בית ספר סולם צור (סמל בית ספר)

**חממה הידרופונית חכמה**

פרויקט גמר במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים בהתמחות מערכות אלקטרוניות

בחלופה:

סמל שאלון:

מאת: נוה ששוני

מספר תעודת זהות: 324835123

בהנחיית: אדי רוזנבאום וויקי סיגלר

שנה"ל תשפ"א

**הצהרת הלומד:**

שם התלמיד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ מספר ת"ז: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אני הח"מ, מצהיר בזאת כי פרויקט/עבודת הגמר וספר הפרויקט המצ"ב נעשו על ידי בלבד .

הפרויקט מסכם ידע, מיומנות והרגלים שלמדתי במסגרת לימודי ההתמחות במגמה ובאופן עצמאי.

הפרויקט וספר תיעוד הפרויקט נעשו על בסיס ההנחיות שקיבלתי מהמנחה שלי .

מקורות המידע בהם השתמשתי לביצוע פרויקט מצוינים ברשימת המקורות שבסוף הספר.

אני מודע לאחריות שהנני מקבל על עצמי על ידי חתימתי על הצהרה זו שכל הנכתב בה אמת.

חתימת התלמיד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**אישור מנחה הפרויקט/עבודת הגמר**

הריני מאשר שהפרויקט בוצע בהנחייתי, קראתי את ספר הפרויקט ומצאתי כי הוא ראוי להגשה.

שם המנחה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**אישור רכז המגמה**

הריני מאשר שדרישות הפרויקט ורמתו מתאימים לדרישות והנחיות משרד החינוך המפורסמים בחוזר המפמ"ר

ובאתר המגמה.

שם רכז המגמה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# הקדשה/תודה:

אני רוצה להודות ל... דף להבעת שלמי תודה או הקדשה.

# תוכן עניינים

**°C°C°C°C**

# תקציר

הפרויקט שלי הוא מערכת הידרופונית מבוקרת. מערכת הידרופונית היא מערכת חקלאית לגידול צמחים, מערכת הידרופונית היא מערכת חקלאית לגידול צמחים, שלא מוזנת דרך אדמה דשנה, אלא על ידי צנרת שמעבירה את החומרים הדרושים כדי לגדל את הצמח (מים ודשן). המערכת נעזרת במשאבות בכדי להעביר את הנוזלים והחומרים הדרושים ברחבי המערכת, המים זורמים במעגל סגור. המערכת ההידרופונית שבניתי בנויה מצינורות מנוקבים, כל נקב הוא בעצם מקום לצמח. שיטה זו נקראת NFT. המערכת שלי מתייחדת בעובדה שהיא אוטונומית לגמרי, היא יודעת לטפל בעצמה מבחינה של ניקוז ומילוי מחדש של מים מהולים בדשן היא יכולה לפעול גם כשאין חשמל על ידי מצבר והיא מחוברת לאינטרנט לשרת שמקבל מידע לגבי המערכת, הנוזלים שבמערכת, הטמפרטורה, תנאי התאורה, העכירות של המים, המליחות של המים, גובה המים במיכל , החומציות והטמפרטורה במים. המערכת יודעת לתפעל ולבדוק הרבה מהרכיבים בתוכה וגם קיימת אפשרות לשליטה ידנית ומקומית. המערכת מיועדת בעיקר לקהל הביולוגי בחקר הצמחים, היא מהווה תשתית לביצוע של ניסויים שונים בתחום הביולוגיה על צמחים. באמצעות מערכות אוטונומיות וכלי מדידה חקלאים. לבסוף המערכת מאפשרת לבצע בקרה אוטומטית במערכת ההידרופונית לאסוף ולספק מידע על המצב של המערכת מבחינת הניסוי.


# תיאור הבעיה או הצורך

כיום בתחום חקר הצמחים בביולוגיה בשביל לבצע ניסוי במערכת הידרופונית צריך לבצע בקרה שותפת ולאסוף את המידע מתוך מספר חיישנים בתדירות שיכולה לפעמים להיות מאוד גבוהה. דבר הגורם לעומס על חוקר שצריך לעשות את הבקרה ואת הדגימה בצורה ידנית.

