**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

A yellow and red logo

Description automatically generated

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN 2**

**ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ NGHỊCH LƯU MỘT PHA HOẠT ĐỘNG**

**SONG SONG TRONG MẠNG ĐIỆN ĐỘC LẬP CHUNG BUS AC**

**(AC MICROGRID)**

**Đỗ Công Hiếu**

Hieu.dc202620@sis.hust.edu.vn

**Lại Thành Trung**

Trung.lt202537@sis.hust.edu.vn

**Trần Tuấn Anh**

[Anh.tt202302@sis.hust.edu.vn](mailto:Anh.tt202302@sis.hust.edu.vn)

**Ngành KT Điều khiển & Tự động hóa**

**Giảng viên hướng dẫn:** PGS. TS.Vũ Hoàng Phương



**Khoa:** Tự động hóa

**Trường:** Điện – Điện tử

**HÀ NỘI, 10/2023**

**Lời cảm ơn**

Dưới sự phân công của trường Điện – Điện tử theo đúng nguyện vọng của bản thân, trong thời gian hơn 1 tháng em đã hoàn thành đề tài “Điều khiển các bộ nghịch lưu một pha hoạt động song song trong mạng điện độc lập chung bus AC (AC microgrid)”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đồ án được giao, thầy giáo **PGS. TS. Vũ Hoàng Phương** đã luôn tận tình giúp đỡ, và cho em những nhận xét thiết thực trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy.

**Tóm tắt nội dung đồ án**

Đồ án với yêu cầu đề ra là “Điều khiển các bộ nghịch lưu một pha hoạt động song song trong mạng điện độc lập chung bus AC (AC microgrid)”. Nội dung nghiên cứu bao gồm tìm hiểu về cách hoạt động chia sẻ công suất của các bộ nghịch lưu được kết nối song song. Tiếp theo, đưa ra các đặc tính điều khiển được dùng cho điều khiển mạch nghịch lưu là đặc tính dao động ảo (VOC). Từ đó, đưa ra cách thiết kế điều khiển cho từng đăc tính. Bộ điều khiển được thiết kế cho bộ nghịch lưu có công suất 750W, hệ thống có khả năng mở rộng bằng cách nối song song.

Tất cả các tính toán, thiết kế được kiểm chứng bằng các mô phỏng. Phần thực nghiệm được xây dựng và tiến hành để kiểm tra khả năng chia sẻ công suất của bộ điều khiển nhưng có điểm làm việc được giảm xuống so với yêu cầu đặt ra. Các kết quả từ mô phỏng cho thấy chất lượng bộ điều khiển phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế và đảm bảo có thể sử dụng được. Kết quả thực nghiệm kiểm chứng phương pháp thiết kế bộ điều khiển và cho thấy thiết kế đạt yêu cầu đề ra.

MỤC LỤC

[MỤC LỤC 2](#_Toc147153859)

[DANH MỤC HÌNH ẢNH 4](#_Toc147153860)

[DANH MỤC BẢNG BIỂU 5](#_Toc147153861)

[DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5](#_Toc147153862)

[CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG 6](#_Toc147153863)

[1.1 Tổng quan về hệ thống lưới điện nhỏ 6](#_Toc147153864)

[1.2. Ưu nhược điểm của lưới điện siêu nhỏ AC 8](#_Toc147153865)

[1.3 Lựa chọn cấu trúc nghiên cứu 8](#_Toc147153866)

[CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VOC VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN CHIA SẺ CÔNG SUẤT 12](#_Toc147153867)

[2.1 Cơ sở lý thuyết 12](#_Toc147153868)

[2.2 Ứng dụng trong điều khiển chia sẻ công suất 15](#_Toc147153869)

[2.2.1. Mô hình trung bình của bộ VOC 15](#_Toc147153870)

[2.2.2 Các phương trình đặc tính 19](#_Toc147153871)

[CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN VÀ SO SÁNH VỚI PHƯƠNG PHÁP DROP CONTROL 22](#_Toc147153872)

[3.1 Cấu trúc điều khiển 22](#_Toc147153873)

[3.2 Tính toán hệ số tỉ lệ và 22](#_Toc147153874)

[3.3 Tính toán thời gian đáp ứng của hệ thống 23](#_Toc147153875)

[3.4. Tính toán hệ số 23](#_Toc147153876)

[3.5 Tính toán hệ số bộ cộng hưởng L, C 25](#_Toc147153877)

[3.6 So sánh cách tính hệ số với phương pháp rút ra đặc tính nghiêng 26](#_Toc147153878)

[CHƯƠNG 4 :MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG 29](#_Toc147153879)

[4.1 Tính toán tham số 29](#_Toc147153880)

[4.1.1 Mạch lọc L, C phía đầu ra nghịch lưu 29](#_Toc147153881)

[4.1.2 Tham số bộ VOC 30](#_Toc147153882)

[4.2 Kết quả mô phỏng 32](#_Toc147153883)

[4.2.1 Trường hợp 1: Một bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W) 32](#_Toc147153884)

[4.2.2 Trường hợp 2: Ba bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W) 34](#_Toc147153885)

[4.2.3 Trường hợp 3: Ba bộ Inverter với tải phi tuyến công suất 750(W) 37](#_Toc147153886)

[KẾT LUẬN: 40](#_Toc147153887)

# **DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình1. 1: Cấu trúc của Microgrid ở chế độ độc lập 7](#_Toc147152663)

