Spis treści :

1. Wstęp
2. Cel i zakres pracy
3. Teoria
   1. Programy
      1. Visual Studio Code
      2. FileZilla
      3. Putty
      4. Postman
   2. Urządzenia
      1. Raspberry
      2. Przekaźnik
      3. Czujniki
      4. Aktorzy
   3. Technologie
      1. HTML
      2. Python
      3. Flask
      4. SQLAlchemy
      5. SQLite
      6. GIT
4. Implementacja systemu
   1. Hardware
      1. Spis komponentów / cennik
      2. Schemat układu
   2. Software
      1. Ustawienie serwera
      2. Połączenie z bazą danych
      3. API
      4. Algorytmy użycia aktorów
      5. Wykonywanie funkcji w zaplonowanym czasie
5. Testy
   1. Testy manualne
   2. Testy jednostkowe
   3. Testy API
6. Plany rozwoju
7. Podsumowanie
8. Bibliografia
   1. Publikacje książkowe
   2. Strony internetowe

**Wstęp**

Celem pracy jest stworzenie systemu, który automatyzuje proces dbania o roślinę oraz pozwala na dostosowanie parametrów przez interface sieciowy. System postawiony jest na platformie Raspberry Pi oraz miniframworku Flask.

Podstawowe założenia dotyczące systemu :

1. System jest przeznaczony do dbania o rośliny doniczkowe co minimalizuje jego rozmiary oraz potrzebne źródła zasilania
2. System cyklicznie wykonuje algorytmy użycia urządzeń elektronicznych zapewniających roślinie odpowiednie warunki.
3. Parametry rośliny można wprowadzić przez stronę internetową
4. Udostępniona strona internetowa skaluje się na urządzenia mobilne
5. Inną drogą komunikacji z system jest Web API

Niniejszy dokument stanowi formę dokumentacji stworzonego systemu, zawiera on opis stworzonych komponentów i wszelkie informacje potrzebne do zrozumienia czy odtworzenia systemu.

**zakres pracy**

1. Określenie optymalnych wybranych warunków dla wzrostu wybranej rośliny
2. Przygotowanie elementów sterujących
3. Konfiguracja serwera
4. Utworzenie bazy danych
5. Implementacja API
6. Implementacja strony internetowej
7. Implementacja algorytmów użycia urządzeń elektronicznych
8. Przeprowadzenie testów

// To Do : dodac gdzies opis rozdziałów

Teoria

Programy

**Visual Studio Code**

Jest edytorem kodów źródłowych stworzonym przez firmę Microsoft. Bazowo zajmuje niewiele miejsca na dysku i jest prosty w użyciu, dzieje tak dlatego ponieważ edytor pozwala na dodanie rozszerzeń. Przez to przed przystąpieniem do projektu musimy poświęcić nieco uwagi rozszerzeniom których potrzebujemy ale wybór narzędzi jest przez to bardziej świadomy i mamy pewność że żadna funkcjonalność narzędzia nie uchodzi naszej uwadze.

FileZilla Client

Jest darmowym oprogramowaniem do połączeń z serwerami FTP/FTPS/SFTP które pozwala na wymianę plików. W pracy oprogramowanie to było wykorzystywane to przesyłania kodu źródłowego między stacją roboczą na której kod był pisany a serwerem na którym system był uruchamiany i testowany.

Putty

Jest oprogramowaniem pozwalającym na połącznia przez protokoły takie jak SCP/SSH/Telnet. Korzystałem z niego do podłączenia się do serwera na którym mieścił się system.

Postman

Oprogramowanie do testowania API, bardzo przydatne do testowania pojedynczych endpointów przy tworzeniu API ale też do tworzenia zautomatyzowanych testów API którego pomogą nam zapewnić poprawne działanie API nawet przy długotrwałym rozwoju oprogramowania przez kilka osób.

