekenLijnen(lineList, true);

    // Voeg de labels toe aan de horizontale lijnen

    grafiek->zetKleineTekst(wxString(wxT("Euro 0.65")), wxPoint(5, 72));

    grafiek->zetKleineTekst(wxString(wxT("Euro 0.70")), wxPoint(5, 177));

    grafiek->zetKleineTekst(wxString(wxT("Euro 0.75")), wxPoint(5, 282));

    grafiek->zetKleineTekst(wxString(wxT("Euro 0.80")), wxPoint(5, 387));

    grafiek->zetKleineTekst(wxString(wxT("Euro 0.85")), wxPoint(5, 492));

    grafiek->zetKleineTekst(wxString(wxT("Euro 0.90")), wxPoint(5, 597));

    grafiek->zetKleineTekst(wxString(wxT("Euro 0.95")), wxPoint(5, 702));

    // Tekengrafiek functie

    auto tekenGrafiek = [&](auto& grafiekPunten, auto dataPunten) {

        for (unsigned short i = 0; i < data.GetCount(); i++) {

            const auto yAs = dataPunten(data.Item(i)) \* scaleFactor;

            grafiekPunten.Add(wxPoint(static\_cast<double>(i), yAs));

        }

        grafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour(wxT("BLUE")), 2, wxSOLID));

        grafiek->tekenSpline(grafiekPunten);

    };

    /\* Filters verwerken \*/

    const auto filterType = filterSelectionRadioBox->GetSelection();                        // Haal de geselecteerde filtermethode op

    int regelparameter = 101 - avgValueSlider->GetValue();                                  // Instellen van de regelparameter

    RingBuffer<double> ringBuffer(static\_cast<unsigned short>(avgValueSlider->GetValue())); // Lopend gemiddelde buffer

    ExponentialAverageFilter expFilter(1.0f / (static\_cast<float>(regelparameter) + 1.0f)); // Exponentieel filter

    // Selecteer type filter en teken: lopend gemiddelde filter of expontieel lopend gemiddelde filter (grafiekpunten, datapunten)

    switch (filterType) {

        case 0:

            tekenGrafiek(averageSignalPoints, [&](double waarde) {

            return ringBuffer.gemiddelde(waarde);});

        break;

    default:

            tekenGrafiek(expSignalPoints, [&](double waarde) {

            return expFilter.filter(waarde);});

        break;

    }

    /\* laat dit hieronder staan. / Leave this statement in place. \*/

    gemVeranderd = false;

}

/\* END STUDENT CODE\*/

/////////////////////

*Gemwaarde.cpp*

/\* STUDENT CODE\*/

/////////////////

float ExponentialAverageFilter::filter(const float input)

{

    static float filteredValue = input;

    filteredValue = alfa \* input + minalfa \* filteredValue; // y[n] = α x[n] + (1−α) y[n-1]

    return filteredValue;

}

/\* END STUDENT CODE\*/

/////////////////////

*expAverage.cpp*

Opdracht 3

void SignaalVenster::tekenReeksHandler(wxCommandEvent &event)

{

    const UInt32 aantalSampPerPeriod = sampFreq / sigFreq;

    venster\_statusbar->SetStatusText(\_("FFTW start of calcation"));

    if (false == (aantalSampPerPeriod >1))

            wxLogError(\_("The signal could not be sampled, because")+wxT(" \n")+

                   wxString::Format(\_("the number of samples per period=%d"), aantalSampPerPeriod));

    else

    {

        PuntLijst punten; /\* wxArray van wxPoints \*/

        if (SignaalType::DataBestand != signalChoice)

        {

            /\* amplitude of the signal that must be generated, please use this value. \*/

            static constexpr auto amplitude = StandaardSignaalAmplitude;

            auto normHoek = 0.0;

            UInt32 stap = 0;

            signaal.Clear();

#if defined(InterfaceTaalNederlands)

            const auto hoekFreq = 2.0 \* Pi\*sigFreq / sampFreq;

            for (auto hoek = 0.0; hoek< 2 \*Pi\* aantalPerioden; hoek += hoekFreq)

#else

            const auto angularFreq = 2.0 \* Pi\*sigFreq / sampFreq;

            for (auto angle = 0.0; angle< 2 \*Pi\* aantalPerioden; angle += angularFreq)

#endif

            {

                /\* English speakers : use this translation \*/

                auto signalValue = 0.0f;

                /\* Evalueer het signaaltype en vul het juiste signaalformulier in.  Gebruik amplitude \*/

