ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

\_\_\_\_o0o\_\_\_\_

Logo

Description automatically generated

**VẬT LÝ CHO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KÌ**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**:

thầy CAO XUÂN NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 8/2022

**MỤC LỤC**

[1. THÔNG TIN NHÓM. 4](#_Toc110452752)

[2. SẢN PHẨM. 4](#_Toc110452753)

[1. Tên sản phẩm và ý tưởng. 4](#_Toc110452754)

[2. Chức năng sản phẩm. 4](#_Toc110452755)

[3. Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu. 5](#_Toc110452756)

[4. Bản vẽ thiết kế 3D. 6](#_Toc110452757)

[Mặt nhìn từ trên xuống: 6](#_Toc110452758)

[Mặt nhìn từ đằng trước: 9](#_Toc110452759)

[Mặt nhìn từ trái sang: 10](#_Toc110452760)

[Mặt nhìn từ phải sang: 10](#_Toc110452761)

[Mặt nhìn từ sau: 10](#_Toc110452762)

[Mặt nhìn từ dưới: 11](#_Toc110452763)

[5. Giao diện web. 11](#_Toc110452764)

[6. Flow node-red. 17](#_Toc110452765)

[a) Login và signup. 17](#_Toc110452766)

[b) Các giá trị cảm biến. 18](#_Toc110452767)

[3. CÀI ĐẶT ESP32. 19](#_Toc110452768)

[**Thiết kế mạch.** 19](#_Toc110452769)

[**Các thư viện cần thiết.** 20](#_Toc110452770)

[**Các biến toàn cục/macros.** 20](#_Toc110452771)

[1) Định nghĩa các chân cắm của từng linh kiện bằng macros. 20](#_Toc110452772)

[2) Định nghĩa ID channel và API Keys của đọc với ghi cho Server ThinkSpeak 20](#_Toc110452773)

[3) Các chuổi chứa địa chỉ, requests và cổng ports của các Hosts và Servers và cần thiết để thao tác với dữ liệu. 21](#_Toc110452774)

[**Các hàm.** 22](#_Toc110452775)

[*1)* *setup()* 22](#_Toc110452776)

[*2)* *uploadData()* 23](#_Toc110452777)

[3) *updateData()* 24](#_Toc110452778)

[*4)* *printData()* 25](#_Toc110452779)

[*5)* *callback()* 25](#_Toc110452780)

[*6)* *triggerBuzzer()* 26](#_Toc110452781)

[*7)* *eveCheck()* 26](#_Toc110452782)

[*8)* *loop()* 27](#_Toc110452783)

[4. BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC. 30](#_Toc110452784)

[5. THAM KHẢO 31](#_Toc110452785)

# THÔNG TIN NHÓM.

Nhóm: 8

Lớp: 20CLC03

|  |  |
| --- | --- |
| MSSV | Họ và Tên |
| 20127326 | Đỗ Quốc Thắng |
| 20127565 | Vũ Đắc Xuân Minh |
| 20127635 | Lại Minh Thông |

# SẢN PHẨM.

## Tên sản phẩm và ý tưởng.

Tên sản phẩm: Vòng cổ chăm sóc thú cưng thông minh - **Smet Collar**

Video Demo sản phẩm: <https://youtu.be/cRuoLIfzQFI>

## Chức năng sản phẩm.

Định vị thú cưng giúp chủ của thú cưng giám sát được những nơi thú cưng mình hay đi tới.


Tiếng còi sẽ được bật thông qua website khi thất lạc (tiếng còi khi bấm lần đầu sẽ phát ra tiếng kêu giúp định vị được thú cưng và bấm lại 1 lần nữa để tắt đi tiếng còi) .

Cảm biến nhiệt độ/độ ẩm trên vòng cổ sẽ thông báo về điện thoại cho người nuôi biết thời tiết nắng đẹp thích hợp để thả thú cưng chơi ngoài trời, dắt đi dạo hoặc mưa để đem thú cưng vào trong nhà.

Các dữ liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, mưa và vị trí của thú cưng(kinh độ, vĩ độ) sẽ được gửi về điện thoại.


Các dữ liệu cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, mưa và vị trí của thú cưng(kinh độ, vĩ độ) sẽ được lưu trữ lại ở trên cloud.