* + 1. HTML

HTML to skrót od HyperText Markup Language jest prostym językiem do budowania struktury stron internetowych. Stronę taką buduje się przez odpowiednie wykorzystanie tzw. Znaczników. Każda ze stron internetowych powinna być podzieloną na dwie części zawierające metadane i drugą zwierająca strukturę strony. podział ten oznacza że każda strona powinna być bazowana na odpowiednim szablonie który zawiera znaczniki takie jak html/head/body

* + 1. Python

Python jest popularnym otwartoźrudłowym językiem programowania używanym zarówno do tworzenia samodzielnych programów jak i samych skryptów. Jest prosty do nauki i można zastosować go na wielu platformach i do wielu zadań, posiada ogromną społeczność co sprawia że ilość bibliotek oraz materiałów do nauki jest znacznie większa niż byśmy byli w stanie się nauczyć

* + 1. Flask

Flask prostym frameworkiem który szybko pozwala nam na utworzenie API aplikacji napisanie w Pythonie. Flask jest microframeworkiem co znaczy że nie potrzebuje żadnych zewnętrznych narzędzi ani bibliotek. Nie ma on walidacji formularzy weryfikacji użytkownika, ORMów itd. Daje nam tylko bazową funkcjonalność co pozwala nam na napisanie tych funkcjonalności samemu bądź na skorzystanie z wybranych przez siebie bibliotek. Dla zainteresowanych bardziej kompleksowym frameworkiem do API w pythonie zachęcam do poczytania o Django. Gdybym użył Django do systemu który stworzyłem, nie skorzystał bym z wielu funkcjonalności które oferuje a Flask pozwolił mi na szybsze dobranie wymaganych komponentów co sprawie że system jest nie tylko bardziej przejrzysty ale też zajmuje mniej miejsca w pamięci.

* + 1. SQLAlchemy

SQLAlchemy jest ORMem (Object Relational Mapper) do Pythona, co znaczy że pozwala nam na przetworzenie obiektu z bazy danych na obiekt którym można posłużyć się w programie i na odwrót. Narzędzie to zapewnia nam zestaw wzorców zaprojektowanych do wydajnego dostępu do bazy danych, zaadaptowanych do języka jakim jest Python.

* + 1. SQLite

SQLite jest biblioteką która daje nam system zarządzania relacyjną bazą danych. Cechy SQLite:

* Wieloplatformowość : można użyć go do aplikacji Desktopwej, mobilnej, lub jak w tym przypadku systemu osadzonego którym jest Raspberry Pi
* Nie wymaga serwera : SQLite w przeciwieństwie do większości systemów zarządzania bazami danych jest zintegrowany z aplikacją i nie wymaga osobnego serwera po którym łączymy się protokołem TCP/IP jak w przypadku MySQL, PostgreSQL itd.
* Transakcyjny : wszystkie operacje na bazie są w pełni zgodne z ACID więc w przypadku wielu zapytań lub ich przerwania nie musimy się martwić o dane w bazie.

tym że nie trzeba go konfigurować, pozwala na transakcje, nie wymaga serwera oraz

* + 1. GIT

Narzędzie bez którego większość programistów nie wyobraża sobie pracy. GIT jest systemem kontroli wersji, co oznacza że śledzi wszelkie nasze zmiany w kodzie źródłowym od początku naszego projektu. Pozwala nam na cofnięcie się do poprzedniej wersji kodu w przypadku gdy coś w nim zepsujemy, bardzo przydatny w przypadku pracy zespołowej gdyż pozwala nam na zobaczenie kto, kiedy i dokładnie co zmienił w kodzie.

Spis komponentów :

|  |  |
| --- | --- |
| Komponent | cena |
| Raspberry Pi 3 B+ | 200 |
| Moduł przekaźników 4 kanały 250VAC / cewka 5V | 25 |
| Konwerter ADC MCP3008 | 10 |
| fotorezystor GL5528 x2 | 4 |
| Czujnik wilgoci gleby | 8 |
| Taśma LED 300 GROW 1m | 50 |
| Pompa 5V | 20 |
| razem | 317 |

Opis komponentów :

Raspberry Pi 3 B+

Jest jednopłytkowym mikrokomputerem który posiada większość cech standardowego komputera takich jak złącza HDMI i USB, bezprzewodowe połączenie do sieci itd. System operacyjnym dedykowanym dla Raspberry jest Raspbian który jest bazowany na Debianie (dystrybucja linuxa). 2 Główne wyróżniające cechy Raspberry Pi to jedynie 5V wymaganego zasilania oraz GPIO (general prupose input/output) które pozwalają na kontrole oraz odczyt komponentów elektrycznych co sprawia że Raspiberry Pi jest dobrym narzędziem to wszelkich projektów elektronicznych które potrzebują dostępu do internetu, większej ilości obliczeń lub komunikacji z innymi urządzeniami. Dlatego też możemy znaleźć Raspiberry w wielu projektach związanych z IoT oraz smart home.