                /\* Evaluate the signal type and fill in the appropriate signal form \*/

                switch (signalChoice)

                {

                    /\* STUDENT CODE\*/

                    /////////////////

                    case SignaalType::Cosinus:

                        signalValue = amplitude \* cos(hoek);

                        break;

                    case SignaalType::Driehoek:

                        normHoek = fmod(hoek, 2.0 \* Pi);

                        signalValue = amplitude \* (1.0 - fabs(1.0 - normHoek / Pi)) \* 2.0 - amplitude;

                        break;

                    case SignaalType::Blokgolf:

                        signalValue = amplitude \* ((cos(hoek + (Pi / 4)) >= 0.0) ? 1.0 : -1.0);

                        break;

                    /\* END STUDENT CODE\*/

                    /////////////////////

                    case SignaalType::DataBestand:

                        signalValue = -1.234f;

                        wxFAIL\_MSG(\_("Not allowed."));

                        break;

                    default:

                        wxFAIL\_MSG(wxString::Format(\_("(SignaalVenster::tekenReeksHandler) Wrong signal choice (%ld)."),

                                                    static\_cast<UInt32>(signalChoice)));

                        return;

                        break;

                }

                signaal.Add(signalValue);

                punten.Add(wxPoint(stap++, static\_cast<int>(signalValue)));

            }

            signaal.Shrink();

        }

        else

        {

            if (0 == signaal.GetCount())

            {

                wxLogError(\_("No valid data present in the file!"));

                return;

            }

            else

            {

                for (auto i = 0; i<signaal.GetCount(); i++)

                    punten.Add(wxPoint(i, static\_cast<int>(100 \* signaal[i])));

            }

        }

        wxLogDebug(\_("Number of values=%d"), static\_cast<UInt32>(signaal.GetCount()));

        /\*  veeg tijddomein schoon.

         \*  wipe clean the time domain.  \*/

        signaalGrafiek->maakSchoon();

        /\* teken het tijddomeinbeeld met gebruik van autoschaling.

         \* draw the time domain image using auto scaling. \*/

        signaalGrafiek->tekenStaven(punten, true);

        /\* STUDENT CODE\*/

        /////////////////

        // Reserveer geheugen voor de invoer van FFTW

        double\* input = (double\*)fftw\_malloc(signaal.GetCount() \* sizeof(double));

        // Reserveer geheugen voor de uitvoer van FFTW (complexe getallen)

        // Bij een real-to-complex (r2c) FFT is de output ongeveer de helft van de inputgrootte + 1

        fftw\_complex\* output = (fftw\_complex\*)fftw\_malloc((signaal.GetCount() \* sizeof(fftw\_complex)) / 2 + 1);

        // Kopieer de inputgegevens uit het signaal naar de FFTW array

        for (int i = 0; i < signaal.GetCount(); i++) {

            input[i] = signaal.Item(i);

        }

        // Maak een FFTW-plan voor een real-to-complex FFT

        // FFTW\_PRESERVE\_INPUT zorgt ervoor dat de inputarray niet wordt overschreven

        // FFTW\_ESTIMATE kiest een snelle FFT-methode zonder uitgebreide analyse

        fftw\_plan p = fftw\_plan\_dft\_r2c\_1d(signaal.GetCount(), input, output, FFTW\_PRESERVE\_INPUT + FFTW\_ESTIMATE);

        // Voer de FFT uit: zet het tijddomeinsignaal om naar het frequentiedomein

        fftw\_execute(p);

        // Lijsten om de amplitude- en fasewaarden op te slaan

        PuntLijst AmplitudePunten, FasePunten;

        // Voeg de positieve frequentie punten toe

        for (int i = 0; i < signaal.GetCount() / 2 + 1; i++) {

            Complex SigComplex(output[i][0], output[i][1]);     // Zet de FFT-uitvoer om in een complex getal

            PolairGetal SigPolair(SigComplex);                  // Converteer het complexe getal naar poolcoördinaten (magnitude en fase)

            double magnitude = SigPolair.Mag();                 // Bereken de amplitude (magnitude van het complexe getal)

            double argument = SigPolair.Arg() \* (180.0 / M\_PI); // Bereken de fasehoek en zet deze om van radialen naar graden

            AmplitudePunten.Add(wxPoint(i, magnitude));         // Voeg de amplitude toe aan de lijst met amplitude-waarden

            if (magnitude > faseToonGrens) {                    // Voeg de fase toe aan de lijst, maar forceer naar 0 als de amplitude te klein is