## Sơ đồ truyền và nhận dữ liệu.





## Bản vẽ thiết kế 3D.


### Mặt nhìn từ trên xuống:














### Mặt nhìn từ đằng trước:

A picture containing text, shoji, wall, indoor

Description automatically generated

### Mặt nhìn từ trái sang:

A picture containing shoji, indoor, toilet, tiled


Description automatically generated

### Mặt nhìn từ phải sang:

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

### Mặt nhìn từ sau:



### Mặt nhìn từ dưới:

A picture containing shoji

Description automatically generated

## Giao diện web.

Ban đầu, web sẽ hiện thị màn hình đăng nhập

Graphical user interface

Description automatically generated

Nếu người dùng chưa có tài khoản, người dùng có thể bấm vào nút sign up để tạo tài khoản đăng nhập. (Do chức năng chưa được tối ưu nên tài khoản và mật khẩu của người dùng chỉ có thể lưu khi còn bật node-red. Nếu tắt node-red thì toàn bộ dữ liệu sẽ bị xóa)

Graphical user interface

Description automatically generated

Sau khi đăng nhập xong, người dùng sẽ quay lại màn hình login để đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo. Sau khi đăng nhập xong sẽ được hiện thông báo sau và được chuyển vào màn hình chính.

Graphical user interface

Description automatically generated

Ở màn hình chính, các dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm, mưa được hiện thị. Ngoài ra còn các nút bấm như *FIND MY PET* và *BUZZER*. Đồng thời khi các giá trị này được gửi từ wokwi qua sẽ đươc thông báo về điện thoại cũng như gửi lên cloud

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface

Description automatically generated

Cấu hình gửi thông báo từ dịch vụ của IFTTT như sau:



Gửi tin nhắn thông báo đến chủ thú cưng thông qua *value1.*

Tuy nhiên việc gửi thông báo qua dịch vụ IFTTT vẫn chưa hoàn hảo. Vì nhóm vẫn chưa giải quyết được vấn đề làm sao để gửi chuỗi có ký tự khoảng cách thông qua ESP32.

Mặc dù gửi test qua trong web private URL với chuổi có chứa khoảng cách thì vẫn được. Nhưng khi làm theo cách đã học (dùng hàm *sendRequest()*  dùng phương thức *print*() *GET HTTP*) thì lại chuỗi lại tự độ lược bỏ ký tự khoảng cách.



Nhóm đã có tìm hiểu trên mạng để tìm kiếm nguyên nhân hoặc cách khác nhưng không thành. Vì vậy tạm thời nhóm chỉ cố gắng hoàn chỉnh công việc gửi nhận thông báo nhanh và không bị mất dữ liệu.

Thông báo trả về sau khi ESP32 xử lý dữ liệu:



Graphical user interface, application


Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Khi người dùng bấm vào nút *BUZZER*, chuông ở mạch điện sẽ phát ra tiếng kêu để người dùng có thể định vị được thú cưng. Người dùng cần bấm lại 1 lần nữa nếu muốn tắt đi tiếng chuông.

Khi người dừng bấm vào nút *FIND MY PET*, người dùng sẽ được điều hướng tới trang *worldmap* và vị trí thú cưng với tọa độ mới nhất hiện tại được trả về trên bản đồ.



## Flow node-red.

### Login và signup.

Diagram

Description automatically generated

Ở đây, node *Username* sẽ là chỗ giúp cho người dùng có thể nhập vào tên đăng nhập của mình, tương tư với node *Password*, Sau khi người dùng nhập thì sẽ vào node *User to flow* để kiểm tra nếu giá trị khác rỗng thì sẽ set giá trị đó vào msg.payload tương tự với *pass to flow*.

Khi bấm nút login, ở node *check* khiểm toàn khoản đó đã có và nhập đúng pass thì sẽ trả về 1 chuỗi string và và ở node switch sẽ kiểm tra chuỗi string đó. Nếu chuỗi string đó “meet your pet” thì sẽ cho người dùng vào trang chính, nếu là “The password is not correct”, hoặc là “Username not exists” thì sẽ thông báo lên qua notification.

Node *form* là để điền vào 3 giá trị tài khoản, mật khẩu, email để người dùng đăng kí, Node *checkForm* dùng để kiểm tra xem coi tài khoản có tồn tại hay chưa(do chưa hoàn thiện nên chưa có thể kiểm tra được tài khoản tồn tại )


Node *back* là để quay lại màn hình login từ màn hình signup.