Moduł przekaźników

Przekaźnik to w zasadzie przełącznik używający elektromagnesu. Elektromagnes potrzebuje niskiego napięcia by aktywować przełącznik co pozwala nam na włączenie/wyłączenie urządzenia które wymaga większego napięcia. Zapewniam nam to odseparowania źródeł zasilania co chroni nas przed przebiciem które może doprowadzić do uszkodzeń pozostałych komponentów które nie są przystosowane to takich wartości napięcia.

ADC (konwerter analogowo cyfrowy)

Jako że Raspiberry Pi nie jest w stanie sam odczytać wartości analogowych potrzebuje pomocy w postaci konwertera ADC. Konwerter analogowo cyfrowy to urządzenia które zmienia ciągły sygnał analogowy na przybliżony sygnał cyfrowy. Odbywa się to przez próbkowanie sygnału analogowego ze stała częstotliwością. Dokładność konwersji zależy głownie od 2 parametrów, czyli czasu konwersji oraz zakresu sygnału cyfrowego. W przypadku użytego ADC MCP3008 jest to 10us czasu konwersji oraz konwersja do 10 bitowej wartości czyli w zakresie 0 – 1024.

Fotorezystor

Czyli rezystor którego rezystancja jest zależna od siły nasłonecznienia. Pozwala nam on na pomiar wartości nasłonecznienia przez zliczenie różnicy napięć przed i za elementem, co pomoże nam określić czy roślina wymaga dodatkowego naświetlenia.

Czujnik wilgoci gleby

Czujnik wilgotności gleby składa się z dwóch sond, które umożliwiają przepływ prądu przez wilgotną glebę. Można go bardzo łatwo wykorzystać, po prostu wkładając czujnik do gleby i odczytując wyniki za pomocą ADC, działa to ponieważ im większa wilgoć tym mniejsza rezystancja gleby.

Schemat układu :

[miejsce na schemat]

Nie jest to skomplikowany układ, dzieje się tak dlatego że cała logika dzieje się cyfrowo w Raspberry Pi

* + 1. Ustawienie serwera

Po instalacji systemu operacyjnego musimy przystosować Raspiberry Pi do naszych potrzeb. Na początku upewnijmy się że nasz Raspiberry ma połączenie z siecią lokalną w ktrórej znajdujde się stacja robocza. Następnie przejdźmy do umożliwienia połączenia przez protokół SSH, pozwoli nam to na korzystanie z Raspiberry Pi z naszej standardowej stacji roboczej.

Zacznijmy od ustawienia statycznego adresu IP, by to zrobić przechodzimy do pliku konfiguracyjnego i otwieramy go w wybranym edytorze tekstowym (ja użyje nano), w konsoli wpisujemy

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

następnie zchodzimy na doł pliku gdzie znajdziemy interface sieciowy wlan0, powinno to wyglądać tak :

interface wlan0  
  
static ip\_address=192.168.0.200/24  
static routers=192.168.0.1  
static domain\_name\_servers=192.168.0.1

w miejsce ip\_address wpisujemy jaki adres chcemy żeby Raspiberry Pi miało. Pamiętajcie o tym że adres musi znajdować się w tej samej podsieci co wasza stacja robota jeśli chcecie oszczędzić sobie dłuższej konfiguracji. Przypominam że by sprawdzić w jakiej podsieci jesteśmy powinniśmy w konsoli wpisać

ifconfig

i wyszukać interesujący nasz interface.

Kolejną rzeczą którą musimy zrobić jest włączenia serwera ssh, Raspiberry Pi ma taką fynkcjonalność zadowo, ale jest ona wyłączona. By włączyć serwer ssh musimy wpisać w konsoli :

sudo raspi-config

1. Select Interfacing Options
2. Navigate to and select SSH
3. Choose Yes
4. Select Ok
5. Choose Finish

Teraz zostało nam wpisać w konsoli :

sudo shutdown

odłączyć peryferia od Raspiberry PI i po ponownym właczeniu mamy już dostęp z poziomu swojego komputera.

* + 1. Połączenie z bazą danych
    2. API
    3. Algorytmy użycia aktorów
    4. Wykonywanie funkcji w zaplonowanym czasie

Publikacje

Strony :

<https://www.sqlalchemy.org/>

[https://www.sqlitetutorial.net](https://www.sqlitetutorial.net/)

[https://www.techopedia.com](https://www.techopedia.com/)

Książki :

Samouczek HTML – Karol Wierzchołowski

Learning Python 5ed – Mark Lutz

Mastering the Raspberry Pi - Warren Gay