# תפקיד הפרויקט

תפקידו של הפרויקט הוא לנהל את המערכת ההידרופונית באופן כמעט אוטונומי לגמרי. לקחת דגימות ולשלוח את הדגימות למסד נתונים כדי לאפשר מעקב שוטף מכל מקום. לבצע פעולות תחזוקה שונות במערכת ההידרופונית באופן כמעט אוטונומי לגמרי. וגם להתריע על בעיות שיכולות לצוץ בחלק מרכיבי המערכת.

## מבנה הפרויקט

ראשית המערכת הינה מערכת מסוג NFT.

המיכל מכיל מים מהולים בדשן ומשאבה, תפקידה של המשאבה הוא להזרים מים מהמכל אל תחילתו של הצינור. הצינור הוא צינור חלול שבכל חור נמצא כלוב מחורר שבתוכו נמצא צמח ששואב את המים שזורמים דרך הצינור. בסופו של דבר המים מתנקזים בחזרה למיכל ושוב מוחזרים על ידי המשאבה כדי לעשות את אותו הסיבוב.

על מנת לאפשר מערכת ניסוי יעילה עבור תלמידי ביולוגיה הרחבנו את מערכת ה NFT להיות מבוקרת על ידי בקר Arduino. בכך אנחנו מורידים את כמות הזמן לבקרה ידנית ומורידים את הסיכוי לתקלות בזמן ניסוי ארוך טווח. בנוסף ה Arduino מסוגל לאסוף נתונים לאורך זמן ולשלוח אותם לשרת שאוגר אותם למנת ביצוע סטטיסטיקות בהמשך.

## תרשים המלבנים

### הסבר תרשים מלבנים

במערכת יש Arduino אחד מדגם Arduino Mega 2560 והוא מחובר למספר רכיבים:

* מסך מגע גדול שדרכו אפשר לבצע אינטראקציה עם המערכת.
* רכיב ESP8256 שבעזרתו אפשר להתחבר ל – WI-FI ולשלוח ולקבל נתונים דרך המרשתת. תפקידו במערכת הוא לשלוח נתונים שהמערכת אוספת לשרת ייעודי.
* מספר מנעולים אלקטרוניים (Relay) שתפקידם לבקר את הרכיבים שמחוברים למערכת במתח יותר גבוה ממנה, כמו: משאבה, ברז כדורי, סולנואיד.
* משאבה, שתפקידה להזרים מים במערכת.
* ברז כדורי, שתפקידו להזרים מים לתוך המערכת.
* סולנואיד., שתפקידו לנהל את הניקוז של המערכת.
* חיישני תאורה שתפקידם למדוד את עוצמת האור כחלק מהתיעודים שצריך לאסוף בניסוי.
* חיישני טמפרטורת ולחות אוויר שתפקידם למדוד את הטמפרטורה ואת הלחות שבאוויר גם כחלק מהתיעודים הדרושים לניסוי.
* חיישני גובה מים, מודדים את גובה המים בתוך המיכל הראשי של המערכת ומוודאים שגובה המים במערכת מתאים לפעולה תקינה של המשאבה.
* חיישן טמפרטורת מים, מודד את טמפרטורת הנוזלים במערכת גם חלק מהתיעודים הדרושים בניסוי.
* חיישני זרימת מים, מוודאים שמתבצעת זרימה של נוזלים ברחבי המערכת גם כדי לבדוק האם פעולתם של המשאבה והברזים תקינה.
* חיישני מתח למשאבה, מטרתם לבדוק האם עובר מתח בין המנעול האלקטרוני למשאבה כדי לוודא שהמשאבה מקבלת את המתח שהיא אמורה לקבל.
* חיישני מתח סוללה, בודקים את עוצמת המתח בסוללה גם כדי לדעת מהי רמת הטעינה של הסוללה (באחוזים). // לעבור על זה שוב ולהוסיף רכיבים במידת הצורך