### Các giá trị cảm biến.

A picture containing diagram

Description automatically generated

Sử dụng các node *mqtt in* để có truyền các dữ liệu đọc được từ cảm biến ở bên wokwi về lại node-red từ đó hiện thị ra màn hình node-red (value format là *msg.payload*)



Sử dụng 2 node *mqtt in* để lấy các trị vĩ độ và kinh độ từ wokwi về node-red. Sau đó hàm function trước sẽ set tạo flow các giá trị đó, function tiếp theo sẽ get lấy các giá trị đưa thành dạng object cho msg.payload rồi truyền vào node *wordmap* [1].

Node *wordmap* được sử dụng từ thư viện *node-red-contrib-web-worldmap* [1].

Ở button *FIND MY PET* sẽ được gán giá trị là *worldmap* nên là khi nào node *window redirect* node này sẽ lấy giá trị đó rồi rồi điều hướng tới <http://127.0.0.1:1880/worldmap/> chứa hình ảnh bản đồ.



Node *BUZZER* ở đây được gán giá trị *BUZZER* sau đó sử dụng *mqtt out* để truyền giá trị qua wokwi từ đó hàm call back sẽ giúp khiến cho chuông kêu.


# CÀI ĐẶT ESP32.

Phần cài đặt ESP32 dưới đây được chạy giả lập trên nên tảng *Wokwi*. Do vậy những linh kiện như GPS NEOG6, hay Cảm biến mưa không có sẵn. Nên những giá trị trả về của các cảm biến sẽ đươc generate ngẫu nhiên trong phạm vi đúng như các giá trị của cảm biến thật.

Đa số các hàm dùng để kết nối lại/kiểm tra kết nối MQTT hay gửi nhận của Servers được sử dụng trong đồ án này đã được học. Vì thế sẽ sử dụng lại và sẽ không giải thích sâu về phần cài đặt chung. Tuy nhiên nếu có sự thay đổi sẽ đưa ra lý do và giải thích rõ.

Mã nguồn: <https://github.com/ThongLai/HCMUS_Smet_Collar_IoT>

## **Thiết kế mạch.**

****

- Led tín hiệu: Nối vào chân số 12 và 1 điện trở nhỏ.

- Buzzer: Nối vào chân số 13.

- DHT22: Nguồn VCC sẽ nối vào chân cắm nguồn 3V, Chân tín hiệu SDA sẽ nối vào chân số 15.

## **Các thư viện cần thiết.**



WiFi.h – Giúp thiết lập kết nối WiFi giữa ESP32 với các Servers.

PubSubClient.h – Giúp phân tích trực tuyến dữ liệu và đường ống tích hợp dữ liệu để nhập và phân phối dữ liệu.

DHTesp.h – Đọc nhiệt độ và độ ẩm của cảm biến DHT22

ThinkSpeak.h – Giúp giao tiếp với API của ThinkSpeak nhanh gọn hơn.

## **Các biến toàn cục/macros.**

Ngoài những biến toàn cục sắp được liệt kê bên dưới. Sẽ có một số biến toàn cục chỉ phục vụ cho 1 số bộ phận hàm nhất định (thường để lưu timestamp tránh dùng câu lệnh delay). Vì vậy để dễ thao tác và lập trình, các biến toàn cục chỉ phục vụ riêng như vậy sẽ để trên các hàm cần sử dụng và sẽ được giải thích trong phần giải thích các hàm đó.

1. Định nghĩa các chân cắm của từng linh kiện bằng macros.



1. Định nghĩa ID channel và API Keys của đọc với ghi cho Server ThinkSpeak



1. Các chuổi chứa địa chỉ, requests và cổng ports của các Hosts và Servers và cần thiết để thao tác với dữ liệu.



1. Topic đã cài trong MQTT input và output của Node-Red.



1. Tạo lớp WiFiClient cho 3 dịch vụ server sử dụng.



1. Năm dữ liệu lấy từ cảm biến dùng để xử lý và truyền đi qua các server.



Trong đó RAIN, LATITUDE, LONGITUDE là 3 biến số sẽ phải phát sinh ngẫu nhiên.

## **Các hàm.**

1. *setup()*

**


* Phần *setup()* sẽ gọi hàm *wifiConnect()* để connect wifi với ESP32.
* Dùng phương thức *setServer()* để set địa chỉ host và port và *setCallback()* để set hàm được chạy ghi được gọi.
* Khởi tạo lớp *ThingSpeak* với *WiFiClient*.
* Set up các chân linh kiện và cảm biến DHT22.
* Đồng thời sẽ delay 10 giây để các kết nối được ổn đinh. Trong quá trình này Led tín hiệu sẽ phát sáng cho tới khí kết thúc 10 giây delay.