[Hình1. 2 :Sơ đồ mắc song song các bộ nghịch lưu 9](#_Toc147152664)

[Hình1. 3 :Sơ đồ các bộ inverter song song 1 pha sử dụng bộ VOC để chia sẻ công suất 10](#_Toc147152665)

[Hình 2. 1: Sơ đồ phương pháp trung bình để thiết kế bộ VOC chia sẻ công suất 12](#_Toc147174452)

[Hình 2. 2: Mạch điện dao động có thành phần điện trở 13](#_Toc147174453)

[Hình 2. 3:Đồ thị pha của dao động Val der Pol 14](#_Toc147174454)

[Hình 2. 4:Bộ dao động ảo 15](#_Toc147174455)

[Hình3. 1 Mối quan hệ giữa điện áp đầu ra và công suất tác dụng 24](#_Toc147174429)

[Hình3. 2: Đặc tính nghiêng trong trường hợp đường dây thuần trở 27](#_Toc147174430)

[Hình4. 1:Cấu trúc điều khiển VOC chỉ sử dụng 1 bộ inverter 32](#_Toc147174475)

[Hình4. 2: Hình ảnh kết quả mô phỏng dạng dòng điện, điện áp và công suất khi sử dụng 1 bộ inverter 33](#_Toc147174476)

[Hình4. 3: Mô phỏng bộ giao động ảo 34](#_Toc147174477)

[Hình4. 4: Sơ đồ mạch lực 35](#_Toc147174478)

[Hình4. 5: Cấu trúc điều khiển VOC với tải tuyến tính 35](#_Toc147174479)

[Hình4. 6: Hình ảnh chia sẻ công suất của các bộ inverter 36](#_Toc147174480)

[Hình4. 7: Hình ảnh điện áp của các bộ inverter 36](#_Toc147174481)

[Hình4. 8: Cấu trúc điều khiển VOC với tải phi tuyến 37](#_Toc147174482)

[Hình4. 9: Mô hình tải phi tuyến chỉnh lưu 38](#_Toc147174483)

[Hình4. 10: Hình ảnh chia sẻ công suất của các bộ inverter 38](#_Toc147174484)

[Hình4. 11: Hình ảnh điện áp của các bộ inverter 39](#_Toc147174485)

# **DANH MỤC BẢNG BIỂU**

[Bảng 1:Tham số bộ inverter 29](#_Toc147152716)

[Bảng 2:Tham số bộ VOC 31](#_Toc147152717)

[Bảng 3 So sánh giá trị bộ VOC giữa phương pháp trung bình và Droop control 32](#_Toc147152718)

[Bảng 4: So sánh kết quả mô phỏng và giá trị lý thuyết (TH1) 34](#_Toc147152719)

[Bảng 5: So sánh kết quả mô phỏng và giá trị lý thuyết (TH2) 37](#_Toc147152720)

[Bảng 6: So sánh kết quả mô phỏng và giá trị lý thuyết (TH3) 39](#_Toc147152721)

# **DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Kí hiệu chữ viết tắt** | **Ý nghĩa chữ viết tắt** | **Ghi chú tiếng Anh** |
| 1 | DG | Nguồn điện phân tán | Distributed Generation |
| 2 | MG | Lưới điện siêu nhỏ | Microgrid |
| 3 | RES | Các nguồn năng lượng tái tạo | Renewable energy source |
| 4 | DC | Nguồn điện một chiều | Direct current |
| 5 | AC | Nguồn điện xoay chiều | Alternating current |
| 6 | VOC | Điều khiển dao động ảo | Virtual oscillaror control |
| 7 | RMS | Giá trị hiệu dụng | Root mean square |
| 8 | THD | Tổng độ méo hài | Total harmonic distortion |

# **CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG**


* 1. **Tổng quan về hệ thống lưới điện nhỏ**

Nguồn phát điện phân tán (DG - Distributed Generation) sẽ ngày càng đóng một vai trò chủ đạo trong sản xuất và cung cấp điện. Hiện nay, các DG được chú ý rất nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp và trở thành một trong các hướng nghiên cứu đang được quan tâm nhất trong lĩnh vực năng lượng. Mặc dù nguồn phát điện phân tán sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời hay diesel, Pin, ắc quy…là những nguồn năng lượng có thể sản xuất điện quy mô nhỏ, nhưng tương lai nó có thể được coi như một nguồn thay thế hoặc bổ sung cho nguồn điện truyền thống như nhiệt điện hay thủy điện, giúp giải quyết sự gia tăng của hiện tượng ấm lên toàn cầu gây ra bởi năng lượng hóa thạch. Microgrid (MG) là lưới điện siêu nhỏ bao gồm nhiều nguồn phát điện phân tán (DG)

Nguồn phát điện phân tán DG cho phép tích hợp các dạng năng lượng khác nhau như: Mặt trời, gió, diesel, … vào hệ thống điện. Với việc mở rộng lưới điện, hệ thống điện thông thường khó đáp ứng các yêu cầu về độ tin cậy và các nhu cầu đa dạng của người sử dụng điện. Hơn nữa nguồn phát điện phân tán (DG) có lợi thế của việc giảm ô nhiễm, vị trí lắp đặt linh hoạt, và giảm tổn thất truyền tải điện năng. Chúng ta có thể điều khiển các DG và độ tin cậy cao hơn so với các máy phát điện thông thường, điều này cho phép Microgrid đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của lưới điện. Vì vậy, Microgrid sẽ dần dần hỗ trợ mạnh mẽ và hiệu quả cho lưới điện chính, và trở thành một trong những xu hướng tương lai của hệ thống điện.

