



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM**



**KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO**

**🕯✡🕮🕮✡🕯**

****

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN DI CHUYỂN MOBILE ROBOT**

**GVHD: Ths. Trần Thanh Lam**

|  |  |
| --- | --- |
| **SVTH** | **MSSV** |
| **Nguyễn Hoàng Danh** | **18146090** |
| **Nguyễn Tấn Duy** | **18146092** |
| **Đỗ Đình Long** | **18146157** |
|  |  |

**Tp. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2022**

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA**

*HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Tỉ lệ % hoàn thành** |
| 1 | Nguyễn Hoàng Danh | 18146090 | 100% |
| 2 | Nguyễn Tấn Duy | 18146092 | 100% |
| 3 | Đỗ Đình Long | 18146157 | 100% |

Ghi chú:

* Tỷ lệ % = 100%: Mức độ phần trăm của từng sinh viên tham gia.
* Trưởng nhóm: Nguyễn Hoàng Danh

**NHẬN XÉT**

*Ký tên*

**Ths. Trần Thanh Lam**

**LỜI CẢM ƠN**

Để có được kết quả đồ án như ngày hôm nay là một chặng đường đầy khó khăn thử thách đối với nhóm thực hiện. Nhóm chúng em xin cảm ơn đến thầy Võ Lâm Chương và thầy Trần Thanh Lam đã cho tụi em những hướng đi đúng đắn, tận tình hướng dẫn và chỉ bảo cho chúng em , truyền cảm hngứ và động lực để nhóm hoàn thành tốt đồ án môn học này.

Bên cạnh đó chúng em rất biết ơn đến những thầy cô tại trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật, đặc biệt là bộ môn cơ điện tử đã giảng dạy chúng em bằng cả tâm huyết, nhiệt tình hô trợ chúng em trong khoảng thời gian lên lớp và giải đáp thắc mắc đồ án của của chúng em.

Cuối cùng, dù đã rất cố gắng để có thể hoàn thiện thật tốt đồ án môn học, nhưng  
với điều kiện thời gian cũng như kinh nghiệm vẫn còn hạn chế, nhóm chúng em vẫn  
không tránh khỏi những thiếu sót và sai sót. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý  
và những lời nhận xét quý báu từ các thầy cô để nhóm có thể hoàn thiện và nâng cao  
kiến thức. Nhóm chúng em xin tiếp nhận bằng cả lòng biết ơn.

Xin chân thành cảm ơn.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Danh

Nguyễn Tấn Duy

Đỗ Đình Long

# LỜI NÓI ĐẦU

Thế giới đã trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp vĩ đại của lịch sử con người. Và bây giờ là năm 2022 của thế kỉ XXI, con người đang sống và đóng góp từng ngày cho sự phát triển của nhân loại trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư – “Công nghiệp 4.0”. Năm 2013, một từ khóa mới là “Công nghiệp 4.0” bắt đầu nổi lên xuất phát từ một báo cáo của chính phủ Đức đề cập đến cụm từ này nhằm nói tới chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con người. Đây được gọi là cuộc cách mạng số, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)… để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số.

Để phục vụ cho nền công nghiệp đang phát triển vô cùng năng động và đang là xu thế trên toàn thế giới, không thể thiếu đến Robot. Robot là một loại thiết bị có thể thực hiện những công việc một cách tự động bằng sự điều khiển của máy tính hoặc các vi mạch điện tử được lập trình. Robot có một trong các đặc điểm sau đây: do con người sáng tạo ra, có khả năng nhận biết môi trường xung quanh và tương tác với những vật thể trong môi trường, có khả năng đưa ra các lựa chọn dựa trên môi trường và được điều khiển một cách tự động theo những trình tự đã được lập trình trước, có thể điều khiển được bằng các lệnh để có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của người sử dụng, có thể di chuyển quay hoặc tịnh tiến theo một hay nhiều chiều và khéo léo trong vận động.

Trong các họ Robot, chúng ta không thể không nhắc tới Mobile Robot với những đặt thù riêng mà những loại Robot khác không có. Với khả năng di chuyển linh hoạt và vùng hoạt động rộng, thu hút nhiều sự đầu tư nghiên cứu hiện nay. Mobile Robot có thể phân chia thành nhiều loại theo cách vận hành (Robot di chuyển bằng chân, bánh xe, xích,…).

Để góp phần vào sự phát triển nền khoa học kỹ thuật của nước nhà, nhóm chúng em đã chọn “ ***Mobile Robot di chuyển đa hướng bằng bánh xe omni*** ”. Từ những suy nghĩ đó chúng em sử dụng những kiến thức còn hạn chế của mình để nghiên cứu chế tạo Mobile Robot trong phạm vi đồ án tốt nghiệp với ước muốn đóng góp vào công nghệ chế tạo Robot của nước nhà trong thời gian tới.

Nội dung cơ bản gồm 8 chương. Có các nội dung cơ bản như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Chương 2: Tổng quan về Mobile Robot

Chương 3: Cơ sở lý thuyết

Chương 4: Thiết kế cơ khí cho Mobile Robot

Chương 5: Xây dựng hệ thống Điện – Điều khiển

Chương 6: Xây dựng giải thuật điều khiển

Chương 7: Kết quả và thực nghiệm

Chương 8: Kết luận và hướng phát triển

Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới thầy Võ Lâm Chương và thầy Trần Thanh Lam đã giúp chúng em hoàn thành đồ án này. Do kiến thức còn hạn chế nên đồ án còn nhiều sai sót. Chúng em xin nhận sự giúp đỡ của các thầy và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn.

**MỤC LỤC**

Contents

[LỜI NÓI ĐẦU i](#_Toc109736734)

[CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1](#_Toc109736735)

[**1.1.** **Giới thiệu** 1](#_Toc109736736)

[**1.2.** **Lý do chọn đề tài** 4](#_Toc109736737)

[**1.3.** **Tính cấp thiết của đề tài** 4](#_Toc109736738)

[**1.4.** **Ý nghĩa của đề tài** 5](#_Toc109736739)

[**1.5.** **Mục tiêu của đề tài** 5](#_Toc109736740)

[**1.6.** **Phương pháp nghiên cứu** 5](#_Toc109736741)

[CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MOBILE ROBOT 6](#_Toc109736742)

[**2.1.** **Lịch sử phát triển** 6](#_Toc109736743)

[**2.2.** **Phân loại** 8](#_Toc109736744)

[**2.3.** **Đặt vấn đề** 10](#_Toc109736745)

[**2.4.** **Giới hạn đề tài** 12](#_Toc109736746)

[CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14](#_Toc109736747)

[3.1. Lựa chọn cơ cấu chuyển động cho Mobile Robot 14](#_Toc109736748)

[3.2. Microcontroller Unit STM32F103C8T6 15](#_Toc109736749)

[3.2.1 Giới thiệu về STM32F103C8T6 15](#_Toc109736750)

[3.2.2. Cấu hình chi tiết của STM32F103C8T6 16](#_Toc109736751)

[3.3. Cảm biến gia tốc, con quay đàn hồi chuyển và từ kế 17](#_Toc109736752)

[3.3.1. Giới thiệu về IMU 17](#_Toc109736753)

[3.3.2. Ứng dụng của IMU 18](#_Toc109736754)

[3.3.3. Nguyên lý hoạt động của từng loại 19](#_Toc109736755)

[3.3.4. Cảm biến là loại phổ biến nhất cho các ứng dụng hiện nay 20](#_Toc109736756)

[3.4. Cảm biến siêu âm đo khoảng cách 20](#_Toc109736757)

[3.4.1 Giới thiệu về cảm biến siêu âm 20](#_Toc109736758)

[3.4.2 Nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm 20](#_Toc109736759)

[3.5. Bộ lọc Kalman 21](#_Toc109736760)

[3.5.1 Bộ lọc là gì? 21](#_Toc109736761)

[3.5.2. Giới thiệu bộ lọc Kalman 21](#_Toc109736762)

[3.5.3. Bản chất bộ lọc Kalman 22](#_Toc109736763)

[CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ KHÍ CHO MOBILE ROBOT 23](#_Toc109736764)

[4.1. Một số nghiên cứu về Omni Robot trên thế giới và Việt Nam 23](#_Toc109736765)

[4.2. Thiết kế kỹ thuật cơ khí 24](#_Toc109736766)

[4.2.1. Tính toán động học cho robot 24](#_Toc109736767)

[4.2.2. Tính toán động lực học cho robot 25](#_Toc109736768)

[4.2.3. Tính toán cho động cơ 27](#_Toc109736769)

[4.2.4. Tính toán động học cho một số chuyển động cơ bản 28](#_Toc109736770)

[4.2.5. Tính toán lưa chọn động cơ 30](#_Toc109736771)

[4.2.6. Tính toán chọn số cảm biến 31](#_Toc109736772)

[CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỀU KHIỂN 35](#_Toc109736773)

[5.1. Hệ thống điều khiển Mobile Robot 35](#_Toc109736774)

[5.1.1. Điều khiển động cơ 35](#_Toc109736775)

[5.1.2. Xác định tòa độ và góc quay của Mobile Robot 36](#_Toc109736776)

[5.1.3 Phát hiện vật cản 37](#_Toc109736777)

[5.2. Hệ thống điện Mobile Robot 38](#_Toc109736778)

[5.2.1 Tổng quan hệ thống điện 38](#_Toc109736779)

[5.2.2. An toàn điện 38](#_Toc109736780)

[5.2.3. Các thiết bị được sử dụng trên Mobile Robot 39](#_Toc109736781)

[CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG GIAO DIỆN APP TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG 53](#_Toc109736782)

[6.1 Giới thiệu về tổng quan giao diện 53](#_Toc109736783)

[6.2 Phần mềm thiết kế App – Thunkable 53](#_Toc109736784)

[6.3 Cơ sở dữ liệu – Firebase RealTime Database 54](#_Toc109736785)

[6.4 Thiết kế App điều khiển 55](#_Toc109736786)

[CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN 59](#_Toc109736787)

[7.1. Tổng quan sơ đồ điều khiển 59](#_Toc109736788)

[7.2. Lý thuyết về bộ điều khiển PID 60](#_Toc109736789)

[7.2.1. Định nghĩa 60](#_Toc109736790)

[7.2.2. Giải thuật PID số 60](#_Toc109736791)

[7.2.3 Giải thích thư viện pid\_controller.c và pid\_controller.h 61](#_Toc109736792)

[7.3. Xử lý dữ liệu cho cảm biến gia tốc MPU6050 65](#_Toc109736793)

[CHƯƠNG 8: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 68](#_Toc109736794)

[8.1. Thi công mô hình 68](#_Toc109736795)

[8.2. Kết quả thu được cảm biến gia tốc MPU6050 73](#_Toc109736796)

[8.3. Kết quả thu được từ cảm biến khoảng cách US-015 74](#_Toc109736797)

[8.4. Kiểm tra tính ổn định của bộ PID 75](#_Toc109736798)

[8.5. Thực nghiệm: 76](#_Toc109736799)

[CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 77](#_Toc109736800)

[9.1. Về lý thuyết 77](#_Toc109736801)

[9.2. Về thực nghiệm 77](#_Toc109736802)

[9.3. Ưu điểm, nhược điểm 77](#_Toc109736803)

[9.4. Hướng phát triển 77](#_Toc109736804)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 78](#_Toc109736805)

**DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT**

|  |  |
| --- | --- |
| **AGV** | Automatic Guided Vehicle |
| **ANSI** | American National Standards Institute |
| **ARM** | Advanced RISC Machine |
| **AVR** | Automatic Voltage Regulator |
| **CSS** | Cascading Style Sheets |
| **DMP** | Data Management Platform |
| **DOM** | Document Object Model |
| **DSP** | Digital Motion Processor |
| **GPS** | Global Positioning System |
| **HDMI** | High-Definition Multimedia Interface |
| **HTML** | Hyper Text Markup Language |
| **I2C** | Inter-Integrated Circuit |
| **IACS** | International Association of Classification Societies |
| **IMU** | Inertial Measurement Unit |
| **PI** | Proportional Integral |
| **PIC** | Programmable Intelligent Computer |
| **PID** | Proportional Integral Derivative |
| **PoE** | Power over Ethernet |

**MỤC LỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 2. 1 Military Robot 9](#_Toc92007842)

[Hình 2. 2 iRobot 510 PackBot 9](#_Toc92007843)

[Hình 2. 3 Robot dò line 9](#_Toc92007844)

[Hình 2. 4 Robot hút bụi Xiaomi Mijia Gen 10](#_Toc92007845)

[Hình 2. 5 Robomow RS622 10](#_Toc92007846)

[Hình 2. 6 Động cơ DC Servo JGB37-520 DC Geared Motor 30](#_Toc92007847)

[Hình 3. 1Mô hình động học và động lực học của Robot 13](#_Toc92007834)

[Hình 3. 2 Mô hình động học và động lực học của Robot khi quay một góc θ 13](#_Toc92007835)

[Hình 3. 3 STM32F103C8T6 15](#_Toc92007836)

[Hình 3. 4 Các giá trị của IMU 17](#_Toc92007837)

[Hình 3. 5 Cảm biến từ trường 18](#_Toc92007838)

[Hình 3. 6 Hiệu ứng Hall 18](#_Toc92007839)

[Hình 3. 7 Nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm 20](#_Toc92007840)

[Hình 3. 8 Bản chất bộ lọc Kalman 21](#_Toc92007841)

[Hình 4. 1 WowWee Rovio Robot 22](#_Toc92007824)

[Hình 4. 2 Robot Omni do đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh thiết kế 22](#_Toc92007825)

[Hình 4. 3 Robot SPARK IV 23](#_Toc92007826)

[Hình 4. 4 Hệ số ma sát khô và hệ số ma sát ướt 25](#_Toc92007827)

[Hình 4. 5 Chuyể động tịnh tiến 28](#_Toc92007828)

[Hình 4. 6 Chuyển động quay 28](#_Toc92007829)

[Hình 4. 7 Sử dụng cảm biến 31](#_Toc92007830)

[Hình 4. 8 Sử dụng xử lý ảnh 31](#_Toc92007831)

[Hình 4. 9 Mô phổng cách một cảm biến quét trong không gian 32](#_Toc92007832)

[Hình 4. 10 Cách phân bố cảm biến trên Mobile Robot 33](#_Toc92007833)

[Hình 5. 1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển Mobile Robot 34](#_Toc92007813)

[Hình 5. 2 Sơ đồ khối điều khiển động cơ 35](#_Toc92007814)

[Hình 5. 3 Giải thuật điều khiển động cơ PID 35](#_Toc92007815)

[Hình 5. 4 Sơ đồ khối khác định vị trí của Mobile Robot trong không gian 36](#_Toc92007816)

[Hình 5. 5 Các góc quét của cảm biến siêu âm 36](#_Toc92007817)

[Hình 5. 6 Sơ đồ cấp nguồn 24V 37](#_Toc92007818)

[Hình 5. 7 Sơ đồ cấp nguồn 5V 37](#_Toc92007819)

[Hình 5. 8 Đặc tính của aSMD300 38](#_Toc92007820)

[Hình 5. 9 Động cơ DC Servo JGB37-520 DC Geared Motor 38](#_Toc92007821)

[Hình 5. 10 MPU6050 39](#_Toc92007822)

[Hình 5. 11 US-015 47](#_Toc92007823)

[Hình 5. 12 53](#_Toc92007783)

[Hình 5. 13 5](file:///C:\Users\Admin\Documents\HoangDanh\Doan\docs\30122021-doan.docx#_Toc92007784)4

[Hình 5. 14 5](#_Toc92007785)5

[Hình 5. 15 5](#_Toc92007786)5

[Hình 5. 16 5](#_Toc92007787)6

[Hình 5. 17 5](#_Toc92007787)6

[Hình 5. 18 60](#_Toc92007782)

[Hình 5. 19 60](#_Toc92007783)

[Hình 5. 20 65](file:///C:\Users\Admin\Documents\HoangDanh\Doan\docs\30122021-doan.docx#_Toc92007784)

[Hình 5. 21 66](#_Toc92007785)

[Hình 5. 22 67](#_Toc92007786)

[Hình 5. 23 67](#_Toc92007787)

[Hình 5. 24 39](#_Toc92007822)

[Hình 5. 25 47](#_Toc92007823)

[Hình 5. 26 53](#_Toc92007783)

[Hình 5. 27 US-015 49](file:///C:\Users\Admin\Documents\HoangDanh\Doan\docs\30122021-doan.docx#_Toc92007784)

[Hình 5. 28 Thông số kỹ thuật](#_Toc92007785) 49

[Hình 5. 29 Cách xác định vật 5](#_Toc92007786)0

[Hình 5. 30 Nguyên lí hoạt động 5](#_Toc92007787)0

[Hình 5. 31 Chế độ InputCapture 5](#_Toc92007787)1

[Hình 5. 32 Timer trong chế độ InputCapture 5](#_Toc92007787)2

[Hình 6. 1 Sơ đồ khối tổng quát giao diện điều khiển 53](#_Toc92007783)

[Hình 6. 2 Giao diện của thunkable 5](file:///C:\Users\Admin\Documents\HoangDanh\Doan\docs\30122021-doan.docx#_Toc92007784)4

[Hình 6. 3 Nguyên lý hoạt động của Firebase 5](#_Toc92007785)5

[Hình 6. 4 Thiết kế App điều khiển 5](#_Toc92007786)5

[Hình 6. 5 Quá trình Save giá trị điều khiển lên Firebase 5](#_Toc92007787)6

[Hình 6. 6 Cấu trúc của chương trình trên Firebase 5](#_Toc92007787)6

[Hình 7. 1 Bản vẽ phân rã của Robot 60](#_Toc92007782)

[Hình 7. 2 Bảng các chi tiết và chức năng 60](#_Toc92007783)

[Hình 7. 3 Mobile Robot 65](file:///C:\Users\Admin\Documents\HoangDanh\Doan\docs\30122021-doan.docx#_Toc92007784)

[Hình 7. 4 Thực nghiệm US-015 66](#_Toc92007785)

[Hình 7. 5 Đồ thị hiển thị vận tốc theo thời gian khi Setpoint là 100rpm 67](#_Toc92007786)

[Hình 7. 6 Đồ thị hiển thị vận tốc theo thời gian khi Setpoint là 250rpm 67](#_Toc92007787)

**CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI**

* 1. **Giới thiệu**

Khi nhắc đến Robot thì không thể nào bỏ qua một loại robot đang rất thịnh hành . Đó chính là Robot tự hành (Mobile Robot) hay còn gọi là Autonomous Mobile Robots (AMRs). Đây là loại robot hội tụ đầy đủ những yếu tố đặc trưng của kỷ nguyên máy tính – tự động hóa với hệ thống liên kết thế giới thực và ảo. Hiện nay, AMRs không chỉ phục vụ cho công nghiệp mà chúng còn đang được con người sử dụng một cách đầy thông minh và tối ưu trong đời sống xã hội: y tế, giáo dục, nhà hàng khách sạn,… thậm chí là phục vụ nhu cầu sinh hoạt tại nhà.

Một Mobile Robot , là một [con robot](https://en.wikipedia.org/wiki/Robot) có khả năng di chuyển trong xung quanh (vận động). Chúng có khả năng điều hướng trong môi trường không được kiểm soát mà không cần đến các thiết bị hướng dẫn vật lý hoặc cơ điện. Ngoài ra, rô bốt di động có thể dựa vào các thiết bị hướng dẫn cho phép chúng đi theo một lộ trình điều hướng được xác định trước trong không gian được kiểm soát tương đối (AGV - xe dẫn đường tự hành).

Mobile Robot là một ngành định hướng giải pháp đang phát triển nhanh chóng, kết hợp khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin với các ngành như khoa học nhận thức, Trí tuệ nhân tạo và nhiều ngành khác. Chính sự tương tác liên ngành này đã giúp chúng ta có thể làm chủ được sự phức tạp vốn có của Mobile Robot. Mobile Robot có khả năng di chuyển độc lập và thực hiện các hành động nhất định. Về cơ bản, ngoài khả năng di chuyển, chúng có thể hoạt động tự chủ mà không cần sự can thiệp của con người. Có một sự khác biệt chung giữa các thiết bị bán tự trị và hoàn toàn tự động, dựa trên nguồn điện của robot; nguồn điện bên ngoài, chẳng hạn như trạm sạc, có tác dụng hạn chế quyền tự chủ.

Mặc dù lĩnh vực Mobile Robot hiện đang ở giai đoạn phát triển tương đối sớm, các nguyên mẫu và thậm chí một số sản phẩm nối tiếp đang bắt đầu được tìm thấy trong một loạt các lĩnh vực. Mobile Robot cũng đã tìm được đường vào các ứng dụng hàng ngày trong nước với việc phát minh ra máy hút bụi di động, có thể hoạt động với khả năng tự chủ gần như hoàn toàn. Mobile Robot đã trở nên phổ biến hơn trong các môi trường thương mại và công nghiệp. Các bệnh viện đã sử dụng Mobile Robot tự động để di chuyển vật liệu trong nhiều năm. Các nhà kho đã lắp đặt hệ thống rô bốt di động để di chuyển hiệu quả nguyên liệu từ các kệ chứa hàng đến khu vực thực hiện đơn hàng. Mobile Robot cũng là một trọng tâm chính của nghiên cứu hiện nay và hầu hết mọi trường đại học lớn đều có một hoặc nhiều phòng thí nghiệm tập trung vào nghiên cứu Mobile Robot. Mobile Robot cũng được tìm thấy trong các cơ sở công nghiệp, [quân sự](https://en.wikipedia.org/wiki/Military_robot) và an ninh. Những đổi mới được thực hiện trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và các ứng dụng của chúng được thiết lập để nâng cao đáng kể mức độ liên quan và sử dụng các Mobile Robot, độc lập trong tương lai.

***Ưu nhược điểm của Mobile Robot:***

* ***Ưu điểm :***

Mobile Robot là loại robot có khả năng thao tác ở nhiều địa điểm khác biệt nhau, không ở cố định một vị trí nào. Mobile robot có đặc tính khá linh động, khả năng đó đến từ việc có các bộ phận chuyển động như bánh xe, chân, tay, cánh quạt… Mobile Robot  “phải biết” định vị và “thu nhận” được thông tin đầy đủ về môi trường xung quanh, sau đó nó sẽ quyết định thực hiện hành động nào cho phù hợp.