                FasePunten.Add(wxPoint(i, argument));

            }

            else {

                FasePunten.Add(wxPoint(i, 0));                  // Forceer de fase naar nul bij lage amplitude

            }

        }

        // Voeg de negatieve frequentie punten toe

        for (int i = 1; i < signaal.GetCount() / 2 + 1; i++) {

            AmplitudePunten.Add(wxPoint(-i, AmplitudePunten[i].y));

            FasePunten.Add(wxPoint(-i, FasePunten[i].y));

        }

        // Opruimen van het FFTW-plan en vrijgeven van het gereserveerde geheugen

        fftw\_destroy\_plan(p);

        fftw\_free(input);

        fftw\_free(output);

        /\* Grafieken tekenen\*/

        // Instellingen

        fftwGrafiek->maakSchoon();

        fftwGrafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour(wxT("BLACK")), 2, wxSOLID));

        fftwGrafiek->tekenAssenstelsel();

        // Conditie voor tekenen van amplitude en fase

        if (ampCheckBox->GetValue()) {

            fftwGrafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour(wxT("GREEN")), 2, wxSOLID));

            fftwGrafiek->tekenStaven(AmplitudePunten, true);

        }

        if (faseCheckBox->GetValue()) {

            fftwGrafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour(wxT("RED")), 2, wxSOLID));

            fftwGrafiek->tekenStaven(FasePunten, true);

        }

        /\* END STUDENT CODE\*/

        /////////////////////

        venster\_statusbar->SetStatusText(\_("Frequency image was constructed."));

    }

}

*student.cpp*

Opdracht 4

// Bartlett (Driehoek) vensterfunctie

// w[n] = 1 - (|n| / M), wat zorgt voor een geleidelijke afname van de coëfficiënten

// Dit vermindert de ruis in de frequentieresponsie.

double FilterVenster::driehoek(const Int32 n ) const {

    return std::max(0.0, (orde - fabs(n)) / orde);

}

// Hamming vensterfunctie

// w[n] = 0.54 + 0.46 \* cos(n \* Pi / M)

// Dit vermindert het Gibbs-effect en geeft een betere frequentieresponsie

double FilterVenster::hamming(const Int32 n ) const {

    return 0.54 + 0.46 \* cos((n \* Pi) / orde);

}

// Sinc Functie verwijdert omdat deze onnodig is, ondanks proberen meerdere vormen.

/\* END STUDENT CODE\*/

/////////////////////

void FilterVenster::berekenFilter(wxCommandEvent &event)

{

    /\*! @note Nederlands : schrijf in deze funktie de code om de tijddomeincoefficienten

     \* van het filter te bereken.

     \* Maak hier voor gebruik van de Fourier ontwerp methode (Lynn & Fürst §5.3)

     \* voor een bandfilter:

     \* h[n] = (Omega1/pi)\*sinc(Omega1\*n) : Dit is een laagdoorlaatfilter

     \* vermenigvuldig dit in tijddomein met cos(Omega0\*n) -->

     \* in frequentiedomein convolueer met delta(Omega0) -->

     \* verschuiving van begin LDF van 0 naar Omega0 \*/

    /\* filter maakt gebruik van Hamming Venster :

     \* Zie boek Andriessen / Lynn & Fürst, blz 156

     \* of Lynn & Fürst, blz 150.

     \*/

    /\* een array van wxPoints die je kunt gebruiken om de impulsresponsie te tekenen. \*/

    PuntLijst impulsResponsie;

    /\* Verwijder oude filter coefficienten voor de berekening begint. \*/

    filterCoeffs.Clear();

    wxLogDebug(\_("filter berekening start."));

    wxBusyCursor bezig;

    /\* STUDENT CODE\*/

    /////////////////

    // Bereken de filtercoëfficiënten op basis van sliders (Formule 5.14)

    const float omega0 = ((bandBeginSlider->GetValue() + bandEindeSlider->GetValue()) / 2.0) / sampFreq \* 2.0 \* Pi;

    const float omega1 = ((bandEindeSlider->GetValue() - bandBeginSlider->GetValue()) / 2.0) / sampFreq \* 2.0 \* Pi;

    // Bewaar ruimte voor coëfficiënten

    filterCoeffs.reserve(taps);

    filterCoeffs.resize(taps);

    // Selecteer het window type

    auto windowType = vensterChoice->GetString(vensterChoice->GetSelection());