Lưới điện nhỏlà một ý tưởng mới cho hệ thống phân phối năng lượng trong tương lai cho phép tích hợp năng lượng tái tạo. Hệ thống này thường bao gồm nhiều nguồn phân tán (DG) thường được kết nối với lưới điện thông qua các bộ nghịch lưu. Đối với chế độ độc lập của lưới điện nhỏ, hai nhiệm vụ quan trọng là chia sẻ công suất giữa các bộ nghịch lưu được kết nối song song theo tỷ lệ và duy trì ổn định điện áp và tần số.

Hình 1.1 cho thấy cấu trúc của một MG. Các MG có thể bị ngắt kết nối khỏi lưới điện và hoạt động độc lập trong trường hợp hỏng lưới hoặc các nhiễu loạn bên ngoài khác, điều này làm cho nguồn cung cấp điện đáng tin cậy và bền vững hơn. Tính linh hoạt của hệ thống hoàn toàn có thể được thành lập nhờ các thuật toán điều khiển DG. MG thân thiện với môi trường vì sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (RES). Ngoài ra, hệ thống này cũng mang lại lợi ích cho lưới điện chính và cho khách hàng. Khả năng kiểm soát và tính linh hoạt của MG cho phép dễ dàng tuân thủ các quy định về lưới điện mà không ảnh hưởng tiêu cực đến tiện ích ổn định lưới điện, từ đó cải thiện độ tin cậy của nguồn cung cấp điện. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về năng lượng điện, lưới điện siêu nhỏ dần được sử dụng để hỗ trợ lưới điện chính và thậm chí là xu hướng trong tương lai cho các hệ thống điện.



Hình1. 1: Cấu trúc của Microgrid ở chế độ độc lập

## 1.2. Ưu nhược điểm của lưới điện siêu nhỏ AC

**Ưu điểm của lưới điện siêu nhỏ AC**

* Khả năng tích hợp với lưới tiện ích thông thường hoặc ở chế độ đảo khiến chúng trở nên linh hoạt
* Khả năng tương thích với các thiết bị AC như tải dựa trên AC như động cơ. Thiết bị này có thể được cấp nguồn dễ dàng bằng nguồn AC được cung cấp từ lưới điện siêu nhỏ
* Không có yêu cầu biến tần cho tải AC
* Hiệu quả chi phí trong các hệ thống bảo vệ nguồn điện
* Khả năng tải cao hơn cho tải AC

**Nhược điểm của lưới điện siêu nhỏ AC**

* Hiệu suất chuyển đổi thấp hơn
* Bộ chuyển đổi đắt tiền (chẳng hạn như bộ chuyển đổi DC-AC)
* Khó điều khiển do yếu tố tần số, điều chỉnh điện áp, bù mất cân bằng
* Độ tin cậy cung cấp điện thấp hơn có thể cản trở hiệu suất của thiết bị cần nguồn điện đầy đủ cho nhu cầu hiệu suất cao
* Hiệu suất truyền tải thấp hơn so với các đối tác DC của chúng

## 1.3 Lựa chọn cấu trúc nghiên cứu

Trong MG có 2 chế độ điển hình là nối lưới và chế độ độc lập*.* Ở chế độ độc lập, các bộ nghich lưu có nhiệm vụ tạo ra lưới điện có tính chất là ổn định điện áp và tần số trên lưới điện AC chung và độc lập với lưới điện bên ngoài.

Việc lựa chọn cấu trúc mắc giữa các DG trong mạng lưới điện siêu nhỏ là vô cùng cần thiết. Có 3 cấu trúc mắc đó là: Song song, nối tiếp, và hỗn hợp. Với các ứng dụng điện áp thấp thì việc sử dụng cấu trúc song song có ưu điểm vượt trội được chỉ ra trong. Khi mắc song song, các inverters được điểu khiển một cách độc lập, năng lượng hoàn toàn được chia sẻ một cách có hiệu quả, làm cho hệ thống mang tính linh hoạt cao do có tính *“kháng lỗi”.* Ở đây cả hệ thống vẫn hoạt động nếu có lỗi xảy ra ở một DG. Vì thế đồ án lựa chọn cấu trúc này làm cấu trúc nghiên cứu và được thể hiện ở Hình 1.2.

A black background with a black square

Description automatically generated with medium confidence

Hình1. 2 Sơ đồ mắc song song các bộ nghịch lưu

Việc kết nối song song các các bộ nghịch lưu bus AC là vấn đề khó khăn và phức tạp hơn nhiều so với việc kết nối song song các nguồn DC, vì mỗi bộ nghịch lưu phải đảm bảo chia sẻ công suất đồng thời đảm bảo đồng bộ trong hệ thống. Về lý thuyết, nếu điện áp đầu ra của mỗi nghịch lưu có cùng một biên độ, tần số và độ lệch pha thì dòng điện tải được phân phối đồng đều. Tuy nhiên, do sự khác biệt về thông số giữa các bộ nghịch lưu cũng như sự khác biệt trở kháng đường dây kết nối dẫn đến dòng tải đầu ra của các bộ nghịch lưu không bằng nhau, thực tế này sẽ dẫn đến việc xuất hiện dòng điện vòng chạy giữa các bộ nghịch lưu có thể gây quá tải hoặc thậm chí gây hư hỏng mạch điện. Vấn đề đặt ra trong việc kết nối song song các bộ nghịch lưu là làm thế nào để chia sẻ công suất và đảm bảo chúng được kết nối hay ngắt một cách linh hoạt không ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống. Ngoài ra vấn đề trở kháng đầu ra của bộ nghịch lưu cũng được giải quyết. Nội dung đồ án này trình bày cấu trúc điều khiển đó là:

***Điều khiển chia sẻ công suất theo đặc tính dao động ảo*:** Là một cách tiếp cận trong miền thời gian để điều khiển các bộ nghịch lưu làm việc song song và tự đồng bộ hóa. Bộ điều khiển này chỉ yêu cầu đo dòng điện, trong khi điều khiển theo đặc tính nghiêng truyền thống yêu cầu bộ lọc thông thấp để tính toán công suất tác dụng và phản kháng.

A diagram of a machine

Description automatically generated


Hình1. 3 :Sơ đồ các bộ inverter song song 1 pha sử dụng bộ VOC để chia sẻ công suất

Bộ điều khiển đảm bảo đồng bộ hóa và chia sẻ công suất giữa các bộ nghịch lưu trong hệ thống, điều này giúp duy trì tần số, điện áp và ổn định tổng quát của hệ thống.Phương pháp trên có khả năng phản ứng nhanh chóng với biến đổi của tải và điện áp, đảm bảo rằng hệ thống có thể thích ứng và điều chỉnh một cách hiệu quả.

# **CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VOC VÀ ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU KHIỂN CHIA SẺ CÔNG SUẤT**

## 2.1 Cơ sở lý thuyết

Điều kiển dao động ảo (VOC) là một chiến lược điều khiển phân tán dành cho các lưới điện siêu nhỏ chế độ đảo, nơi các biến tần được điều chỉnh để mô phỏng động lực học của các bộ dao động phi tuyến yếu. Đây là bộ điều khiển miền thời gian hoạt động trên dòng điện hình *sin* thời gian thực do biến tần cung cấp, sao cho nó phản ứng gần như tức thời với các nhiễu hệ thống mà không cần thêm bộ lọc.



Hình 2. 1: Sơ đồ phương pháp trung bình để thiết kế bộ VOC chia sẻ công suất

Bộ VOC được sử dụng trong hình trên có sơ đồ cụ thể như sau:

Ảnh có chứa biểu đồ, văn bản, hàng, Kế hoạch

Mô tả được tạo tự động

Hình 2. 2: Mạch điện dao động có thành phần điện trở

Trong đó các thành phần L, C được coi là hằng số, bất biến theo thời gian và thụ động, có nghĩa là L > 0, C > 0. Còn thành phần điện trở được đặc tính hóa theo đặc tính *i=h(v).*

Áp dụng định luật Kirchhoft về cân bằng dòng điện trong mạch điện trên Ta có:

(1)

Trong đó: là dòng điện qua tụ C, là dòng điện qua cuộn cảm L

Do đó

(2)

Đạo hàm 2 vế theo t sau đó nhân với L ta được:

(3)

Thay t bằng ta thu được phương trình:

(4)

Trong đó

Mặt khác, khi , phường trình trên được biến đổi thành dạng của phương trình Val der Pol:

(5)

Từ đó ta có đồ thị pha của bộ dao động Val der Pol:

Ảnh có chứa văn bản, vòng tròn, biểu đồ, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động

Hình 2. 3:Đồ thị pha của dao động Val der Pol

Từ đồ thị ta thấy hình dạng của điện áp ra càng sin khi giá trị càng gần . Do đó đặc điểm này là mấu chốt để đưa tín hiệu điều khiển về giá trị xác lập bất kì điều kiện ban đầu nào, chính vì thế mà độ ổn định của hệ thống rất cao.

## 2.2 Ứng dụng trong điều khiển chia sẻ công suất

### **2.2.1. Mô hình trung bình của bộ VOC**

A diagram of a virtual oscillator

Description automatically generated

Hình 2. 4:Bộ dao động ảo

Sơ đồ mạch trên được chia thành các khối như sau:

* Khối tạo tần số dao động xác lập của hệ: 𝐿, 𝐶
* Khối điều chỉnh điện áp: ℎ(𝑣𝐶), và 𝑅 =
* Khối giá trị phản hồi: 𝑘𝑖𝑖

Điện áp tụ của bộ dao động ảo được ký hiệu là 𝑣𝐶 và dòng điện qua cuộn cảm ký hiệu là 𝑖𝐿. Dòng điện tiêu thụ bởi khối nguồn dòng phụ thuộc điện áp được cho bởi 𝛼𝑣𝑐3, trong đó 𝛼 là một hằng số dương. Bộ dao động ảo được kết nối với các tín hiệu điện thông qua hệ số điện áp và dòng điện, 𝑘𝑣 và 𝑘𝑖.

Các phương trình động cho biên độ của điện áp đầu ra biến tần và góc pha sẽ được xây dựng trong phần này. Kết quả sẽ là một hệ phương trình vi phân mô tả các đặc tính của bộ dao động ảo.

Áp dụng định luật Kirchhoff cho dòng điện và điện áp cho mạch điện trong hình 2.4 mối quan hệ giữa các đại lượng dòng, áp được thành lập như sau:

(6)

Việc chuẩn hóa các đại lượng trong (6) được đưa ra để đưa về dạng chuẩn của phương trình Van der Pol.