Vì vậy , Mobile Robot sẽ thường được kếp hợp thêm các cảm biến nhằm giúp cho robot có thể cảm nhận được môi trường xung quanh trong lúc di chuyển. Ngoài ra, Mobile robot còn có thể kết nối với một hệ thống điều khiển trên máy tính cũng như hệ thống cung cấp điện năng cho các tác vụ của cảm biến và hệ thống chuyển động. Dưa trên các đặc tính của từng loại robot, một số loại Mobile robot bắt buộc phải mang theo nguồn điện, camera, micro, bộ cảm biến và các bộ xử lý. Tuy nhiên, do các Mobile Robot đều có một tải trọng nhất định, nên cần phải tính toán trọng lượng các vật một cách tỉ mỉ chi tiết trong quá trình thiết kế Robot. Một đặc điểm quan trọng khác nữa là các Mobile Robot cần phải có tính tự động một cách tương đối, nghĩa là phải có khả năng tự làm một hành động nào đó mà không cần có sự can thiệp của con người.

* ***Nhược điểm:***

Khác với robot cố định, để vận hành được **Mobile Robot** thì cần có thêm những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi quá trình thiết kế chế tạo robot đầu tư nhiều hơn. Trong khi **việc vận hành đối với robot cố định** không quá phức tạp, chỉ cần không gian được giới hạn sẵn để thực các công việc lặp đi lặp lại, còn hệ thống Mobile Robot hoạt động trong không gian mở, thay đổi liên tục và luôn có những biến số phức tạp.

***Ứng dụng của Mobile Robot:***

**Mobile Robot** áp dụng cho rất nhiều loại công việc khác nhau từ công nông nghiệp cho đến xây dựng, từ dò bom mìn ở các nơi nguy hiểm đến thăm dò các mỏ dầu khí trên biển, xử lý vấn đề ô nhiễm bụi bẩn của môi trường, y học sinh học hóa học , vận chuyển hàng hóa,…

* **Ngành lắp ráp**
* Lắp ráp sửa chữa xe: di chuyển lốp xe kho chính sang kho lưu trữ trung gian để sữa chữa các trạm báo chí.
* Thiết bị điện trên ô tô: PCBs di chuyển và các thiết bị nhỏ lẻ dùng và dòng phụ tùng thiết phụ bổ sung trên xe ô tô.
* Phụ kiện: vận chuyển totes đi đến từ các trạm ép phun.
* **Kỹ thuật số**
* Semiconductor WF: vận tải WIP Intrabay giữa stockers để xử lý các thiết bị công cụ, lưới caro vận tải cho quá trình in ảnh.
* Đóng gói bán dẫn sản xuất và kiểm tra: di chuyển khay chip IC qua xe đẩy hang.
* Mobile Device Sản xuất: di chuyển tote của PCBs trong lắp ráp và sửa chữa các thiết bị cầm tay.
* Trung tâm dữ liệu: giám sát tài nguyên môi trường và xử lý sự cố trong máy chủ showroom lớn.
* **Thực phẩm**
* Nhà máy thực phẩm: di chuyển các hộp các tông để đóng gói các nguyên liệu.
* Cơ sở phục vụ: di chuyển totes.
* **Logistics**
* Kho hàng: thương mại điện tử thực hiện đơn hà ng, phân phối và vận chuyển các đơn hang.
* Sản xuất Sản phẩm và tiêu dùng.
* **Sản xuất đồ trang sức**
* Di chuyển khuôn mẫu trang sức hoàn thành trạm đúc.
* Sản xuất kính mát: băng tải ảo để di chuyển hộp kính mát từ ASRS đài sắp xếp lại và sau đó mang lại cho phần hoàn thiện đến tải.
* Vận chuyển trang thiết bị sản xuất.
* Đảm bảo quá trình vận hành suôn sẻ.
* **Khách san:** Dịch vụ giao hàng và dẫn khách hàng đến từng phòng đã được đặt sẵn.
* **Bệnh viện:** Dụng cụ thiết bị phẫu thuật tại bệnh viện.
  1. **Lý do chọn đề tài**

Nhằm phục vụ giúp cho nền công nghiệp đang phát triển vô cùng năng động và đang là một trong những xu thế trên toàn thế giới, không thể thiếu đến Mobile Robot. Mobile Robot là một loại thiết bị điện tử có thể hiện thực hóa công việc một cách tự động bằng cách điều khiển, lập trình trên máy tính hoặc các bo mạch trên những máy tính nhúng vi điều khiển. Moblie Robot phải có một trong các đặc điểm sau đây: được sáng tạo ra bởi con người, có khả năng nhận biết môi trường xung quanh và tương tác với những vật thể được đặt ngẫu nhiên trong môi trường, có khả năng đưa ra các lựa chọn nhanh và chính xác, được điều khiển tự động theo trình tự lập trình sẵn, có thể điều khiển bằng các lệnh có thể thay đổi theo yêu cầu của người dùng, có thể tiến trên các bề mặt mà không cần cài đặt.

Để góp phần phát triển khoa học công nghệ nước nhà, nhóm chúng em đã chọn “**Mobile Robot, chuyển động đa hướng, bánh xe Omni**”. Từ những suy nghĩ đó chúng em sử dụng những kiến thức mình có để nghiên cứu chế tạo Mobile Robot trong phạm vi đồ án tốt nghiệp với ước mơ đóng góp vào sự phát triển của nước nhà chế tạo Robot của trong thời gian sắp tới giúp đất nước phát triển.

* 1. **Tính cấp thiết của đề tài**

Hiện nay Mobile Robot được ứng dụng rất nhiều trong các lĩnh vực trong công nghiệp, nông nghiệp lẫn quá trình sinh hoạt hằng ngày. Và nhờ phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các khu công nghiệp hay các mái ấm gia đình đề có xuất hiện Mobile Robot, việc này giúp đẩy nhanh năng xuất làm việc và cuộc sống của các hộ gia đình trở nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn, nhanh chóng, hiệu quả và giúp làm giảm sức lao động của con người giúp công việc dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do điều kiện các doanh nghiệp hay của các hộ gia đình nhà máy ở Việt Nam còn khá hạn chế trong lĩnh vực của công nghệ này nên cần phải có giải pháp nhanh chóng để tiết kiệm thời gian hơn nữa.

* 1. **Ý nghĩa của đề tài**

Với đề tài này, nhóm mong muốn tạo ra một loại Robot có khả năng tự di chuyển trong một khu vực nhất định được xác định từ trước, có thể thay thế con người làm những việc nguy hoeerm để đảm bảo an toàn, tránh những nguy hiểm có thể xảy ra. Ngoài ra có thể tiết kiệm được thời gian cũng như chi phí. Với đề tài này, nhóm nghiên cứu mong muốn góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước.

* 1. **Mục tiêu của đề tài**
* Nghiên cứu, thiết kế Mobile Robot có ngoại hình gần gũi phù hợp với các ứng dụng của doanh nghiệp, dễ dàng tương tác.
* Xác định được vị trí của Robot trong khu vực hoạt động.
* Phát hiện vật cản có thể dừng lại hoặc né tránh
  1. **Phương pháp nghiên cứu**

Để thực hiện đề tài này, nhóm thực hiện sử dụng phương pháp chủ yếu là kết hợp giữa nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm kết quả. Về nghiên cứu lý thuyết, nhóm đã tham khảo các tài liệu về cơ khí, lập trình, điện - điện tử, các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước, các đề tài chế tạo Mobile Robot đã được làm ra. Về thực nghiệm, nhóm đã tiến hành thiết kế, lắp đặt thi công mô hình Mobile Robot, Ngoài ra, nhóm cũng kết hợp các kiến thức chuyên ngành cơ điện tử, kiến thức đa ngành, sử dụng các phần mềm máy tính để tính toán, thiết kế, mô phỏng, xây dựng mô hình thực nghiệm, qua đó có thể đáp ứng các đặc điểm của Mobile Robot cho phù hợp với yêu cầu.

**CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ MOBILE ROBOT**

**2.1. Lịch sử phát triển**

Mobile Robot được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1939-1945, trong Thế chiến thứ hai. Nó là kết quả của các thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển như khoa học máy tính và điều khiển học, hầu hết là bom bay có thể phát nổ ở khoảng cách mục tiêu nhất định, ví dụ, để sử dụng trong hệ thống định vị dẫn đường và điều khiển của radar. Tên lửa V1 và V2 có hệ thống "lái tự động" và hệ thống kích nổ, là tiền thân của đầu đạn hạt nhân tự dẫn hiện đại.

Năm 1961 đến năm 1963: Đại học Johns Hopkins phát triển "Beast". Beast sử dụng hệ thống định vị để di chuyển.Khi pin yếu, nó sẽ tự động tìm và cắm vào ổ cắm.

Năm 1969: Mowbot là Robot đầu tiên tự động cắt cỏ. The Stanford Cart Line Follower là một Robot di động có thể điều hướng bằng cách phát hiện các đường màu trắng, sử dụng máy ảnh để quan sát. Nó bao gồm một "kênh vô tuyến" được kết nối với một máy tính trung tâm để thực hiện các phép tính.

Năm 1980: Thị hiếu tiêu dùng đối với Robot tăng lên, Robot dùng trong gia đình được mua và bán.Ví dụ, RB5X vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay và một số mẫu robot HERO. Robot Stanford Cart đủ tiên tiến để điều khiển con tàu vượt qua các chướng ngại vật và tạo bản đồ nơi nó sẽ đến.

Năm 1989: Mark Tinden phát minh ra robot BEAM.

Năm 1990: Cha đẻ của Robot công nghiệp, Joseph Engelberger, đã làm việc với các đồng nghiệp và phát minh ra robot y tế tự động do Helpmate tiếp thị.

Năm 1996-1997: NASA phóng Mars Pathfinder với 2 Robot Rovers và Sojourner lên Sao Hỏa.Mars Surface Rover được điều khiển từ mặt đất. Sojourner được trang bị hệ thống phòng ngừa rủi ro cao. Hệ thống này cho phép Sojourner điều hướng địa hình sao Hỏa một cách độc lập.

Năm 1999: Sony giới thiệu Aibo, một Robot có thể đi bộ, quan sát và tương tác với môi trường xung quanh. Robot quân sự điều khiển từ xa PackBot cũng được giới thiệu.2001: Dự án Swaim-Bots được khởi động, Swaim-Bots như một bầy côn trùng. Chúng bao gồm một số lượng lớn các robot riêng lẻ có thể tương tác với nhau và cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp.

Năm 2002: Roomaba, một robot nhà di động, đảm nhận công việc dọn dẹp. Khi tiếp tục phát triển, có rất nhiều loại robot phục vụ con người và dần tỏ ra thân thiện hơn.

Năm 2004: Robosapien, một robot đồ chơi do Mark Tilden thiết kế, được phát hành. Trong Dự án Centibots, 100 robot làm việc cùng nhau để tạo ra bản đồ của một khu vực không xác định và tìm các đối tượng trong môi trường đó. Trong Thử thách lớn đầu tiên của DARPA, các robot tự động đã cùng nhau cạnh tranh trên sa mạc.