    // Loop door de filter taps voor het berekenen van elk coëfficiënt

    for (int n = -orde; n <= orde; n++) {

        // Laagdoorlaat filter (5.12), verschuiving met cos() zorgt voor een banddoorlaat (bij n≠0)

        float result = (n == 0) ? omega1 / Pi : (sin(omega1 \* n) \* cos(omega0 \* n)) / (n \* Pi);

        // Pas het venster toe

        if (windowType == "Rechthoek") {

            result \*= 1.0;

        }

        else if (windowType == "Driehoek") {

            result \*= (driehoek(n));

        }

        else if (windowType == "Hamming") {

            result \*= hamming(n);

        }

        // Zet de berekende waarde om naar fixed-point en sla op

        filterCoeffs[orde + n] = berekenFixedPoint(result \* 2.0);

        filterCoeffs[orde - n] = berekenFixedPoint(result \* 2.0);

        // Voeg toe aan impulsresponsie-plot

        impulsResponsie.Add(wxPoint(n, filterCoeffs[orde + n]));

        impulsResponsie.Add(wxPoint(-n, filterCoeffs[orde + n]));

    }

    // Plot de impuls responsie in het tijdsdomein

    tijdDomeinGrafiek->maakSchoon();

    tijdDomeinGrafiek->tekenAssenstelsel();

    tijdDomeinGrafiek->zetTekenPen(wxPen(wxColour("RED"), 1));

    tijdDomeinGrafiek->tekenStaven(impulsResponsie, true);

    // Bereken en plot de freqentie responsie

    berekenFreqResponsie();

    tekenFreqSpectrum();

    /\* END STUDENT CODE\*/

    /////////////////////

    /\* schakel ook de test knop nu in \*/

    berekeningKlaar = true;

}

void FilterVenster::berekenFreqResponsie()

{

    /\*! @note schrijf in deze funktie de code om het  frequentiebeeld te bereken op

     \* basis van de tijddomeincoefficienten. \*/

    H\_Omega.Clear();

    /\* STUDENT CODE\*/

    /////////////////

    const auto omega1 = 2.0 \* ((bandEindeSlider->GetValue() - bandBeginSlider->GetValue()) / 2.0) / sampFreq \* 2.0 \* Pi;

    const auto freqSpectrumGrootte = FreqSpectrumPunten(taps);

    const auto stapGrootte = Pi / freqSpectrumGrootte;

    H\_Omega.reserve(freqSpectrumGrootte);

    // Code uit het boek Lynn & Fürst

    for (auto i = 0; i < freqSpectrumGrootte; i++) { // Voor elk punt in het spectrum

        const auto omega = i \* stapGrootte;

        double somFunctie = 0.0;

        // Fourier-analyse voor frequentieresponsie

        for (auto k = 1; k <= orde; k++) {

            const auto flp = berekenFloatingPoint(filterCoeffs[orde + static\_cast<wxVector<short>::size\_type>(k)]);

            somFunctie += (flp \* cos(k \* omega));

        }

        somFunctie = ((somFunctie \* 2.0) + (omega1 / Pi));

        // Zet om naar dB en sla op

        const auto somFunctieDB = ((somFunctie == 0.0) ? -100.0 : compute\_dB(somFunctie)) + maxVersterkingSpinCtrl->GetValue();

        H\_Omega.Add(somFunctieDB);

    }

    H\_Omega\_min = \*(std::min\_element(H\_Omega.begin(), H\_Omega.end()));

    H\_Omega\_max = \*(std::max\_element(H\_Omega.begin(), H\_Omega.end()));

    /\* END STUDENT CODE\*/

    /////////////////////

}

/\* STUDENT CODE\*/

/////////////////

Int16 FilterVenster::berekenFixedPoint(const float flp) const

{

    const Int16 fixp = static\_cast<int16\_t>(flp \* (1 << (fipBitsSpinCtrl->GetValue() - 1)));

    return fixp;

}

float FilterVenster::berekenFloatingPoint(const Int16 fixp) const

{

    const float flp = static\_cast<float>(fixp) / (1 << (fipBitsSpinCtrl->GetValue() - 1));

    return flp;

}

/\* END STUDENT CODE\*/

/////////////////////

/\* STUDENT CODE BONUS POINTS ASSIGNMENT \*/

//////////////////////////////////////////

void FilterVenster::tijdViewMuisBewegingHandler(wxMouseEvent &event)

{

#ifndef ExtraOpties

    event.Skip();