(7)

Khi đó, hệ phương trình (6) được biến đổi thành:

(8)

Tiếp đó, tiến hành đặt biến để đưa về dạng chuẩn:

(9)

Khi đó, ta đưa được hệ phương trình về dạng chuẩn:

(10)

Nghiệm của phương trình (10) thu được có dạng:

(11)

Ở đây là tần số điện của điện áp đầu cuối và là độ lệch pha. Có thể biểu diễn gọn hơn với góc pha tức thời *.* Do tần số của điện áp đầu cực có thể hơi lệch so với tần số danh định , nên điện áp cũng có thể được biểu thị bằng độ lệch so với tần số danh định dưới dạng trong đó là độ lệch pha đối với

Giả thiết các đại lượng *x* và *y* là các đại lượng hình sin. Trong hệ tọa độ cực, các đại lượng biên độ, góc pha được biểu diễn là:

(12)

Vi phân theo hệ phương trình trên và thay các đại lượng  *x* và *y* từ (10), khi đó thu được đại lượng vi phân của giá trị hiệu dụng của điện áp *V* và góc pha được biểu diễn ở (13).

(13)

Mô hình dao động cuối cùng được viết trong hệ tọa độ thời gian gốc và tần số dao động danh định được suy ra bằng cách đổi biến và cũng như áp dụng mối quan hệ : khi đó bộ dao động được biểu diễn trên miền thời gian như sau:

(14)

Mô hình trong (14) là mô hình phi tuyến do có tích của các thành phần biến trạng thái là *V* và . Một trong những cách phổ biến để tiếp cận các hệ thống phi tuyến đó là xấp xỉ hệ thống. Một kĩ thuật trong đó là phương pháp trung bình chu kì *(periodic averaging method),* phương pháp này xấp xỉ nghiệm của hệ bằng nghiệm của hệ thống trung bình, được thành lập bằng cách trung bình *f(t,x,)* tại . Phương pháp này được thể hiện:

(15)

Phương pháp này chấp nhận sai số O () trên hệ số thời gian t ~ 1/ *.* Điều này có nghĩa là phép tính gần đúng trở nên đáng tin cậy hơn khi giảm . Vì thế phương pháp này rất phù hợp với chiến lược điều khiển dựa trên đặc tính dao động ảo là cung cấp điện áp đặt hình sin cho bộ nghịch lưu.

Động học của bộ tạo dao động ảo (14) bao gồm các dao động nhanh (sóng hài bậc 3) đến từ thành phần cos3 φ. Là một phương tiện để giải quyết các dao động nhanh, phương pháp trung bình chu kì được áp dụng cho (13). Trong giới hạn gần như điều hòa →0+, động học của (13) được tính gần đúng bằng cách lấy trung bình quỹ đạo trong một chu kỳ. Trong miền thời gian τ, một chu kỳ bằng *2**ᴨ*. Đặt và là giá trị trung bình của V và , áp dụng (15) cho (14), hệ phương trình xấp xỉ được biểu diễn là:

(16)

Từ (16), suy ra được :

(17)

Rút gọn biểu thức (17), ta được:

(18)

### **2.2.2 Các phương trình đặc tính**

Từ phương trình (18), đổi biến τ thành t:

(19)

Ta có công thức tính công suất tác dụng và công suất phản kháng tức thời:

(20)

Thay vào phương trình (19), ta được:

(21)

Bên cạnh đó, công suất tác dụng và công suất phản kháng trung bình được biểu diễn:

(22)

Thay vào phương trình (21), kết hợp với việc tải là thuần trở =0, lấy tích phân từng phần, ta được:

(23)

***2.2.2.1 Đặc tính điện áp***

Ở trạng thái ổn định, bộ điều khiển tạo dao động ảo hoạt động tương tự như bộ điều khiển Droop. Trong trạng thái cân bằng, điện áp sẽ ở trạng thái cân bằng . Trong tất cả các phần sau tất cả các biến ở trạng thái cân bằng sẽ được ký hiệu là .

Điểm làm việc cân bằng:

(24)

Khi đó:

= 0 (25)

Ta thu được 2 nghiệm dương của :

(26)

Điều kiện tồn tại nghiệm:

(27)

Với giá trị thu được từ (27) giá trị điện áp khi giải (26) tương ứng:

(28)

Hai giá trị biên vừa thu được từ (29) được định nghĩa là điện áp tới hạn:

(29)

Và điện áp không tải (hở mạch):

(30)

***2.2.2.2 Đặc tính tần số***

Giả sử giá trị tần số mong muốn bằng giá trị đặt, có thể suy ra:

(31)

Đạo hàm 2 vế (31) theo t:

(32)

Khi đạt được trạng thái xác lập giá trị và giá trị do đó phương trình (32) trở thành:

(33)

# **CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN VÀ SO SÁNH VỚI PHƯƠNG PHÁP DROP CONTROL**

## 3.1 Cấu trúc điều khiển

Trong phần này, tiến hành xác định các thông số của bộ điều khiển dao động ảo nhằm đáp ứng một số yêu cầu nhất định về hiệu suất xoay chiều. Các thông số kỹ thuật mà các tham số được thiết kế để đáp ứng bao gồm:

Điện áp hở mạch :

Công suất định mức và điện áp tương ứng: -

Công suất phản kháng định mức:

Độ lệch tần số tối đa cho phép:

Thời gian đáp ứng điện áp từ 0.1 0.9 :

Tỉ lệ sóng hài bậc ba với bậc nhất:

## 3.2 Tính toán hệ số tỉ lệ và

Tham số xác định tỉ lệ giữa điện áp đặt của biến tần và điện áp ra của bộ dao động ảo. Tương tự như vậy, tham số xác định tỉ lệ giữa dòng điện đầu ra của biến tần và dòng điện phản hồi về bộ dao động VOC. Để chuẩn hóa thiết kế:

Hệ số căn chỉnh điện áp được chọn sao cho điện áp 1𝑉 (𝑅𝑀𝑆) trong bộ tạo dao động tương ứng với giá trị điện áp hở mạch cho phép.