1. *uploadData()*



Mục tiêu chính: Upload tất cả 5 dữ liệu của cảm biến lên Cloud và MQTT.

* Do dịch vụ ThinkSpeak mà nhóm đang sử dụng là bản miễn phí, tức chỉ cho nhận trong khoản 15s cho 1 dữ liệu từng đợt. Do vậy nên buộc phải delay tốc độ chuyển dữ liệu qua cloud của ThinkSpeak (xuống còn 10s vì nhóm thấy đây là thời gian tương đối tốt, dữ liệu không bị mất hay delay nhiều).
* *DelayRequired* sẽ chỉ định khoảng thời gian cần delay trước khi chuyển dữ liệu kế tiếp (10s). PrevMillis chứ timestamp của mốc dữ diệu gần nhất được chuyển đi.
* Để gửi dữ liệu 1 thẩy hết 5 fields data. Thư viện ThinkSpeak cung cấp phương thức cho phép gửi đồng đều như sau:
  + Đầu tiên *setField()* cả 5 giá trị cần gửi cho 5 fields.
  + Sau đó gọi phương thức *writeFields()* (thay *writeField()* như thông thưởng chỉ gửi được 1 giá trị) và truyền vào ID của channel và API KEY để write.

****

* Tiếp đến là gửi cho MQTT đến Node-RED. Server của MQTT thực chất không cần delay nhiều vậy vẫn gửi đi và không bị mất dữ liệu. Tuy nhiên nhóm cũng không cần dữ liệu biến động liên tục trên trang web người dùng của Node-RED nên sẽ gửi lên Cloud và gửi lên hiển thị trên Node-RED cùng 1 lúc.
* Gửi dữ liệu dễ dàng qua MQTT nhờ phương thức *publish()* của *WiFiClient*. Tham số là chuổi topic đã được định nghĩa trước bến node MQTT của Node-RED và giá trị dữ liệu cần gửi đi.

1. *updateData()*

**

Mục tiêu chính: Đây là hàm đóng gói, thực hiện đồng thời cập nhật lại tất cả giá trị của cảm biến.

* RAIN, LATITUDE, LONGITUDE sẽ được phát sinh ngẫu nhiên đúng theo giá trị khoảng của các cảm biến thực tế trả về.

1. *printData()*



Mục tiêu chính: Đây là hàm đóng gói, thực hiện đồng thời việc in ra Serial các giá trị của cảm biến.

1. *callback()*

**

Mục tiêu chính: Sẽ được thực thi khi node MQTT output của Node-RED đưa về dữ liệu. Ở sản phẩm này chỉ xử lý buzzer khi được bấm nút từ Node-RED.

- Mục tiêu của nhóm mong muốn rằng khi nhấn nút *BUZZER* thì còi sẽ vang lên theo nhịp điệu cho đến khi được bấm lần thứ 2 thì dừng. Tuy nhiên nếu xử lý luôn thao tác đó của buzzer trong hàm *callback()* này thì không delay ra nhịp điệu được. Vì vậy hàm này chỉ có nhiệm vụ gửi về tính hiệu nút đã được nhấn cho hàm khác ở vòng *loop()* xử lý.

- Biến kiểu bool *isbuzzerOn* thể hiện trạng thái đã đươc nhấn “lún” của buzzer. Tức buzzer chỉ ngừng kêu khi trạng thái là False.

- *topic* ở kiểu *char\** và *message* kiểu *byte\** được gửi từ Node-RED sẽ được ép kiểu sang *StTopic* và *StMessage* ở dạng *String*.(Khác với hàm được học mọi khi là duyệt từng kí tự của *byte\** để chuyển sang *String*)

- Sau đó kiểm tra topic được gửi có đúng topic của Buzzer. Nếu có sẽ cho biến *isbuzzerOn* về trang thái True để còi kêu.

1. *triggerBuzzer()*



Mục tiêu chính: Hàm này sẽ bổ trợ hàm *callback()* để xử lý Buzzer.

* Để buzzer có thể kêu theo nhịp cần có delay vì thê nên sẽ sử dụng biến *startBuzz* để không mắc phải trường hợp Buzzer kêu in ỏi, làm thú cưng hoản hốt.
* Đông thời sẽ cho Led tín hiệu chớp tắc liên tục, gây sự chú ý khi đang bị thất lạc thú cưng hoặc vòng cổ.