#else

    if (true == tijdDomeinCoords->IsEnabled()) {

        const wxPoint mouseCoord(tijdDomeinGrafiek->converteerMuisPositie(const\_cast<wxMouseEvent&>(event)));

        int width = tijdDomeinGrafiek->GetClientSize().GetWidth();

        int n = std::round(((mouseCoord.x / static\_cast<double>(width)) \* 2.0) \* orde);

        if (n >= -orde && n <= orde) {

            size\_t coeffIndex = static\_cast<size\_t>(orde + n);

            if (coeffIndex < filterCoeffs.size()) {

                float sampleValue = berekenFloatingPoint(filterCoeffs[orde + n]);

                wxString info = wxString::Format("Coefficient h[%d] = %.4f", n, sampleValue);

                tijdDomeinCoords->SetLabel(info);

            }

        }

    }

#endif

}

void FilterVenster::freqViewMuisBewegingHandler(wxMouseEvent &event)

{

#ifndef ExtraOpties

    event.Skip();

#else

    if (true == freqDomeinCoords->IsEnabled()) {

        const wxPoint muiscoord(freqDomeinGrafiek->converteerMuisPositie(const\_cast<wxMouseEvent &>(event)));

        double omega = muiscoord.x \* (Pi / freqDomeinGrafiek->GetClientSize().GetWidth());

        double dB = muiscoord.y \* (H\_Omega\_max - H\_Omega\_min) / freqDomeinGrafiek->GetClientSize().GetHeight();

        if (omega >= 0 && omega <= Pi) {

            int index = static\_cast<int>((omega / Pi) \* FreqSpectrumPunten(taps));

            if (index >= 0 && index < H\_Omega.size()) {

                double filterEffect = H\_Omega[index];

                wxString info = wxString::Format("|H(%.4f\*pi)| = %.2f dB at [%.4f\*pi, %.2f dB]", omega / Pi, filterEffect, omega / Pi, dB);

                freqDomeinCoords->SetLabel(info);

            }

        }

    }

#endif

}

/\* END STUDENT CODE BONUS POINTS ASSIGNMENT \*/

//////////////////////////////////////////////

*filterDesigner.cpp*

/\* STUDENT CODE\*/

/////////////////

void FilterFirInt16::reset()

{

    filterMemory.reset();

}

/\* Implementatie van het filter \*/

Int16 FilterFirInt16::filter(const Int16 input)

{

    // Schrijf nieuw input-signaal in buffer

    filterMemory.schrijf(input);

    Int64 som = 0;

    // Convolutie van input met filterco�ffici�nten

    for (size\_t i = 0; i < filterCoeffs.geefAantal(); i++)

    {

        const float coeff = filterCoeffs[i];

        const int16\_t current\_value = filterMemory.lees();

        som = som + coeff \* current\_value;

    }

    // Schaling naar de juiste amplitude

    som /= scaleFactor;

    return static\_cast<Int16>(som);

}

/\* END STUDENT CODE\*/

/////////////////////

*firfilter.cpp*

Opdracht 5

void STM32FilterApp::runFilter()

{

    // Fs = 16 mHz / (8 \* 8 \* 64) = 16.000.000 Hz / 4096 = 3,906.25 Hz

    ads131a02.zetSampFreq(ADS131A02::ICLK::ICLK8, ADS131A02::FMOD::FMOD8, ADS131A02::ODR::ODR64);

    ads131a02.start();

    max5136.start(DSB\_DAC\_Channel);

    static int16\_t minWaarde = 0;

    while(1) {

        ads131a02.wachtOpDataReady();

        ads131a02.laadConversieData();

        // Haal ADC-waarde op en converteer correct van 24-bit naar 16-bit

        auto raw\_adc\_value  = (ads131a02[DSB\_ADC\_Channel] >> 8);

        auto ADCspanning  = static\_cast<int16\_t>(raw\_adc\_value);

        // Voer signaal door de FIR-filter

        auto filterwaarde = filter.filter( ADCspanning);

        // Voeg minWaarde toe om negatieve waarden te voorkomen

        // Update minWaarde geleidelijk

        if (filterwaarde < minWaarde) {

            minWaarde = (minWaarde + filterwaarde) / 2;

        }

        // Zorg dat de waarde niet negatief wordt

        filterwaarde -= minWaarde;

        if (filterwaarde < 0) {

            filterwaarde = 0;

        }

        // Converteer naar DAC-waarde

        auto DACspanning = max5136.dacSpanning(filterwaarde);

        // Stuur de spanning naar de DAC

        max5136.zetSpanning(DSB\_DAC\_Channel, DACspanning);

    }

    StopHier();

}

*student.cpp*