## טיוטה לשרטוט חשמלי

//בתהליך

## מפרט טכני ורשימת רכיבים:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| רכיב | מאפיינים | מתח הפעולה | פרוטוקול תקשורת |
| מסך מגע | גודל המסך: 3.5inch  רזולוציה: 480x320  עומק סיביות הצבע: 24 | 3.3v – 5v | SPI |
| IOT ESP8266 | צריכת זרם: 80mA  פרוטוקול wifi: 802.11 b/g/n  טווח תדירויות: 2.4G – 2.5G  פרוטוקלי רשת: IPv4  TCP/UDP/HTTP/FTP  טמפרטורה: -40 - +125 | 3.3v – 5v | פרוטוקול מותאם אישית |
| Arduino Mega | זיכרון Flash: 256KB  זיכרון Ram: 8KB  מספר רגלי GPIO: | 5v | I2C, UART, SPI |
| משאבה טבולה | צריכת זרם: 1.6A  קצב עבודה: 500GPH (גלונים לשעה)  דורשת פיוז של 4A | 12v |  |
| ברז כדורי חשמלי | צריכת זרם: |  |  |
| ברז סולנואיד | צריכת זרם: 0.5A | 12V |  |
| מד גובה מים | צריכת זרם: |  |  |
| מד עכירות | צריכת זרם: 30mA  טמפרטורה: -30 - 80**°C** | 5v | פין אנלוגי |
| חיישן טמפרטורה ולחות (אוויר) DHT11 | צריכת זרם:  ניטרלי – 60uA  בשימוש – 0.3mA  טווח מדידה טמפרטורה: 0°C ~ 50°C  טווח מדידה לחות: 20% - 90%  רזולוציה: 16-bit | 3.5v – 5v | one-wire |
| חיישן טמפרטורה (מים) |  |  |  |
| חיישן עוצמת אור LDR | צריכת זרם:  טווח מדידה: |  | Analog |
| ספק כוח |  |  |  |
| סוללה | הספק: |  |  |
| RTC | צריכת זרם:  טמפרטורה: -40 - +85  סוללה: 3v | 5v | I2C |
| מנעול אלקטרוני (Relay) |  |  |  |

# טיוטה לשרטוט חשמלי סופי

//פריצינג בתהליך

# שרטוט חשמלי סופי


//פריצינג בתהליך (קורס כל הזמן)

# פרוטוקולים


## פרוטוקול UART


תקשורת UART  היא תקשורת טורית אסינכרונית, בניגוד לתקשורת SPI ו-I2C שעובדות עם שעון. תקשורת אסינכרונית עובדת ללא שעון, אבל יש צורך לתאם קצב העברת ביטים בין הרכיבים. כמו כן רוחב כל סיבית צריך להיות זהה כדי ששני הצדדים יידעו לקרוא נכון את המידע. קצב מקובל בארדואינו הוא 960Bps.

הפרוטוקול מתקשר דרך שני קווים (RX/TX), אחד מקבל מידע ואחד קולט. החיבור הוא נקודה לנקודה, כלומר בין כל שני רכיבים יהיה חיבור ייעודי, אין שיתוף של קווים בין רכיבים. צד אחד שולח דרך קו TX שלו (Transmit), והצד השני יתחבר עם הדק RX  שלו כדי לקבל את המידע. מכיוון שכל חוט הוא חד-כיווני, בפרוטוקול זה מתאפשרת תקשורת דו כיוונית (Full-duplex).




בפרוטוקול זה המידע מועבר ביחידות של בית (8 ביטים), כל פעם בית אחד, ה-LSB  קודם. כל בית מוקף בביט התחלה ובביט סיום. מצב של חוסר תקשורת הו מצב של "1" לוגי. ברגע שהקצב מתואם בין הצדדים, הדגימה של הביט נעשית באמצע הביט, וכך אין אי וודאות לגבי הערך של הביט.





## פרוטוקול SPI


פרוטוקול SPI הינו פרוטוקול סינכרוני – כלומר כל הרכיבים יושבים על קווים משותפים ועובדים על שעון משותף. מכיוון שהוא פרוטוקול סינכרוני, המהירות שלו גבוהה (מהירות –MHz), מה שגורם לקצב העברת מידע גבוה. התקשורת של הפרוטוקול הינה תקשורת טורית, כלומר תקשורת דו כיוונית באותו זמן, ויש לו למעשה 4 קווי תקשורת. בפרוטוקול הזה רכיב אחד יפעל כ-Master וכל השאר כ-Slave. כל הקווים משותפים מלבד הקו של ה-CS שבוחר איזה Slave פעיל.