1. *eveCheck()*



Mục tiêu chính: Kiểm tra và trả về sự kiện thời tiết đặt biệt. Lấy các dữ liệu hiện tại, xử lý và phỏng đoán thời tiết, nhiệt độ ngoài trời để gửi thông báo về điện thoại người chủ.

\*Phần này nhóm vẫn chưa hoàn thiện, do chưa biết cách gửi thông báo chuổi có ký tự khoảng cách thông qua IFTTT. Mặc dù ở trang test của WebHook vẫn cho gửi qua value1 với chuổi có ký tự trắng. Tuy nhiên khi gửi bằng *GET* HTTP như đã học thì tự động xóa đi hết khoản trắng(kể cả ‘\t’)

* Tạo biến chứa tin nhắn cần thông báo đến chủ và kiểm tra từng điều kiện như lượng mưa trên 1/3 và dưới 1/2 lượng mưa tối đa thì là trời mây và nhiệt độ không quá nắng từ 20 -> 33 độ C thì mát mẻ phủ hợp với các hoạt động ngoài trời với thú cưng.
* Các cảnh bảo “xấu” như thú cưng của bạn bị ướt hay trời đang có giông lớn, cần đưa thú cưng vào nơi khô ráo sẻ được trả về với tin nhắn cảnh báo có *“[!]”* thể hiện thông báo không tốt và cần sự chú ý.

1. *loop()*

**

* Hàm vòng lặp chính của ESP32. Dùng để gọi các hàm bắt sự kiển gửi tin nhắn, kết quả thông báo với delay đã định trước.
* Đầu tiên cần kiểm tra liên tục Server MQTT còn hoạt động hay không bằng phương thức *connected()* và sẽ kết nối lại bằng hàm *mqttReconnect()*.
* Phần if lớn kế tiếp mục tiêu chính là để cập nhật dữ liệu qua hàm *updateData()*, đồng thời mỗi lần cập nhật dữ liệu mới. Sẽ gọi hàm *venvCheck()* để kiểm tra sự kiện thời tiết đặt biệt, nếu chuổi trả về trống thì không có sự kiện đặt biết đối với các thông số dữ liệu hiện tại.
* Tuy nhiên do không muốn mỗi milli giây đều phải cập nhật dữ liệu nên sẽ tạo biến toàn cục *startTimeUpdate* để chứa timestamp của lần cập nhật gần nhất. Với biến này, sẽ cài đặt tốc độ cập nhật dữ liệu sẽ còn xấp xỉ 3s/1 lần.
* Vấn đề của việc gửi thông báo đến cho người dùng là phải gửi đúng thời điểm cần thiết, tránh gửi quá nhiều và liên tục (do nhiệt độ, độ ẩm thay đổi khá chậm nên phải cần sự delay sau khi đã gửi 1 thông báo).
* Hai biến *DelayNotify* chỉ định khoảng thời gian delay và *startNotify* sẽ lưu timestamp lần gửi thông báo gần nhất. Sau đó, nhóm quyết định cài đặt sẽ gửi 8 tiếng/1 lần.

# BẢNG PHÂN CÔNG VIỆC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Công việc | Người được phân công |
| 1 | Lắp mạch mô phỏng trên nền tảng mô phỏng | Thông, Minh, Thắng |
| 2 | Tạo website để có thể kết nối với mạch mô phỏng đã được tạo. | Thắng, Minh |
| 3 | Thiết lập hệ thống đăng nhập | Thắng |
| 4 | Chỉnh sửa, trau truốt lại giao diện | Thông |
| 5 | Tải những dữ liệu lên cloud và gửi về điện thoại. | Thông |
| 6 | Kiểm tra chạy thử | Thông, Thắng, Minh |
| 7 | Viết báo cáo phần flow | Thắng, Minh |
| 8 | Viết báo cáo phần mã nguồn ESP | Thông |
| 9 | Vẽ mô hình 3D | Minh |
| 10 | Vẽ flow nhận gửi thông số dữ liệu | Thắng, Thông |
| 11 | Tìm hiểu thư viện phục vụ cho đồ án | Thông |
| 12 | Lên kế hoạch nội dung thuyết trình, video | Thắng, Minh |
| 13 | Chỉnh sửa video demo | Thông |

# THAM KHẢO

File đồ án: <https://github.com/ThongLai/HCMUS_Smet_Collar_IoT>

Video Demo sản phẩm: <https://youtu.be/cRuoLIfzQFI>

Thư viện vẽ và địa vị bản đồ:

[1] <https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-web-worldmap>