Năm 2006: Sony ngừng sản xuất Aibo và Helpmate. PatrolBot trở nên phổ biến khi các robot di động tiếp tục cạnh tranh với nhau để trở thành sản phẩm độc quyền. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã từ bỏ dự án MDARS-I nhưng gây quỹ cho dự án MDARS-E, một loại robot an ninh tự động khác. TALON-Sword ra đời, một robot tự động có sẵn trên thị trường với súng phóng lựu và các tùy chọn kết hợp vũ khí khác. Asimo của Honda biết đi như người và leo cầu thang chỉ bằng hai chân.

Năm 2008: Boston Dynamics đã phát hành một video toàn cảnh về một thế hệ BigDog mới có thể đi trên mặt đất băng giá và lấy lại thăng bằng khi bị va chạm từ bên cạnh.

Năm 2010: Thử thách chế tạo rô bốt tự động đa mục đích quốc tế có một đội xe tự hành lập bản đồ môi trường đô thị năng động rộng lớn, xác định và theo dõi con người cũng như các đối tượng thù địch.

Năm 2016: hướng dẫn cho rô bốt di động có thẻ RFID là một cách mới để sử dụng thẻ RFID. Người ta chứng minh rằng robot luôn đến mục tiêu với sai số đo khoảng cách, ngay cả trong các phép đo khoảng cách, ngay cả khi các phép đo khoảng cách và góc không chính xác. Anh ấy cũng có khả năng chọn con đường đúng theo nhiều cách khác nhau.

Năm 2017: ARGOS Challenge đã phát triển robot để sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt tại các trạm dầu khí ngoài khơi..

* 1. **Phân loại**

Mobile Robot có thể được phân loại thành:

* Môi trường mà chúng phục vụ:
* *Robot trên đất liền hoặc robot sinh hoạt thường* được gọi là [Phương tiện trên mặt đất không người lái](https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_Ground_Vehicles) (Unmanned Ground Vehicles -UGVs). Chúng thường có bánh xe hoặc bánh xích, nhưng cũng bao gồm Robot hai chân hoặc hơn nhiều chân (hình người, động vật hoặc côn trùng).
* *Robot vận chuyển và giao hàng* có thể di chuyển vật liệu và vật tư tiêu hao trong môi trường làm việc nặng nhọc.
* *Robot bay* thường được gọi là [Máy bay không người lái](https://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_Aerial_Vehicles) (Unmanned Aerial Vehicles - UAVs)..
* *Robot dưới nước* thường được gọi là [phương tiện tự động dưới nước](https://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_Underwater_Vehicle) Water Robot (Autonomous Underwater Vehicles - AUVs).
* *Các robot vùng cực*, được thiết kế để điều hướng trong các môi trường đầy băng giá được sử dụng nhiều tại các trạm nghiên cứu ở Bắc Cực và Nam Cực.
* Robot được sử dụng để di chuyển nhiều nhất chủ yếu là:
* [*Robot có chân*](https://en.wikipedia.org/wiki/Legged_robot)*(LEG) :* [chân giống người](https://en.wikipedia.org/wiki/Human_leg) ([android](https://en.wikipedia.org/wiki/Android_(robot))) hoặc [chân](https://en.wikipedia.org/wiki/Leg) giống động vật.
* *Robot*[*có bánh xe*](https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel) *vượt địa hình.*
* *Robot có bánh ray bám đường.*
* Các loại điều khiển

*Điều khiển từ xa bằng tay trên hệ thống máy tính hoại giao diện điện thoại.*

Robot điều khiển từ xa bằng tay được điều khiển thông qua sóng vô tuyến, Wifi, hồng ngoại hoặc bằng Bluetooth… Robot điều khiển từ xa giúp con người tránh ra khỏi những nguy hiểm. Ví dụ Robot điều khiển từ xa cầm tay bao gồm có: Robot quân sự Military-Robot và iRobot’s PackBot…

|  |  |
| --- | --- |
| Diagram  Description automatically generated  *Hình 2.1 Military Robot* | A picture containing ground  Description automatically generated  *Hình 2.2 iRobot 510 PackBot* |

*Di chuyển theo lộ trình*

Một sô Robot tự động đầu tiên là những con Robot di chuyển trên theo lộ trình. Chúng có thể đi theo các đường được sơn khắc lên trên sàn trên trần nhà hay cáp điện trên sàn nhà. Hầu hết những Robots này hoạt động với một thuật toán đơn giản là theo dõi lộ trình trong bộ cảm biến trung tâm, chúng không thể tránh các chướng ngại vật, chúng chỉ dừng lại khi có thứ gì đó cản đường chúng. Khá nhiều mẫu của loại Robot này vẫn được bán bởi FMC, Egemin, HK-Sytem và một vài hang nhỏ lẻ khác như Egemin và một vài công ty khác.

**A person riding a bike

Description automatically generated with low confidence**

*Hình 2.3 Robot dò line*

*Chuyển động ngẫu nhiên*:

Robot tự hoạt động độc lập với những chuyển động ngẫu nhiên, về cơ bản đó là những chuyển động nảy bật trên tường, các bức tường được phát hiện do sự cản trở về mặt vật lý như là máy hút bụi Roomba hoặc với bộ nhận biết điện tử của máy cắt cỏ Friendly Robotics.

|  |  |
| --- | --- |
| A picture containing indoor, electronics, camera lens, close  Description automatically generated  *Hình 2.4 Robot hút bụi Xiaomi Mijia Gen* | A picture containing grass, outdoor, green, field  Description automatically generated  *Hình 2.5 Robomow RS622* |

* 1. **Đặt vấn đề**

Trong thế kỷ XXI, cuộc sống con người ngày càng trở nên bận rộn để làm những công việc hỗ trợ trong cuộc sống của con người ngày càng thuận tiện và dễ hơn. Robot dịch vụ có thể mang lại sự tiện nghi cho người dùng bằng cách thực hiện các công việc nhàm chán, lặp đi lặp lại, nguy hiểm, không có tính nổi trội…

Tuy nhiên, dựa trên kết quả nghiên cứu và thực nghiệm về Mobile Robot đặc biệt các robot phục vụ dịch vụ chuyên nghiệp như: quét dọn nhà cửa, phục vụ công việc trong gia đình, nội trợ, quản lý không gian, giúp đỡ cho con người,… còn chưa tối ưu và hiệu quả. Điều đấy là do quá trình nghiên còn hạn chế, chúng ta vừa mới bắt đầu phát Robot dịch vụ trong thời gian ngắn, lực lượng nghiên cứu về lĩnh vực này hiện tại còn rất mỏng tại Việt Nam.

Vì vậy, ngoài những nghiên cứu đầu tiên này, vẫn chưa có một nghiên cứu có tính hệ thống hoặc là một sản phẩm Mobile Robot hoàn chỉnh đáp ứng được yêu cầu trong khi nhu cầu thật sự về Robot dịch vụ là có sự anh toàn và cấp thiết.

Home Robot là loại robot an toàn với người dùng, tiết kiệm và dễ sử dụng giúp con người dùng thực hiện một số công việc gia đình. Mặc dù mục tiêu cuối cùng của Home Robot là một Robot thông minh giúp việc dọn dẹp trong gia đình và thay thế công việc đa năng của một “ô sin” thì thực tế phát triển của Home Robot hiện nay chỉ là những Robot nhỏ lẻ và chỉ làm một việc đơn nhiệm như hút bụi, lau dọn nhà, lau cửa kính hoặc cắt cỏ. Đây là một thị trường đã từng bị quên lãng ở Mỹ nhưng lại được Nhật quan tâm rất nhiều. Trong khi chính phủ Mỹ phân bổ rất nhiều tiền cho việc phát triển các robot quân sự và không quan tâm đến phát triển Home Robot thì ngược lại, Nhật Bản lại tập trung nguồn lực cho R&D của Service Robot dân sự hơn là quân sự. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài thì Nhật Bản sẽ là quốc gia thống trị thị trường Home Robot trên thế giới và bỏ xa Mỹ ở lại phía sau. Ở Mỹ, công nghệ robot được coi là tài sản tuyệt đối của quốc gia với nhiều bí mật quân sự và chỉ sau này mới được chuyển giao cho các lợi ích dân sự. Trong khi đó, Nhật Bản coi công nghệ Robot là nền tảng cho sự cạnh tranh quốc tế của Nhật Bản trong tương lai. Chính phủ Nhật Bản ước tính ngành công nghiệp robot sẽ phát triển mạnh mẽ và nước Nhật sẽ  đi lên với sự thành công của Home Robot. Chỉ có một loại Home Robot của Mỹ thành công trên thị trường đó là robot hút bụi iRobot Roomba. Giá thành của Roomba Robot có giá chỉ vài trăm USD nhưng hoạt động khá tốt và dễ sử dụng. Các loại robot gia dụng trước Roomba hoặc là quá mức phức tạp như robot công nghiệp hoặc là quá đơn giản như các loại robot đồ chơi. Trên thực tế khá nhiều robot công nghiệp được nghĩ là phức tạp lại thì lại kém hơn nhiều so với Roomba Robot.

Nhật Bản có đủ động lực để phát triển ngành công nghiệp robot. Với hơn 1/5 dân số Nhật Bản có tuổi thọ trên 65 tuổi, nước Nhật đang dựa vào robot để thay thế nguồn nhân lực trẻ và chăm sóc người già. Vì vậy, đối với nước Nhật, một cuộc cách mạng robot là tiên quyết và bắt buộc. Hàn Quốc cũng là quốc gia đặt mục tiêu phát triển rất nhiều cho Home Robot với giá thành rẻ để mỗi gia đình Hàn Quốc sé có một Home Robot trong thập kỷ này.

Mặc dù thị trường của Home Robot hiện nay còn nhỏ nhưng một khi ngành công nghiệp này khởi sắc nó sẽ có sức tăng trưởng mạnh và trở thành một lĩnh vực rất hữu ích và rất sinh lợi.

***Khả năng định hướng trong không gian:***

Các vấn đề về điều hướng hiện nay được phân chia thangh 2 loại: định hướng trong nhà (Idoor) và định hướng ngoài trời, địa hình (Odoor). Quá trình định hướng cho Mobile Robot gồm 4 bước: nhận diện cảnh quan môi trường, xác định vị trí đứng, thiết kế quỹ đạo và tạo chuyển động cho Robot. Với môi trường có cấu trúc, quy trình nhận biết cho phép tạo ra bản đồ hoặc mô hình không gian phục vụ cho bài toán định vị Robot và thiết kế quỹ đạo robot. Đối với môi trường phi cấu trúc không ổn định, robot phải có khả năng học cách xác định được hướng đi của chính mình bằng cách xác định mô trường. Do đó, lĩnh vực xác định hướng đi cho Mobile Robot là một lĩnh vực có thể áp dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo  như quá trình phát hiện môi trường, suy diễn và tìm hướng đi tối ưu có thể được áp dụng. Vấn đề xác định vị và lập bản đồ đã từng là những chủ đề nghiên cứu trọng tâm ở Mobile Robot trong quá khứ.