הפרוטוקול עובד עם 4 פינים: 


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **שם הפין** | **כיוון** | **תפקיד** |
| SCLK | Master -> Slave | שעון שמסנכרן את כל היחידות |
| MOSI | Master -> Slave | Master Out Slave In  מעבר מידע מה-Master  ל-Slave |
| MISO | Slave - > Master | Master In Slave Out   מעבר מידע מה-Slave  ל-Master |
| CS או SS | Master -> Slave | Chip select or Slave Select  בחירת ה-Slave  שאיתו מתנהלת התקשורת |

תקשורת SPI


שלב 1 - ה-Master מוציא שעון.

****


שלב 2 - ה-Master מוריד את הCS ל-Slave  הנבחר. כל עוד ה-CS אפס התקשורת מתקיימת.

****

שלב 3 - ה-Master  שולח את המידע על קו ה-MOSI  עם ה-MSB ראשון בד"כ.  
ה-Slave קורא כל ביט בזמן שנשלח.

****

שלב 4 - אם יש צורך בתשובה ה-Slave שולח את המידע עם הLSB  ראשון בד"כ.  
ה-Master  קורא כל ביט כשהוא מתקבל.

****

## פרוטוקול מותאם אישית לאנטנת WI-FI – ESP8266

בניתי פרוטוקול מותאם אישית לתקשורת בין הארדואינו ל – ESP. הפרוטוקול בנוי מעל פרוטוקול ה – UART והוא נעזר בו כדי להעביר מידע בין הארדואינו לרכיב ה – ESP.

הפרוטוקול בנוי מפקודות של ש

## השוואה בין הפרוטוקולים

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SPI | I2C | UART |
| שם מלא | Serial Peripheral Interface | Inter-Integrated Circuit | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter |
| מס' קווים לתקשורת | 4  SCLK, CS, MOSI, MISO | 2  SCL, SDA | 2  TX, RX |
| סנכרון | סינכרונית | סינכרונית | אסינכרונית |
| קצב העברת המידע (bandwidth). | 10 – 20 Mbps | 1 – 100 kbps | 2 – 460 kbps |
| מס' המסטרים | אחד | אחד או יותר | לא רלוונטי, חיבור נקודה לנקודה |
| סיבוכיות חומרה | בינונית | גבוהה | נמוכה |
| בחירת Slave | סינגל ייחודי (CS) | כתובת | אחד לאחד |
| אימות | לא | כן | לא |
| בדיקת שגיאה | לא | כן | אפשרי |
| דו כיווניות | שני כיוונים בו זמנית  Full duplex | כיוון אחד  Half duplex | Simplex, Half duplex, Full duplex |

//יש עוד מה להוסיף

# רכיבים

## מבוא לארדואינו

ארדואינו הנה פלטפורמה/ כרטיס פיתוח המבוסס על מיקרו בקר מסדרת AVR של חברת ATMEL, עם מפתחי קלט/ פלט פשוטים וסביבת פיתוח גמישה בעלת קוד פתוח IDE. פלטפורמה זו מאפשרת שילוב של חומרה ותוכנה והיא קלה לשימוש.

ניתן להשתמש בארדואינו לפיתוח פרויקטים אינטראקטיביים עצמאיים או פרויקטים מקושרים עם תוכנה הפועלת במחשב.

הארדואינו הוא שילוב של שלושה אלמנטים קריטיים: חומרה, תוכנה וקהילה.




כרטיסי הפיתוח של הארדואינו זמינים במספר צורות ודגמים שונים, בפרויקט אני מתמקד בכרטיסArduino Mega ובלוח פיתוח CAVU2 //למצוא את השם של הלוח ואת מי שפיתח אותו. שפותחה ע"י שיא מערכות.

את הכרטיס אנחנו מפעילים על ידי מתח המסופק מיציאת ה USB של המחשב. //לבדוק מה נסגר עם זה באמת.

כרטיס הArduino Mega מבוסס על המיקרו בקר ATMEL ATmega328-PU 8 bit 32k AVR microcontroller.

למיקרו בקר זה יש 20 הדקי קלט/ פלט, 14 מהם הדקי קלט/ פלט דיגיטליים, כאשר 6 מהם יכולים לשמש כיציאת PWM, ועוד 6 הדקים שיכולים לשמש כיציאות אנלוגיות.


המעבד ATMEGA328 תומך בפרוטוקולי תקשורת I2C ו SPI ו-UART.