(34)

Điều này giúp giảm sự phức tạp trong việc cài đặt và điều chỉnh bộ điều khiển.

Hệ số căn chỉnh dòng điện được chọn sao cho dòng điện của bộ dao động là 1𝐴 (𝑅𝑀𝑆) khi đầy tải:

(35)

Khi đó, các biến tần có công suất khác nhau được mắc song song sẽ chia sẻ công xuất tải tương ứng nếu chúng ta chọn hệ số như trên.Khi đó, của các inverter sẽ giống nhau.

## 3.3 Tính toán thời gian đáp ứng của hệ thống

Trong phần này, thời gian đáp ứng của hệ thống sử dụng bộ điều khiển dao động ảo được phân tích. Việc phân tích sẽ chỉ ra được thời gian mà bộ dao động đáp ứng. Tiến hành phân tích

(36)

Với giá trị , ta được:

(37)

Lấy tích phân 2 vế của phương trình (37), với giá trị thời gian để biên độ điện áp thay đổi từ 0.1 đến giá trị 0.9, thời gian này được định nghĩa là :

(38)

Tại giá trị tải định mức, khi đó:

(39)

Với giá trị:

(40)

## 3.4. Tính toán hệ số

Để đảm bảo rằng điện áp hiệu dụng cân bằng đầu cực inverter được giới hạn trong khoảng đồng thời công suất đầu ra trung bình được giới hạn trong khoảng .

Ảnh có chứa hàng, văn bản, biểu đồ, Sơ đồ

Mô tả được tạo tự động

Hình3. 1 Mối quan hệ giữa điện áp đầu ra và công suất tác dụng

Từ hình cùng với công thức (30) ta thấy khi điện áp đầu ra đạt cực đại thì:

(41)

Kết hợp với (34) nên suy ra:

(42)

Xét trường hợp:

(43)

Kết hợp với (26) cùng với (34), (35) ta có được công thức của điện áp :

(44)

Rút gọn (44) ta thu được:

(45)

## 3.5 Tính toán hệ số bộ cộng hưởng L, C

Chúng ta thấy rằng tỷ số giữa biên độ của sóng hài bậc ba và sóng hài cơ bản, đại lượng mà chúng ta ký hiệu là , được cho bởi:

= (46)

Ở đây, từ các biểu thức đặc tính điều chỉnh tần số (33) , biểu thức thời gian tăng (39) và tỷ số biên độ của sóng hài bậc ba với sóng hài cơ bản (46) từ đó ta thu được các điều kiện thiết kế cho các tham số của bộ dao động điều hòa là điện dung *C* và độ tự cảm *L*

Từ phần phân tích đặc tính điều chỉnh tần số góc và điểm làm việc cân bằng ở biểu thức (33). Độ lệch tần số góc tối đa cho phép, ký hiệu là, là đầu vào thiết kế. Thay thế từ (34) và từ (35) và xem xét điều kiện trong trường hợp xấu nhất đối với điện áp đầu ra chúng ta thu được giới hạn dưới của điện dung C:

(47)

Trong đó là công suất phản kháng trung bình tối đa có thể được cung cấp hoặc tiêu thụ bởi bộ nghịch lưu.

Xem xét phân tích sóng hài và biểu thức tỷ số giữa biên độ của sóng hài bậc ba và sóng cơ bản trong (46). Với tỷ lệ tối đa cho phép *max*, đóng vai trò là đầu vào thiết kế, từ (45) và (39) chúng ta có thêm giới hạn dưới của điện dung C:

(48)

Tiếp theo, hãy xem xét việc phân tích động học biên độ điện áp (hở mạch) và biểu thức về thời gian tăng (39). Với thời gian tăng tối đa cho phép, tăng tối đa, đóng vai trò là đầu vào thiết kế, từ (39) và (45), chúng ta tìm được giới hạn trên cho điện dung C:

(49)

Kết hợp (47), (48) và (49), chúng ta có được phạm vi sau trong đó C phải được chọn để đáp ứng các thông số hiệu suất về điều chỉnh tần số, và :

(50)

Nếu ,Khi đó không thể đáp ứng đồng thời các thông số kỹ thuật về điều chỉnh tần số, và. Do đó, (50) cho thấy sự cân bằng trong việc xác định các yêu cầu về hiệu suất và thiết kế bộ biến tần điều khiển VOC

Khi giá trị của điện dung thỏa mãn (50) được chọn, độ tự cảm sẽ được tính theo công thức (7):

(51)

## 3.6 So sánh cách tính hệ số với phương pháp rút ra đặc tính nghiêng

Phương trình đặc tính nghiêng trong trường hợp đường dây thuần trở:

(52)

Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Song song, Bản vẽ kỹ thuật

Mô tả được tạo tự động

Hình3. 2: Đặc tính nghiêng trong trường hợp đường dây thuần trở

Các hệ số và được xác định dựa trên công suất định mức và sai lệch tối đa cho phép của tần số và biên độ điện áp đầu ra, trong trường hợp trở kháng đường dây là thuần trở, hệ số đó được biểu diễn dưới dạng:

(53)

Trong đó và là công suất định mức tương ứng của bộ biến đổi, và là độ lệch biên độ và tần số tối đa cho phép.