Quá trình định vị là quá trình Robot xác định được vị trí hiện tại của nó đang ở đâu trong không gian làm việc. Để đạt được mục tiêu này, một số cảm biến phải được triển khai để thu thập dữ liệu về trạng thái của robot và môi trường xung quanh nó. Dữ liệu này thường bị nhiễu và có sai số tích lũy, đòi hỏi kỹ thuật lọc động và sử dụng kỹ thuật phối hợp cảm biến để có được các phép đo chính xác hơn. Phương pháp định vị có thể  là cục bộ hoặc toàn cục. Phương pháp đơn giản nhất là định vị cục bộ vì Robot cập nhật định kỳ vị trí của nó so với điểm xuất phát. Ngược lại, các phương pháp định vị toàn cầu không yêu cầu kiến ​​thức về vị trí của điểm xuất phát. Để khắc phục sự không chắc chắn của thông tin được đo bởi các cảm biến, chúng ta cần sử dụng phương pháp xác suất. Các phương pháp định vị được sử dụng thường dựa trên nguyên lý bộ lọc Bayes kết hợp với thuật toán đệ quy để ước tính vị trí và hướng từ phương trình mô tả chuyển động của robot. Thời gian tính toán của phép lọc Bayes là lâu, vì vậy nhiều nghiên cứu gần đây đã tập trung vào việc tìm ra các phương pháp đơn giản hóa để giảm khối lượng tính toán. Hơn trong số những đơn giản hóa này dẫn đến nhiều thuật toán định vị khác nhau, được chia thành hai loại tùy thuộc vào cách mô tả độ tin cậy của dữ liệu.Nếu dữ liệu được mô tả bằng các hàm phân phối Gaussian, chúng ta có thể sử dụng phương pháp lọc Kalman. Nếu dữ liệu được mô tả bởi nhiều hàm phân phối xác suất khác nhau, chúng ta có thể sử dụng các thuật toán vị trí dựa trên quy trình Markov. Phương pháp định vị dựa trên phân phối Gaussian và bộ lọc Kalman chỉ có hiệu quả đối với bài toán định vị cục bộ. Phương pháp vị trí Markov có thể là phương pháp tôpô, phương pháp mạng tinh thể và phương pháp sử dụng các mẫu rời rạc của các giá trị trạng thái. Nếu dữ liệu robot được mô tả bằng các mẫu ngẫu nhiên rời rạc, chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật lọc hạt để giúp xác định tốt hơn vị trí của Robot.

* 1. **Giới hạn đề tài**

Mục tiêu của nhóm là làm một chiếc **Mobile Robot** trong nhà (indoor) có khả năng phục vụ con người về các công việc đơn giản trong nhà: lau nhà, hút bụi, quản lý không gian, an ninh trong nhà,…

Điều khiển được động cơ và thu được giá trị từ các cảm biến hỗ trợ cho Mobile Robot.

Vì lý do dịch bệnh mọi người không thể làm việc trực tiếp với nhau vì vậy việc làm đồ án môn học đối với chúng em rất khó khăn mong thầy cô có thể thông cảm cho tụi em.

# CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 3.1. Lựa chọn cơ cấu chuyển động cho Mobile Robot

Chuyển động của robot là do chuyển động được tạo ra bởi các bánh xe. Các bánh xe chuyển động do động cơ lắp ở mỗi trục bánh quay và sinh ra lực kéo. Vậy ta xét đến cấu tạo của robot, trong đó các lực kéo đặt ở các bánh xe. Vận tốc của robot được tính dựa vào vận tốc của các bánh xe. Từ đó ta có mô hình robot như sau đây:

Khi robot chưa quay:

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.1Mô hình động học và động lực học của Robot

Khi robot quay một góc :

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.2 Mô hình động học và động lực học của Robot khi quay một góc θ

Robot gồm 3 bánh đặt lệch nhau góc , tiếp tuyến với một đường tròn có đường kính 350mm. Gọi các bánh xe lần lượt là 1, 2 và 3. Chọn 2 hệ trục tọa độ như sau: hệ trục tọa độ Oxy gắn cố định với mặt phẳng sàn, hệ trục tọa độ gắn với robot như hình vẽ. Tại thời điểm ban đầu, đặt một giả thiết rằng hai hệ trục tọa độ này trùng với nhau. Tại thời điểm t, hai hệ trục tọa độ lệch nhau góc θ. Đây chính là góc quay của robot so với vị trí ban đầu.

Sau đây là các kí hiệu dùng trong hình vẽ:

* Vị trí robot trong hệ trục tọa độ Oxy theo phương Ox: x.
* Vị trí robot trong hệ trục tọa độ Oxy theo phương Oy: y.
* Khoảng cách giữa mỗi bánh và tâm robot: d [m] (Hình 2.4).
* Vận tốc dài của các bánh xe: [m/s].
* Vận tốc góc của bánh: [rad/s].
* Lực do động cơ sinh ra trên các bánh: [N].
* Mô men kéo do động cơ sinh ra đặt lên các bánh : [Nm].
* Vận tốc theo 2 phương trên hệ của robot: v, vn, [m/s] ( trùng z).
* Vận tốc góc của robot: [rad/s].

## 3.2. Microcontroller Unit STM32F103C8T6

### 3.2.1 Giới thiệu về STM32F103C8T6

STM32 là một trong những dòng chip vi xử lý phổ biến của ST với nhiều họ thông dụng như F0,F1,F2,F3,F4….. STM32F103 thuộc họ F1 với lõi là ARM COTEX M3. STM32F103 là vi điều khiển 32bit, tốc độ tối đa là 72Mhz. Giá thành khá rẻ nếu so với các dòng vi điều khiển có chức năng tương tự. Mạch nạp cũng như công cụ lập trình đa dạng và dễ sử dụng.

STM32 được ứng dụng chính: dùng cho driver nhằm điều khiển ứng dụng, thiết bị cầm tay, máy tính và phụ kiện, GPS, các ứng dụng trong công nghiệp, PLC, biến tần, máy quét, hệ thống cảnh báo, thiết bị liên lạc nội bộ (bộ đàm),…

Phần mềm lập trình: IAR Embedded Workbench, Keil C,…

Thư viện lập trình: nguồn thư viện lập trình phong phú cho STM32 như: STM32Cube HAL, STM32snippets, STM32Cube LL, Mbed core. Standard Peripheral Libraries. Mỗi thư viện đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng, ở đây nhóm xin phép sử dụng Standard Peripheral Libraries vì bộ thư viện này đã ra đời khá lâu và thông dụng, hỗ trợ nhiều ngoại vi và dễ hiểu bản chất của lập trình.

Mạch nạp: có khá nhiều loại mạch nạp như : ULINK, J-LINK , CMSIS-DAP, STLINK… ở đây nhóm sử dụng Stlink vì giá thành khá rẻ và debug lỗi cũng tốt.

A close-up of a computer chip

Description automatically generated with low confidence

Hình 3.3 STM32F103C8T6

### 3.2.2. Cấu hình chi tiết của STM32F103C8T6

* ARM 32-bit Cortex M3 với tần số clock tối đa là 72Mhz.
* Bộ nhớ:
* 64 kbytes bộ nhớ Flash (bộ nhớ lập trình).
* 20kbytes SRAM.
* Tần số clock, reset và quản lý nguồn.
* Điện áp hoạt động 2.0V -> 3.6V.
* Programmable voltage detector (PVD), Power on reset (POR), Power down reset (PDR).
* Sử dụng thạch anh ngoài từ 4Mhz -> 20Mhz.
* Thạch anh nội dùng dao động RC ở mode 8Mhz hoặc 40khz.
* Nguồn thạch anh ngoại 32.768kHz được sử dụng cho RTC.
* Trường hợp điện áp thấp:
* Mode: ngủ, ngừng hoạt động hoặc hoạt động ở chế độ chờ.
* Cấp nguồn ở chân Vbat bằng pin để hoạt động bộ RTC và sử dụng lưu trữ data khi mất nguồn cấp chính.
* 2 bộ ADC 12bit trong đó mỗi bộ có 9 kênh.
* Khoảng giá trị chuyển đổi từ 0 – 3.6V.
* Lấy mẫu nhiều kênh hoặc 1 kênh.
* Có cảm biến nhiệt độ nội.
* DMA: bộ chuyển đổi giúp tăng tốc độ xử lý chương trình do không có sự can thiệp quá sâu từ CPU.
* 7 kênh DMA.
* Hỗ trợ DMA cho ADC, I2C, SPI, UART.
* 7 bộ Timer.
* 3 timer 16 bit hỗ trợ các mode IC/OC/PWM.
* 1 timer 16 bit hỗ trợ để điều khiển động cơ với các mode bảo vệ như ngắt input, dead-time..
* 2 watdog timer dùng để bảo vệ và kiểm tra lỗi.
* 1 sysTick timer 24 bit đếm xuống dùng cho các ứng dụng như hàm Delay….
* Hỗ trợ 9 kênh giao tiếp bao gồm:
* 2 bộ I2C(SMBus/PMBus).
* 3 bộ USART(ISO 7816 interface, LIN, IrDA capability, modem control).
* 2 SPIs (18 Mbit/s).
* 1 bộ CAN interface (2.0B Active)
* USB 2.0 full-speed interface
* Kiểm tra lỗi CRC và 96-bit ID.

## 3.3. Cảm biến gia tốc, con quay đàn hồi chuyển và từ kế

### 3.3.1. Giới thiệu về IMU

Inertial Measurement Unit - Đơn vị đo lường quán tính cung cấp thông tin về vận tốc góc và góc nghiêng của hệ thống. Dựa trên nguyên lý hoạt động của 2 cảm biến gia tốc kế (gia tốc kế) và con quay hồi chuyển (gyroscope). Tuy nhiên, khái niệm này được sử dụng khá lỏng lẻo, vì vậy IMU có thể được coi như một đơn vị đo lường quán tính của hệ thống, khi được xử lý, cung cấp giá trị cảm biến để giúp hệ thống hoạt động tốt nhất.

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.4 Các giá trị của IMU

### 3.3.2. Ứng dụng của IMU

Cảm biến IMU được sử dụng trong các ứng dụng như rô bốt tự cân bằng, máy bay quadcopters, điện thoại thông minh, v.v. Cảm biến IMU giúp chúng ta xác định vị trí của đối tượng được gắn vào cảm biến trong không gian ba chiều. Chúng được sử dụng để phát hiện hướng của điện thoại thông minh hoặc trong các thiết bị như Fitbit sử dụng cảm biến IMU để theo dõi chuyển động. Module cảm biến IMU có thể được tích hợp gồm hai hoặc nhiều cảm biến như:

* Cảm biến gia tốc (accelemeter)
* Cảm biến góc quay (gyroscope)
* Cảm biến từ trường (magnetometer)
* Áp suất kế để đo độ cao (altimeter)

Từ các giá trị đọc được từ cảm biến, thông thường sẽ cần phải cần các thuật toán hiệu chuẩn, lọc và sao lưu để tạo ra các giá trị cảm biến có thể sử dụng cho nhu cầu của ứng dụng cảm biến trong từng trường hợp cụ thể.

### 3.3.3. Nguyên lý hoạt động của từng loại

***- Cảm biến gyroscope:***

Nếu bạn đặt chip IMU ở vị trí cố định, giá trị trả về là Gyro = [0.0, 0.0, 0.0] vì không có vòng quay nào cả. Con quay hồi chuyển chỉ đo tốc độ quay, không đo trực tiếp góc quay. Vì vậy, nếu bạn quay mô-đun một góc nhất định và sau đó dừng lại, giá trị của con quay hồi chuyển sẽ tăng và sau đó giảm xuống 0.

***- Cảm biến gia tốc kế:***

Nguyên tắc để đo góc dùng gia tốc kế là phân tích sự tác dụng của trọng lực lên các trục ta có thể dùng nó để tính các góc lệch roll và pitch.