## רכיב IOT – ESP8266

רכיב הIOT הינו לוח, מבוסס שבב ESP8266. השבב הזה הוא בעל יכולות התחברות לWiFi. הוא יכול לשמש כלקוח, כלומר להתחבר אל מחשבים אחרים, להיות כמו דפדפן, והוא בעצמו יכול להיות גם שרת, כלומר לתת למכשירים אחרים ברשת להתחבר אליו ואז להגיב לפי דרישות המפתחים.

### **צורת חיבור**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **רגל** | **חיבור** | **משמעות** |
| RX | TX | המידע שהESP מקבל |
| VCC | 3.3V | רגל אספקת המתח החיובית |
| GPIO 0 | לא מחובר | משמשת לתכנות הרכיב |
| RESET | 3.3V | ריסטרט לרכיב, פועל כאשר המתח נמוך |
| CH\_PD / EN | 3.3V | איפשור ריצת התוכנה על הרכיב |
| GPIO 2 | לא מחובר | משמשת לתכנות הרכיב |
| TX | RX | המידע שהESP שולח |
| GND | GND | רגל האדמה |

לרגליים RX,TX יש המרה מובנת ממתח 5 וולט למתח 3.3 וולט, ולכן ניתן לחבר אותן ישירות לארדואינו.

### אופן השימוש

הרכיב עצמו מכיל מודול חומרתי, שיכול להתחבר לרשתות WIFI שקיימות.

רכיב הIOT מתחבר דרך הWiFi אל השרת בעזרת פרוטוקול תקשורת HTTP(להוסיף פרוטוקול) פרוטוקול זה משמש מערכות אלקטרוניות דומות המבוססות על רשת, כדי להעביר מידע לשרת וגם כדי להחזיר מידע מהשרת.

### ספרית EspSerial

//להזין את הספריה של ה esp

## שסתום סולנואיד


הסולנואיד הוא אלקטרומגנט, ההופך אנרגיה מגנטית לתנועה קוית. הסולנואיד מורכב מסליל מלופף, וכשזה מקבל מתח חשמלי ונוצר זרם, נוצר במרכז הסליל שגה מגנטי. שדה זה מומר לתנועה הפותחת או סוגרת את הברז.

הסולנואיד שלנו הוא סגור בדרך כלל (Normally Closed).

### מפרט טכני

|  |  |
| --- | --- |
| תכונה | מתח פעולה |
| הספק 5w  טמפרטורת סביבה 0 – 40°C  לחות באוויר קטנה מ – 95%  טמפרטורת מים 0 - 55°C  לחץ מים 0.02 – 0.8 Mpa  אורך חיים עד 100,000 פעמים | 12v |

### חיבור

יש לחבר את הסולנואיד עם דיודה השומרת על המעגל מקפיצות במתח. הטרנזיסטור משמש כמגבר זרם. את הסולנואיד מחברים לפין דיגיטלי השולט בפתיחה וסגירה של הברז.

## ברז כדורי CWX-15Q


ברז כדורי חשמלי מורכב מברז מכני כדורי שסוגר ופותח את זרם הנוזל ע"י סיבוב הכדור החלול בהתאם לעוצמת הזרם הרצויה. השליטה על הברז היא חשמלית. הברז יכול להעביר נוזלים וגז ללא זליגה.

### מפרט טכני


|  |  |
| --- | --- |
| תכונה | מתח פעולה |
| טווח לחצים: 0 – 10bar  טמפרטורת נוזל: -15 - 90 **°C**  הספק: 5w | 9 – 27v DC  85 – 250 AC/DC |

### חיבור

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| חוט | משמעות | חיבור |
| צהוב | אדמה | GND |
| אדום | ברז פתוח | Relay 1 |
| כחול | ברז סגור | Relay2 |




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| אדום | כחול | משמעות |
| 0 | 0 | עצירה |
| 1 | 0 | ברז פתוח |
| 0 | 1 | ברז סגור |
| 1 | 1 | עצירה? |



## חיישן עכירות

חיישן עכירות בודק נדרש כדי לבדוק איכות המים, כלומר עכירותם. עכירות המים נקבעת ע"י כמות החלקיקים הנראים והבלתי נראים בתוך המים. העכירות היא ביחס ישר לכמות החלקיקים הנמצאים בנוזל. כאשר אור פוגע בנוזל עכור, האור מתפזר בגלל כמות החלקיקים, לכן אם נבדוק את פיזור האור, נוכל לגלות את רמת עכירות המים. עכירות נמדדת ביחידות של NTU או JTLJ.