Ngoài ra các hệ số và còn được định nghĩa là đào hàm bậc nhất của và theo và xung quanh điểm làm việc .

Khi đó các hệ số được tính bằng công thức:

(54)

Từ phương trình đặc tính tần số ta có thể thấy tại giá trị hệ số sai lệch tần số thu được:

(55)

Với hệ số sai lệch điện áp và công suất tác dụng , tiến hành đạo hàm 2 về (25) theo thu được:

(56)

Từ đó ta rút ra được giá trị tại điểm làm việc :

(57)

Do dó ta có:

(58)

Và:

(59)

# **CHƯƠNG 4 :MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG**

## 4.1 Tính toán tham số

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kí hiệu | Tham số | Giá trị |
|  | Điện áp hở mạch | 126V |
|  | Công suất tác dụng định mức | 750W |
|  | Điện áp tại công suất định mức | 114V |
|  | Công suất phản kháng định mức | 750W |
|  | Tần số góc đặt | 120 rad/s |
|  | Độ lệch tần số tối đa |  |
|  | Thời gian đáp ứng | 0.2s |
|  | Tỉ lệ song hài bậc ba với bậc nhất | 2% |

Bảng 1:Tham số bộ inverter

### **4.1.1 Mạch lọc L, C phía đầu ra nghịch lưu**

Với hệ số công suất được chọn là 1 và công suất định mức được lấy là 750W, giá trị dòng điện hiệu dụng đầu ra trên tải là:

Tụ điện được thiết kế dựa trên công suất phản kháng được hấp thụ ở điều kiện định mức. Công suất phản kháng được hấp thụ bởi tụ điện giới hạn ở 5% công suất định mức

Mà:

Nên ta có:

Giá trị của cuộn cảm phía đầu ra inverter () được chọn dựa trên độ đập mạch tối đa cho phép. Ở đây ta giới hạn độ gợn tối đa là 20% :

Với là điện áp đầu vào bộ nghịch lưu, là tần số chuyển mạch của bộ nghịch lưu. Nên ta có:

### **4.1.2 Tham số bộ VOC**

Tiến hành tính toán:

Hệ số căn chỉnh điện áp:

=126

Hệ số căn chỉnh dòng điện:

=

Điện dẫn bộ dao động ảo:

(

Hệ số nguồn dòng phụ thuộc:

=

Tụ điện bộ dao động ảo:

==0,18(F)

=(F)

=

0,18

*Chọn C=0,18(F)*

Điện cảm bộ dao động ảo:

=

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kí hiệu** | **Tham số** | **VOC** |
|  | Hệ số căn chỉnh điện áp | 126 |
|  | Hệ số căn chỉnh dòng điện |  |
|  | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc |  |
|  | Điện dẫn bộ dao động ảo | ( |
| ***L*** | Điện cảm bộ dao động ảo |  |
| ***C*** | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,18(F) |

Bảng 2:Tham số bộ VOC tính theo phương pháp trung bình

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kí hiệu** | **Tham số** | **VOC tính theo phương pháp trung bình** | **VOC Tính theo đặc tính nghiêng** |
|  | Hệ số căn chỉnh điện áp | 126 | 126 |
|  | Hệ số căn chỉnh dòng điện |  |  |
|  | Hệ số nguồn dòng phụ thuộc |  |  |
|  | Điện dẫn bộ dao động ảo | ( | ( |
| **L** | Điện cảm bộ dao động ảo |  |  |
| **C** | Tụ điện bộ dao động ảo | 0,18(F) | 0,163(F) |

Bảng 3 So sánh giá trị bộ VOC giữa phương pháp trung bình và Droop control

## 4.2 Kết quả mô phỏng

Kịch bản mô phỏng: TH1 :Một bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W)

TH2 :Ba bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W)

TH3 :Ba bộ inverter với tải phi tuyến công suất 750 (W)

### ***4.2.1 Trường hợp 1: Một bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W)***

A diagram of a block diagram

Description automatically generated

Hình4. 1:Cấu trúc điều khiển VOC chỉ sử dụng 1 bộ inverter

A screenshot of a graph

Description automatically generated

A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình4. 2: Hình ảnh kết quả mô phỏng dạng dòng điện, điện áp và công suất khi sử dụng 1 bộ inverter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kí hiệu** | **Tham số** | **Giá trị lý thuyết** | **Giá trị mô phỏng** | **Sai số so với lý thuyết** |
|  | Điện áp hở mạch | 126V | 124.6 (V) | 1.1% |
|  | Công suất tác dụng định mức | 750W | 745W | 0.67% |
|  | Điện áp tại công suất định mức | 114V | 122.4(V) | 7.3% |
|  | Tần số góc | 120 rad/s | 119.04 rad/s | 0.8% |
|  | Độ lệch tần số góc tối đa |  | 0.96 | 0 |
|  | Thời gian đáp ứng | < 0.2s | 0.11s | 0 |
|  | Tỉ lệ sóng hài bậc ba với bậc nhất | 2% | 0.98% | 0 |