***- Cảm biến từ trường:***

***A picture containing text, red, light, worktable

Description automatically generated***

Hình 3.5 Cảm biến từ trường

***Diagram

Description automatically generated***Cảm biến từ trường hầu như hoạt động dựa trên hiệu ứng Hall. Ta cấp nguồn cho dòng eletron chạy qua mạch điện, có một tấm dẫn điện như hình.

Hình 3.6 Hiệu ứng Hall

Khi có từ trường bao quanh, lực Loren làm cho dòng electron trong mạch chuyển động theo hai hướng. Nếu chúng ta đo hiệu điện thế, chúng ta biết kích thước của nguồn từ trường này. Nếu trục z được chọn làm trục vuông góc với mặt đất, góc yaw là góc khi trục z được quay. Nó thường được sử dụng để đo góc hàm với một công thức đơn giản. Trên thực tế, chúng ta có thể tính toán góc hàm bằng con quay hồi chuyển, nhưng nếu chúng ta kết hợp một cảm biến từ tính, nó sẽ cho kết quả chính xác hơn và loại bỏ nhược điểm của việc sử dụng con quay hồi chuyển.

***- Cảm biến áp suất kế (Barometer):***

Barometer tính toán độ cao bằng cách sử dụng tính chất độ cao thay đổi theo áp suất, càng lên cao áp suất càng giảm. Ta chỉ cần áp dụng công thực để chuyển đổi.

### 3.3.4. Cảm biến là loại phổ biến nhất cho các ứng dụng hiện nay

* MPU6050 accelemeter and gyroscope.
* Magnetometer HMC5883L.
* Barometer MS5611.

## 3.4. Cảm biến siêu âm đo khoảng cách

### 3.4.1 Giới thiệu về cảm biến siêu âm

Cảm biến siêu âm là một thiết bị đo nhỏ gọn bao gồm một máy phát siêu âm và một mô-đun điện tử để đo liên tục hoặc phát hiện mức giới hạn của chất lỏng, khoảng cách đến chướng ngại vật, nước thải, bùn, chất rắn, v.v. Chất kết dính, nhựa trong các mạch đóng và mở khác nhau, vân vân.

### 3.4.2 Nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm

Cảm biến siêu âm phát ra các xung âm thanh tần số cao, ngắn với tốc độ không đổi. Chúng bay trong không khí với tốc độ âm thanh. Nếu chúng va vào một vật thể, chúng sẽ bị phản xạ trở lại cảm biến dưới dạng tiếng vang. Sau đó, cảm biến sẽ tính toán phạm vi tới mục tiêu dựa trên thời gian trôi qua từ khi gửi tín hiệu đến khi nhận được tiếng vọng. Vì khoảng cách đến một vật thể được xác định bằng cách đo thời gian truyền và nhận của một tiếng vang chứ không phải bởi cường độ của âm thanh, nên cảm biến siêu âm rất tốt trong việc triệt tiêu nhiễu.Hầu như tất cả các vật liệu phản xạ âm thanh có thể được phát hiện bất kể màu sắc của chúng. Ngay cả vật liệu trong suốt hoặc lá mỏng cũng không có vấn đề gì đối với cảm biến siêu âm.Cảm biến siêu âm có thể nhìn xuyên qua không khí đầy bụi và sương mù. Có thể đo mức trong giếng và ống nghiệm, cũng như tạo điều kiện phát hiện các chai nhỏ trong ngành đóng gói. Ngay cả những sợi cáp mỏng cũng Diagram

Description automatically generated with medium confidenceđược phát hiện chính xác.

Hình 3.7 Nguyên lý hoạt động của cảm biến siêu âm

## 3.5. Bộ lọc Kalman

### 3.5.1 Bộ lọc là gì?

Đầu tiên, lọc là một quá trình loại bỏ những gì không có giá trị hoặc lợi ích và giữ lại những gì có giá trị. Tiếng anh gọi là filter (giống như bộ lọc để pha cà phê). Người ta có thể tưởng tượng rằng bộ lọc cà phê cũng đảm nhận công việc của bộ lọc, lọc bỏ caffein trộn với nước và giải phóng cà phê khỏi cơ thể. Về xử lý tín hiệu, Beetle   
được thiết kế để lọc tín hiệu sạch. (phải được tìm thấy) Từ trong tín hiệu trộn lẫn giữa tín hiệu sạch và nhiều tín hiệu bẩn (không cần thiết).

### 3.5.2. Giới thiệu bộ lọc Kalman

Trước tiên tên Kalman là tên của người nghĩ ra cái bộ lọc đấy. Vào năm 1960, R.E Kalman đã công bố bài báo nổi tiếng về một giải pháp truy hồi để giải quyết bài tóan lọc thông tin rời rạc tuyến tính (discrete data linear filtering). Tên đầy đủ của bài báo là "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems" . Từ đó đến nay cùng với sự phát triển của tính tóan kỹ thuật số, bộ lọc Kalman đã trở thành chủ đề nghiên cứu sôi nổi và được ứng dụng trong nhiều ngành kỹ thuật công nghệ khác nhau : trong tự động hóa, trong định vị cũng như trong viễn thông (và nhiều lĩnh vực khác nữa).

### 3.5.3. Bản chất bộ lọc Kalman

Diagram

Description automatically generated

Hình 3.8 Bản chất bộ lọc Kalman

Thực ra nó cũng chỉ đơn giản là từ một tín hiệu cần đo, khi chúng ta đo, sẽ có những sai số từ cảm biến, ảnh hưởng đến tín hiệu cần đo, môi trường đo có nhiễu... Tất cả những thứ này, tổng hợp lại, sẽ cho ta một kết quả đo. Học mạch lọc Kalman như thế nào? Đây là một câu hỏi lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng tính quan trọng của nó dành cho những người mới học là không thể chối cãi. Tuy có thể chưa thấu đáo, tường tận, song hy vọng nó có thể giúp các bạn có những ý tưởng cơ bản về mạch lọc Kalman, và bắt đầu nghiên cứu nó một cách phổ biến. Một trong những kiến thức nền tảng để có thể hiểu về nguyên lý của bộ lọc Kalman chính là xác suất.

\*\*\*\* theo <https://tailieumienphi.vn/doc/bo-loc-kalman-3d9ptq.html> - Bộ lọc Kalman,

# CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ CƠ KHÍ CHO MOBILE ROBOT

## 4.1. Một số nghiên cứu về Omni Robot trên thế giới và Việt Nam

Trên thế giới, Omni robot đã được phát triển từ rất lâu và ngày càng xuất hiện nhiều ứng dụng đa dạng do được tích hợp các công nghệ mới nhất.

A picture containing indoor

Description automatically generated

Hình 4.1 WowWee Rovio Robot

**Tính năng:**

* Có thể điều khiển qua mạng wifi.
* Có thể điều khiển qua hệ thống internet.
* Có thể tự di chuyển xung quanh nhà do có nguồn dự trữ.

Ở các trường đại học, Những nghiên cứu về Omni Robot ở Việt Nam đã được thực hiện trong thời gian gần đây bởi các sinh viên và giáo viên. Những nghiên cứu này đã đạt được những kết quả ban đầu, tạo ra được sản phẩm thực nghiệm tốt.



Hình 4.2 Robot Omni do đại học bách khoa thành phố Hồ Chí Minh thiết kế

A close-up of a circuit board

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4.3 Robot SPARK IV

Omni Robot tránh vật cản sử dụng 3 cảm biến hồng ngoại do nhóm sinh viên đại học bách khoa Hà Nội chế tạo.

***Mục đích của hệ thống:***

Dựa theo sở đồ cấu trúc Mobile Robot của các nhóm nghiên cứu trước đã thực hiện được bám đối tượng và tránh chướng ngại vật trong quá trình hoạt động, đồ án tính toán động học và quỹ đạo chuyển động cho robot để xác định được thuật toán điều khiển cho từng quỹ đạo.

## Thiết kế kỹ thuật cơ khí

### Tính toán động học cho robot

Gọi là vận tốc tức thời của robot trên hệ trục tọa độ Oxy.

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.1) |
|  |
|  |

Chiếu các vận tốc trên lên hệ trục tọa độ gắn với robot, ta có:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.2) |
|  |
|  |

Viết lại các công thức trên dưới dạng ma trận, ta được công thức, ta nhận được công thức liên hệ giữa vận tốc theo 2 hệ trục tòa độ khác nhau:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.3) |

Xét trong hệ trục gắn với robot, , giả sử robot chuyển động với các vận tốc là v(t), vn(t) và ω (t ) , ta có công thức tính vận tốc của các bánh là:

|  |  |
| --- | --- |
| /3)/3)+ | (4.4) |
|  |
| /3)/3)+ |

Viết lại hệ phương trình (4.4) ta thu được dạng ma trận:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.5) |

Giải hệ phương trình trên ta có:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.6) |
|  |
|  |

Các công thức trên cho phép ta tính vận tốc của các robot( vận tốc theo các phương của trục tòa độ và vận tốc robot) khi đã biết vận tốc các bánh xe.

### Tính toán động lực học cho robot

Theo phương trình các phương trình tính gia tốc và gia tốc góc cho một vật

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Ta có:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.7) |
|  |
|  |

Trong đó:

m[kg]: Khối lượng robot

J[kg]: Mô men quán tính của robot

: Lực ma sát nhớt dọc theo phương Ovà Otác dụng lên robot

: Mô men ma sát nhớt tác dụng lên robot

: Lực ma sát khô dọc theo phương Ovà O tác dụng lên robot

: Mô men ma sát khô tác dụng lên robot

Lực ma sát nhớt tỉ lệ với vận tốc của robot , xem hình 4.4.:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |
|  |

[N/(m/s)]: Hệ số ma sát nhớt

[N/(rad/s)]: Hệ số ma sát nhớt do vận tốc quay

Độ lớn của lực ma sát khô là hàng số, xem hình 4.4:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.8) |
|  |
|  |

[N]: Hệ số ma sát khô dọc theo phương Ovà O

[Nm]: Hệ số ma sát khô theo

Diagram

Description automatically generated

Hình 4.4 Hệ số ma sát khô và hệ số ma sát ướt

Mối quan hệ giữ lực kéo của robot, mô men quay và lực quay trên mỗi bánh được đưa vào công thức sau:

Lực tác dụng lên robot dọc theo phương : [N]

Mô men robot (theo ): T [Nm]

Lực kéo trên mỗi bánh được ước lượng theo mô men kéo có thể xác định được bằng cách sử dụng dòng điện của động cơ, được miêu tả bằng công thức dưới đây :

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.11) |
|  |

r: bán kính bánh xe

l : Hệ số của hộp tốc độ

r[m]: Bán kinh bánh xe

:Hằng số mô men động cơ

: Dòng động cơ

### Tính toán cho động cơ

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.12) |
|  |

L[H]: Độ tự cảm của động cơ

R[]: Điện trở của động cơ

[V/(rad/s)]: Hằng số suất điện động ngược

: Điện áp động cơ

[rad/s]: Vận tốc quay của động cơ

: Mô men động cơ thứ j

Trong trạng thái ổn định, độ tự cảm L bằng 0, nên ta có thể viết lại công thức:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.13) |
|  |

Kết hợp công thức ở trên ta có công thức:

|  |  |
| --- | --- |
|  | (4.14) |
|  | (4.15) |

Công thức này trình bày cách tính gia tốc của robot theo phương v, vn và gia tốc góc cho robot.