החיישן בנוי ממשדר אור ומקלט, וביניהם נמצא הנוזל. כאשר העכירות גבוהה, נקבל כמות נמוכה של אור במקלט.

חיישן העכירות מחובר דרך רכיב הגבר   driver אשר מגביר את האות של האור המתקבל ומעביר אות אנלוגי לארדואינו היחסי ישר לכמות העכירות במים.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| תכונה | מתח פעולה | פרוטוקול |
| זרם מקסימלי 30mA  טמפרטורה: -30 - 60°C | 5V | פין אנלוגי |

### מפרט טכני

### חיבור



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| רגל | משמעות | חיבור לארדואינו |
| VCC | מתח 5V | VCC |
| GND | אדמה | GND |
| OUT | רמת עכירות | כל פין אנלוגי A0-A6 |

## מעגל השעון -  RTC DS1307

### תאור כללי

רכיב RTC הוא מעגל משולב הבנוי מגביש (חומר קריסטלי) המשמש ליצירת תדר פנימי שבאמצעותו ניתן יהיה לייצר שעון. שעון יודע לבצע ספירה החל מרזולוציה של שנייה ועד ספירה של ימים. ניתן לתכנת את השעון במחזור של 12 שעות או של 24 שעות. אתחול השעון מתבצע פעם אחת בהרצה הראשונית והרכיב מסוגל להמשיך ולהציג תאריך יום ושעה גם כאשר המעגל מנותק ממקור המתח כאשר קיימת סוללת מתח לגיבוי פנימי. קריאת השעון תיעשה על ידי סריקה או באמצעות פסיקה.

הרכיב מתקשר באמצעות פרוטוקול תקשורת I2C. כתובת הרכיב היא  0x68.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מספר ההדק** | **שם הדק** | **תיאור ההדק** | **חיבור** |
| 1 | XTAL1 | חיבור של הגביש | גביש |
| 2 | XTAL2 | חיבור של הגביש | גביש |
| 3 | BAT | חיבור סוללת גיבוי | הדק חיובי של סוללה |
| 4 | GND | אדמה | GND |
| 5 | SDA | הדק data של פרוטוקול I2C | A4 ארדואינו |
| 6 | SCL | הדק clock של פרוטוקול I2C | A5 ארדואינו |
| 7 | SQW/OUT | יציאה של גל ריבועי בתדר ניתן לתכנות | לא מחובר |
| 8 | VCC | מתח אספקה של 5V | VCC |


### אופן התקשורת עם הרכיב

הרכיב מכיל אוגרים בכתובות המתחילות ב-0x00. האוגרים מעודכנים כל הזמן עם השעה והתאריך הנוכחי, וניתן לכתוב אליהם, ובכך לאתחל את השעה והתאריך לתאריך ידוע. שלושת האוגרים הראשונים משמשים לשמירת השניות, הדקות והשעה. ביט 7 בכתובת 0x00 מאפשר את הפעלת השעון. האוגר בכתובת 0x03 מכיל את היום בשבוע (בין 1 ל-7), ושלושת האוגרים הבאים מכילים את תאריך. אוגר בכתובת 0x07 הוא אוגר בקרה. בנוסף יש לרכיב זכרון RAM בהמשך הכתובות בגודל 56X8 ביטים.

#### מבנה האוגרים:

#### כתיבה לרכיב מתבצעת בצורה הבאה דרך פרוטוקול I2C:

#### קריאה מהרכיב מתבצעת בצורה הבאה:



### אתחול הזמן

|  |  |
| --- | --- |
| **משמעות** | **פקודה** |
| תחילת תקשורת כתיבה לרכיב הRTC (כתובת 0x68) | Wire.beginTransmission(0x68); |
| המילה הראשונה היא הכתובת אליה רוצים לכתוב – רגיסטר 0 של השניות | Wire.write(0x0); |
| כתיבת השניות, הדקות והשעה אחת אחרי השניה | Wire.write(decToBcd(second)); |
| Wire.write(decToBcd(minute)); |
| Wire.write(decToBcd(hour)); |
| סיום הכתיבה | Wire.endTransmission(); |

אתחול הזמן מתבצע ע"י כתיבה לאוגרים בכתובות מ-0x00-0x06. תחילת התקשורת את כתובת 0x68. השתמשנו בספריית Wire המבצעת כתיבה בפרוטוקול I2C.