Bảng 4: So sánh kết quả mô phỏng và giá trị lý thuyết (TH1)

### ***4.2.2 Trường hợp 2: Ba bộ Inverter với tải tuyến tính công suất 750(W)***

**A diagram of a computer program

Description automatically generated**

Hình4. 3: Mô phỏng bộ giao động ảo

**A diagram of a circuit

Description automatically generated**

Hình4. 4: Sơ đồ mạch lực

**A diagram of a computer

Description automatically generated**

Hình4. 5: Cấu trúc điều khiển VOC với tải tuyến tính

**Kết quả hình ảnh mô phỏng trên matlab simulink**

A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình4. 6: Hình ảnh chia sẻ công suất của các bộ inverter

A screenshot of a graph

Description automatically generated A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình4. 7: Hình ảnh điện áp của các bộ inverter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kí hiệu | Tham số | Giá trị lý thuyết | Giá trị mô phỏng | Sai số |
|  | Điện áp hở mạch | 126V | 125.58(V) | 0.3335% |
|  | Công suất tác dụng định mức | 750W | 247.56W/1 bộ inverter | 0.97% |
|  | Điện áp tại công suất định mức | 114V | 120.2 | 5.4% |
|  | Tần số góc | 120 rad/s | 119.21 rad/s | 0.66% |
|  | Độ lệch tần số góc tối đa |  | 0.79 rad/s | 0 |
|  | Thời gian đáp ứng | < 0.2s | 0.13s | 0 |
|  | Tỉ lệ sóng hài bậc ba với bậc nhất | 2% | 1.09% | 0 |

Bảng 5: So sánh kết quả mô phỏng và giá trị lý thuyết (TH2)

### ***4.2.3 Trường hợp 3: Ba bộ Inverter với tải phi tuyến công suất 750(W)***

***A diagram of a computer

Description automatically generated***

Hình4. 8: Cấu trúc điều khiển VOC với tải phi tuyến

A diagram of a circuit

Description automatically generated

Hình4. 9: Mô hình tải phi tuyến chỉnh lưu

Kết quả mô phỏng

A graph of a function

Description automatically generated with medium confidence

Hình4. 10: Hình ảnh chia sẻ công suất của các bộ inverter

*A screenshot of a graph

Description automatically generated* A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình4. 11: Hình ảnh điện áp của các bộ inverter

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kí hiệu** | **Tham số** | **Giá trị lý thuyết** | **Giá trị mô phỏng** | **Sai số** |
|  | Điện áp hở mạch | 126V | 127.13(V) | 0.896% |
|  | Công suất tác dụng định mức | 750W | 246.2W/ 1 bộ inverter | 1.52% |
|  | Điện áp tại công suất định mức | 114V | 117.73(V) | 3.27% |
|  | Tần số góc | 120 rad/s | 119.08 rad/s | 0.76% |
|  | Độ lệch tần số góc tối đa |  | 0.92 rad/s | 0 |
|  | Thời gian đáp ứng | < 0.2s | 0.14s | 0 |
|  | Tỉ lệ sóng hài bậc ba với bậc nhất | 2% | 1.91% | 0 |

Bảng 6: So sánh kết quả mô phỏng và giá trị lý thuyết (TH3)

# 

# **KẾT LUẬN:**

* Đồ án này đã trình bày quá trình thiết kế bộ điều khiển chia sẻ công suất theo đặc tính dao động ảo, giải quyết được vấn đề chia sẻ tải phi tuyến giữa các bộ nghịch lưu.Thuật toán VOC được áp dụng để giải quyết các vấn đề trên. Các kết luận được kiểm chứng bằng việc mô phỏng trên phần mềm Matlab\_simulink đạt được kết quả gần giống tính toán. Đối với bộ điều khiển dựa trên đặc tính dao động ảo thì chỉ dựa trên tính hiệu đồng bộ là dòng điện, vì thế không cần phải có khối tính toán công suất. Do đó, việc đáp ứng với các thay đổi sẽ nhanh hơn, đặc biệt là đối với trường hợp tải phi tuyến. Các tham số của đặc tính dao động ảo được tính toán thiết kế và kiểm chứng bằng mô phỏng.
* ***Trong điều kiện tải tuyến tính***: Kết quả đầu ra của các bộ điều khiển có sự sai lệch nhỏ, đáp ứng tiêu chuẩn thiết kế. Biên độ dòng điện vòng của bộ điều khiển dao động ảo là thấp nhất với là 1.08𝐴. Chỉ số THD nằm trong tiêu chuẩn cho phép.
* ***Trong điều kiện tải phi tuyến:*** Đặc tính đáp ứng chia sẻ công suất bộ điều khiển bộ điều khiển dao động ảo rất tốt, THD của phương pháp chia sẻ công suất bộ điều khiển dao động ảo trong ngưỡng cho phép.
* Từ kết quả đưa ra ở trên, có thể kết luận rằng bộ điều khiển VOC bản chất có đặc tính nghiêng ở chế độ xác lập. Chất lượng điều khiển tốt hơn so với bộ điều khiển chia sẻ công suất truyền thống theo đặc tính nghiêng. Ngày nay, khi tiến bộ của kỹ thuật số việc triển khai thuật toán dao động ảo vào trong vi điều khiển là vô cùng dễ dàng. Vì thế bộ điều khiển chia sẻ công suất theo đặc tính dao động ảo sẽ được phát triển trong tương lai nhờ những ưu điểm của nó.