Trong đó ta có:

### Tính toán động học cho một số chuyển động cơ bản

Các chuyển động dùng để lập trình cho robot gồm có:

Chuyển động tịnh tiến: Khi cho 2 bánh bất kỳ trong 3 bánh quay cùng lúc theo 1 phương nào đó (2 bánh đó quay ngược chiều nhau) thì sẽ làm cho robot chuyển động tịnh tiến.

A picture containing sky, line

Description automatically generated

Hình 4.5 Chuyể động tịnh tiến

Ví dụ: Khi cho 2 bánh xe V1 và V 2 theo phương như hình vẽ 2.4 với r là bán kính của bánh xe Omni. Giả sử 2 bánh xe cùng quay với vận tốc ω (quay ngược chiều nhau) có vector vận tốc dài là V1 và V2 .

Tổng hợp 2 chuyển động trên ta có vector chuyển động tịnh tiến của robot:

Chuyển động quay: Khi cho 3 bánh xe quay cùng chiều thì sẽ làm cho robot quay quanh tâm của nó (hình 2.5). Tùy vào góc quay mà độ lớn vận tốc và hướng quay của các bánh sẽ khác nhau. Căn cứ vào vận tốc các bánh mà ta có thể điều khiển góc quay và vận tốc của robot.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4.6 Chuyển động quay

### Tính toán lưa chọn động cơ

Khối lượng ước tính m = 10kg, vận tốc v= 0.25m/s, bán kính bánh xe chính r=50mm, hệ số ma sát của bánh xe , g= 9.8m/.

Theo định luật 2 Newton:

Momen của động cơ

Số vòng quay của trục động cơ (vòng/phút)

(vòng/phút)

(vòng/phút)

(rad/s)

Công suất cần thiết:

Hiệu suất của hộp số:

Hiệu suất của động cơ:

Hiệu suất của hệ thống:

Với , , N=48v/p.

Ta chọn động cơ DC Servo JGB37-520 DC Geared Motor.

**Thông tin sản phẩm:** Động cơ DC Servo JGB37-520 DC Geared Motor



Hình 4.7 Động cơ DC Servo JGB37-520 DC Geared Motor

**Thông số kỹ thuật:**

* Điện áp sử dụng: 12VDC
* Đường kính: 37mm
* Encoder: Cảm biến từ trường Hall, có 2 kênh AB lệch nhau giúp xác định chiều quay và vận tốc của động cơ, đĩa Encoder trả ra 11 xung/1 kênh/ 1 vòng (nếu đo tín hiệu đồng thời của cả hai kênh sẽ thu được tổng 22 xung / 1 vòng quay của Encoder).
* Cách tính số xung của mỗi kênh trên 1 vòng quay của trục chính động cơ = Tỉ số truyền x số xung của Encoder, ví dụ tỉ số 150:1 thì số xung Encoder trả ra cho 1 vòng quay của trục chính động cơ sẽ là 11 x 150  = 1650 xung / 1 kênh.
* Điện áp cấp cho Encoder hoạt động: 3.3~5VDC, lưu ý cấp quá áp hoặc ngược chiều sẽ làm cháy Encoder ngay lập tức
* Công suất : từ 7W – 15W.

### Tính toán chọn số cảm biến

Cách thức di chuyển và ta cũng đã chọn được động cơ cho Mobile Robot vậy giờ làm sao để robot có thể di chuyển một cách tự do trong phạm vi khu vực bạn cho robot di chuyển?

Có rất nhiều cách để cho Mobile robot nhận diện được vật cản trước mắt đề cử như sử dụng cảm biến được gắn xung quanh để robot nhận diện được khoảng cách tới vật cản mà tránh né, nếu như cần chính xác hơn khu vực di chuyển phức tạp hơn thì có thể sử dụng xử lý ảnh để có thể nhận diện đối tượng trước mặt mà di chuyển thông minh hơn trong hệ thống công nghiệp.

|  |  |
| --- | --- |
| A picture containing text, kitchen appliance  Description automatically generated  Hình 4.8 Sử dụng cảm biến | How detect object in opencv in android - Stack Overflow  Hình 4.9 Sử dụng xử lý ảnh |

Vì giới hạn của đề tài này sử dụng cảm biến gắn xung quanh để robot nhận biết là cách hiệu quả và ít tốn kém nhất. Chọn cảm biến US015 để sử dụng cho đề tài này.

Cảm biến siêu âm US015 là một dạng cảm biến module. Cảm biến này thường chỉ là một bản mạch, hoạt động theo nguyên lý thu phát sóng siêu âm bởi 2 chiếc loa cao tần.

***Nguyên lý hoạt động:***

Để đo khoảng cách bằng cảm biến siêu âm US-015, ta sẽ phát 1 xung rất ngắn (5 microSeconds) từ chân Trig. Tiếp theo, 1 xung HIGH ở chân Echo sẽ được cảm biến tạo ra và phát đi cho đến khi nhận lại được sóng phản xạ ở chân này. Lúc này, độ rộng của xung sẽ bằng với thời gian sóng siêu âm được phát từ cảm biến và phản xạ lại.

Trong không khí, tốc độ âm thanh đạt mức 340 m/s (hằng số), tương đương với 29,412 microSeconds/cm (106 / (340\*100)).

Khi đã tính được thời gian, ta sẽ chia cho 29,412 để ra giá trị khoảng cách.

**Tính toán chọn số lượng cảm biến:**

Di chuyển cơ bản của robot là di chuyển tịnh tiến vì vậy ta gắn cảm biến vào hướng di chuyển thẳng của cảm biển như hình vẽ.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Hình 4.10 Mô phổng cách một cảm biến quét trong không gian

(mm) khoảng cách phát hiện vật của US-015.

( góc cảm biến.

(mm) khoảng quét vật của cảm biến.

R (mm) bán kính của robot.

(m/s) vận tốc của hai bánh trước.

***Theo thông số của cảm biến US-015 ta có:***

= 4m = 4000mm

= 15

= = 1035.3 (mm)

Ví dụ: Chọn ta tìm được khoảng quét :

= = mm => mm

Tránh trường hợp 2 cảm biến quét cùng một khoảng quét ta chọn 4 cảm biến phân bố như hình:

Diagram

Description automatically generated

Hình 4.11 Cách phân bố cảm biến trên Mobile Robot

# CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN – ĐIỀU KHIỂN

## 5.1. Hệ thống điều khiển Mobile Robot

Mạch điều khiển robot có nhiệm vụ điều khiển động cơ, đọc tín hiệu từ encoder và MPU6050 để xác định vị trí Robot, đọc tín hiệu cảm biến siêu âm để phát hiện vật cản.

A picture containing diagram

Description automatically generated

Hình 5.1 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển Mobile Robot

**Trong đó:**

* aSMD350 Driver là khối xử lý trung tâm H-Brigde và STM32F103C8T6, giúp điều khiển động cơ cũng như xử lý các tín hiệu cảm biến.
* MPU6050( GY-521) xác đinh góc xoay.
* Encoder xác định vận tốc xe.
* Cảm biến siêu âm US-015.

### 5.1.1. Điều khiển động cơ

Để điều khiển động cơ ổn định ở tốc độ mong muốn, nhóm sử dụng một aSMD350 cho mỗi động cơ. Các Driver giao tiếp với nhau qua giao thức I2C. Bộ điều khiển sẽ tính toán ra các giá trị vận tốc. Mạch điều khiển gửi giá trị của vận tốc về bộ Master. Driver nhận được dữ liệu vận tốc tiến anhhf điều khiển tốc độ động cơ và đọc giá trị encoder để phản hồi vận tốc. Driver sử dụng bộ điều khiển PID để điều khiển động cơ. Giá trị vận tốc tính được từ encoder sẽ được đưa về mạch Master để tính toán vị trí của Robot và Driver đọc để điều khiển PID cho động cơ.

Chart, waterfall chart

Description automatically generated

Hình 5.2 Sơ đồ khối điều khiển động cơ

A screenshot of a computer

Description automatically generated with low confidence

Hình 5.3 Giải thuật điều khiển động cơ PID

### 5.1.2. Xác định tòa độ và góc quay của Mobile Robot

Định vị robot là vấn đề quan trọng trong các nghiên cứu về mobile robot. Ngày nay có nhiều phần cứng hiện đại và việc phát triển giải thuật tính toán dẫn đến tăng độ chính xác và tin cậy trong việc định vị robot. Nhìn chung định vị robot được chia làm ba phương pháp.

- Phương pháp thứ nhất là sử dụng các cảm biến gắn trên robot như: GPS, cảm biến gia tốc…Đặc điểm của phương pháp này có sai số lớn thích hợp với các ứng dụng ngoài trời.

- Phương pháp thứ hai là sử dụng các tia Laser (RP lidar), camera…Đặc điểm của phương pháp này là có độ chính xác cao phù hợp với các ứng dụng trong nhà nhưng chi phí cao và quá trình tính toán phức tạp.

- Phương pháp thứ ba là phương pháp được dùng trong hầu hết trên robot di động vì đơn giản và dễ thực hiện. Đó là sử dụng bộ mã hóa số vòng quay bánh xe (encoder).

Trong phạm vi đề tài và thời gian nghiên cứu có hạn nên nhóm em sẽ kết phương pháp thứ nhất và thứ ba để định vị Mobile Robot.

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.4 Sơ đồ khối khác định vị trí của Mobile Robot trong không gian

### 5.1.3 Phát hiện vật cản

Robot cần phát hiện vật cản trong quá trình di chuyển để tránh va chạm gây hư  
hỏng robot hoặc va chạm với con người làm tổn thương con người. Ngoài các vật  
cản đã biết trước khi tạo bản đồ, robot cũng có thể gặp phải các vật cản xuất hiện  
bất ngờ. Để phát hiện các vật cản này có nhiều phương pháp có thể sử dụng như  
lidar, camera, cảm biến radar, cảm biến siêu âm… Trong đề tài này nhóm sử dụng  
cảm biến siêu âm để phát hiện vật cản. Cảm biến siêu âm có đặc điểm ít bị nhiễu  
bởi môi trường, độ chính xác ở mức độ vừa phải, dễ lập trình điều khiển.

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.5 Các góc quét của cảm biến siêu âm

## 5.2. Hệ thống điện Mobile Robot

### 5.2.1 Tổng quan hệ thống điện

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.6 Sơ đồ cấp nguồn 24V

A screenshot of a computer

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.7 Sơ đồ cấp nguồn 5V

### 5.2.2. An toàn điện

Để đảm bảo an toàn điện cho hệ thống và bảo vệ cho các thiết bị điện tránh hư  
hỏng, nhóm bố trí các mạch ổn áp ở đầu vào của thiết bị điện. Khi gặp sự cố, mạch  
sẽ tự ngắt. Nhờ vậy đảm bảo an toàn cho hệ thống robot.

### 5.2.3. Các thiết bị được sử dụng trên Mobile Robot

#### 5.2.3.1. Automotive 300W Single Motor Driver

A picture containing text, electronics

Description automatically generated

Hình 5.8 Đặc tính của aSMD300

aSMD300 là một bộ Driver được tích hợp MCU STM32. Dễ dàng sử dụng lắp ráp để điều khiển nhiều động cơ một lúc. Gồm nhiều cách giao tiếp như: I2C, Uart, CAN.