### קריאת הזמן

|  |  |
| --- | --- |
| **משמעות** | **פקודה** |
| תחילת תקשורת כתיבה לרכיב הRTC (כתובת 0x68) | Wire.beginTransmission(0x68); |
| המילה הראשונה היא הכתובת אליה רוצים לכתוב – רגיסטר 0 של השניות | Wire.write(0x0); |
| סיום הכתיבה | Wire.endTransmission(); |
| בקשת קריאה מ- Slave לפי הכתובת וכמות הנתונים שרוצים לקרוא בבתים | Wire.requestFrom(0x68,3); |
| אם לא נקראו כל ההודעות מה-slave קוראים כל פעם מילה לתוך משתנה מסוג byte | if(Wire.available()){          second = bcdToDec(Wire.read());          minute = bcdToDec(Wire.read());          hour =bcdToDec(Wire.read()&0b111111);      } |
|  |
|  |

הקריאה מתבצעת ע"י קריאה מהאוגרים מהכתובת הרצויה.

## חיישן טמפרטורה ולחות DHT11

החיישן הינו רכיב המודד טמפרטורת סביבה ולחות בצורה מאוד מדויקת. החיישן מודד לחות באמצעות מדידת ההתנגדות בין שתי אלקטרודות. ההתנגדות נמצאת ביחס הפוך ללחות, ככל שהלחות יותר גבוהה ההתנגדות יותר נמוכה. הטמפרטורה נמדדת ברזולוציה של מעלה, בין 0  לבין 50 מעלות. לצורך מדידת הטמפרטואה משתמשים בטרמיסטור, כלומר נגד המשנה את ההתנגדות בהתאם לטמפרטורה. גם כאן ההתנגדות ביחס הפוך לטמפרטורה. הרכיב משתמש בפרוטוקול ייחודי של חוט אחד, הדורש תזמון מדויק.

### מפרט טכני

|  |  |
| --- | --- |
| **תכונה** | **מתח פעולה** |
| טווח טמפרטורות 0-50C דיוק של 2 מעלות  טווח לחות 20%-80% דיוק של 5%  קצב דגימה 1Hz  זרם מקסימלי 2.5mA | 3-5V |

### חיבור

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **רגל** | **משמעות** | **חיבור בארדואינו** |
| VCC | מתח אספקה | VCC |
| GND | אדמה | GND |
| DATA | מידע - פרוטוקול קו אחד | פין דיגיטלי |

### ספריה


לתקשורת עם הרכיב נשתמש בספריה dht.h.

|  |  |
| --- | --- |
| **פקודה** | **משמעות** |
| **#include <dht.h>** | קריאה לספריה |
| dht DHT; | הגדרת שם לרכיב |
| DHT.read11(dataPin) | קריאה של מידע מהרכיב |
| DHT.temperature | ערך הטמפרטורה (מסוג float) |
| DHT.humidity | ערך הלחות (מסוג float) |

## מסך מגע – ILI9488

### מבוא

בלוח (שם של הלוח של המגה) בו אנו משתמשים מורכב לוח מסך שהוא גם מסך גרפי וגם מסך מגע התנגדותי. המסך הגרפי משמש כ – Output ומציג את מה שהבקר מבקש ממנו להציג. מסך המגע ההתנגדותי הוא רכיב נפרד, והוא משמש כ – Input, כלומר מחזיר לבקר מידע היכן נלחץ המסך.



#### מסך גרפי

המסך שנמצא על הלוח ארדואינו הינו מסוג: TFT LCD – Thin Film Liquid Cristal Display

כדי לייצג תווים, מספרים, צורות גרפיות ותמונות יש להדליק ולכבות כל נקודה ונקודה בתצוגה (פיקסלים). איכות התמונה נקבעת ע"י הרזולוציה. הרזולוציה (כושר הפרדה) בתמונה נקבעת ע"י כמות הפיקסלים בציר ה – X וכמות הפיקסלים בציר ה – Y.

המסך שלי הוא בעל רזולו

# תיעוד

מתוך יומן הפרוייקט

# מימוש תוכנה גרסה סופית

# רפלקציה על התהליך ועל התוצר

# נספחים