#### 5.2.3.2. Động cơ

Động cơ DC Servo JGB37-520 DC Geared Motor




Hình 5.9 Động cơ DC Servo JGB37-520 DC Geared Motor

**Thông số kỹ thuật:**

* Điện áp sử dụng: 12VDC
* Đường kính: 37mm

#### 5.2.3.3. Cảm biến gia tốc MPU6050



Hình 5.10 MPU6050


**Thông tin kỹ thuật:**

* Điện áp sử dụng: 3~5VDC
* Điện áp giao tiếp: 3~5VDC
* Chuẩn giao tiếp: I2C
* Giá trị Gyroscopes trong khoảng: +/- 250 500 1000 2000 degree/sec
* Giá trị Acceleration trong khoảng: +/- 2g, +/- 4g, +/- 8g, +/- 16g
* Board mạch mạ vàng, linh kiện hàn tự động bằng máy chất lượng tốt nhất.

**Cách sử dụng MPU6050 bằng STM32:**

***Khởi tạo:***

* Thanh ghi 25: Xác định tần số lấy mẫu (Sample Rate Divider):



Hình 5.11


Ts lấy mẫu = Gyroscope Output Rate / (1 + SMPLRT\_DIV)

Với:

* Ts lấy mẫu là do chúng ta chọn:
* Gyroscope Output Rate:
* = 1KHz nếu Digital Low Pass Filter (DLPF) is enable (được chọn ở thanh ghi 26: Configuration: DLPF\_CFG = 1 -> 6)
* = 8KHz nếu nếu Digital Low Pass Filter (DLPF) is disable (được chọn ở thanh ghi 26: Configuration: DLPF\_CFG = 0 or 7)
* SMPLRT\_DIV: bộ chia Sample Rate => được tính khi đã có hết các thông số trên

Ví dụ: 1s đo 50 lần => 50Hz

* 0.05KHz = 1 / (1 + SMPLRT\_DIV) => SMPLRT\_DIV = 19 (decimal) => 0x13 (Hex)



Hình 5.12 MPU6050

* Thanh ghi 26:

Thanh ghi này cấu hình cho nguồn xung ngoại (The External Frame Synschronization -FSYNC) và bộ lọc số (The Digital Low Pass Filter – DLPF, có nhắc đến trong thanh ghi 25) để cài đặt cho cả con quay hồi chuyển (gyroscope) và gia tốc kế (accelerometers).

Giá trị mẫu được ghi lại ở bit đáng kể tối thiểu (LSB – least significant bit) trong thanh ghi dữ liệu của cảm biến, nó được xác định bởi giá trị của EXT\_SYNC\_SET theo bảng sau.

Table

Description automatically generated


Hình 5.13 Thanh ghi EXT\_SYNC\_SET

DLPF được cấu hình bởi DLPF\_CFG. Gia tốc kế và con quay hồi chuyển được sàng lọc theo các cách khác nhau mà đại diện mỗi cách được đại diện bởi giá trị của DLPF\_CFG được nêu trong bảng sau.

Table

Description automatically generated Hình 5.14 MPU6050

* Thanh ghi 27: Cấu hình cho bộ đo Góc (Gyroscope)



Hình 5.10 MPU6050

XG\_ST, YG\_ST, ZG\_ST được chọn thì nó sẽ tự kiểm tra (self test).


Chọn FS\_SEL cho khoảng đo (full scale range) cho các đầu ra bộ đo Góc (the Gyroscope outputs):

Table

Description automatically generated

Hình 5.16 MPU6050

* Thanh ghi 28: Cấu hình cho bộ đo Gia tốc (Accelerometer – Acceleration: gia tốc)



Hình 5.17 MPU6050

XA\_ST, YA\_ST, ZA\_ST được set = 1 thì nó sẽ tự kiểm tra giống thanh ghi 27 (self test)

Chọn AFS\_SEL cho full scale range cho các đầu ra bộ đo Gia tốc (the Accelerometer outputs).

Table

Description automatically generated Hình 5.18 MPU6050

* Thanh ghi 56: Cấu hình cho Interrupt

Table

Description automatically generated

Hình 5.19 MPU6050

FIFO\_OFLOW\_EN: khi bit này được set lên 1, bit này cho phép tràn bộ đệm FIFO để tạo ra 1 sự kiện ngắt.

I2C\_MST\_INT\_EN: khi bit này được set lên 1, bit này kích hoạt bất kỳ nguồn ngắt từ Master I2C nào để tạo ra 1 sự kiện ngắt.

DATA\_RDY\_EN: khi bit này được set lên 1, bit này kích hoạt sự kiện ngắt Data Ready, thứ mà xảy ra mỗi khi hoàn thành thao tác ghi vào các thanh ghi cảm biến

* Thanh ghi 107: Quản lý năng lượng (Power Manegement)



Hình 5.20 MPU6050

Thanh ghi này cho phép người dùng cấu hình cho mode nặng lượng và nguồn clock. Nó cũng cung cấp 1 bit để reset cho toàn bộ thiết bị và 1 bit để vô hiệu hóa cảm biến nhiệt độ.

Table

Description automatically generated

Hình 5.21 MPU6050

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DEVICE\_RESET | 1 | Reset toàn bộ thanh ghi bên trong về giá trị khởi tạo của nó. Sau khi việc reset hoàn tất, DEVICE\_RESET tự động chuyển về 0. |
| 0 | Tắt chế độ Reset |
| SLEEP | 1 | MPU-6050 chuyển về ngủ |
| 0 | MPU-6050 hoạt động bình thường |
| CYCLE | 1 | Cùng với chế độ SLEEP vô hiệu hóa, MPU-60X0 sẽ chuyển đổi giữa chế độ ngủ và thức dậy để lấy một mẫu dữ liệu từ các cảm biến đang hoạt động với tốc độ được xác định bởi LP\_WAKE\_CTRL |
| 0 | Hoạt động bình thường |
| TEMP\_DIS | 1 | Vô hiệu hóa cảm biến nhiệt độ |
| 0 | Cảm biến nhiệt độ hoạt động bình thường |
| CLKSEL | Giá trị 3 bit. Được mô tả chi tiết qua bảng trên. | |

Khi bật nguồn, nguồn clock của MPU-6050 mặc định lấy từ bộ dao động nội. Tuy nhiên, nó rất được khuyến khích rằng thiết bị được cấu hình bằng cách sử dụng một trong các con quay hồi chuyển (hoặc một nguồn xung ngoại) như là bộ tham chiếu xung để cải thiện khả năng hoạt động.

* Thanh ghi 59 – 64: Bộ

Table

Description automatically generated

Hình 5.22 MPU6050

Các thanh ghi này ghi lại các giá trị của phép đo gia tốc trước đó.

Mỗi phép đo gia tốc kế 16 bit có một thang đo đầy đủ được xác định trong ACCEL\_FS (Thanh ghi 28). Đối với mỗi cài đặt thang đo, độ nhạy của máy đo gia tốc trên mỗi LSB trong ACCEL\_xOUT được hiển thị trong bảng bên dưới.

Table

Description automatically generated

Hình 5.23 MPU6050

* Thanh ghi 67 - 72: Bộ đo vận tóc góc

Table

Description automatically generated

Hình 5.24 MPU6050

Các thanh ghi này ghi lại các giá trị của phép đo vận tốc góc trước đó.


Mỗi phép đo vận tốc góc kế 16 bit có một thang đo đầy đủ được xác định trong FS\_SEL (Thanh ghi 27). Đối với mỗi cài đặt thang đo, độ nhạy của máy đo vận tốc góc trên mỗi LSB trong GYRO\_xOUT được hiển thị trong bảng bên dưới.

Table

Description automatically generated

Hình 5.25 MPU6050

* Thanh ghi 65 – 66: Đo nhiệt độ



Hình 5.26 MPU6050

Thanh ghi này ghi lại các giá trị của phép đo nhiệt độ trước đo.

Giá trị nhiệt độ (oC) được lấy ra từ thanh ghi có thể tính như sau:

Giá trị nhiệt độ (oC) =

***Các lệnh cần dùng với cảm biến MPU6050:***

* Lệnh Write (Configuration)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [HAL\_I2C\_Mem\_Write](http://www.disca.upv.es/aperles/arm_cortex_m3/llibre/st/STM32F439xx_User_Manual/group__i2c__exported__functions__group2.html#ga33e725a824eb672f9f999d9d5ce088fb) | ( | [I2C\_HandleTypeDef](http://www.disca.upv.es/aperles/arm_cortex_m3/llibre/st/STM32F439xx_User_Manual/structi2c__handletypedef.html) \* | hi2c, |
|  |  | **uint16\_t** | **DevAddress,** |
|  |  | **uint16\_t** | **MemAddress,** |
|  |  | **uint16\_t** | **MemAddSize,** |
|  |  | **uint8\_t \*** | **pData,** |
|  |  | **uint16\_t** | **Size,** |
|  |  | **uint32\_t** | **Timeout** |
|  | **)** |  |  |

* Lệnh Read (Read Data từ cảm biến)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL\_I2C\_Mem\_Read | ( | [I2C\_HandleTypeDef](http://www.disca.upv.es/aperles/arm_cortex_m3/llibre/st/STM32F439xx_User_Manual/structi2c__handletypedef.html) \* | hi2c, |
|  |  | **uint16\_t** | **DevAddress,** |
|  |  | **uint16\_t** | **MemAddress,** |
|  |  | **uint16\_t** | **MemAddSize,** |
|  |  | **uint8\_t \*** | **pData,** |
|  |  | **uint16\_t** | **Size,** |
|  |  | **uint32\_t** | **Timeout** |
|  | **)** |  |  |

* Định nghĩa thành phần trong lệnh

Với:

* hi2c (hi2c1/hi2c2): cấu hình i2c được chỉ định
* DevAddress: địa chỉ thiết bị đích
* MemAddress: địa chỉ thanh ghi mong muốn trên thiết bị đích
* MemAddSize: kích thước của địa chỉ thanh ghi nội (thường là 1)
* pData: dữ liệu đọc được
* Size: số lượng dữ liệu được gửi
* Timeout : thời gian chờ

***Các bước thực hiện***

* Cấu hình:

Chọn tần số lấy mẫu và bộ chia của nó dựa trên công thức:

Ts lấy mẫu = Gyroscope Output Rate / (1 + SMPLRT\_DIV)

Với:

* Ts lấy mẫu là do chúng ta chọn:
* Gyroscope Output Rate:
* = 1 kHz nếu Digital Low Pass Filter (DLPF) is enable (được chọn ở thanh ghi 26: Configuration: DLPF\_CFG = 1 -> 6)
* = 8 kHz nếu nếu Digital Low Pass Filter (DLPF) is disable (được chọn ở thanh ghi 26: Configuration: DLPF\_CFG = 0 or 7)
* SMPLRT\_DIV: bộ chia Sample Rate => được tính khi đã có hết các thông số trên

Ví dụ: 1s đo 1000 lần => 1 kHz và Gyroscope Output Rate = 8 kHz

1KHz = 8 / (1 + SMPLRT\_DIV) => SMPLRT\_DIV = 7 (decimal) => pData = 0x07 (Hex).

* Tắt bộ lọc số và cấu hình cho nguồn xung ngoại cung cấp cho MPU6050:

Dựa vào phần 2.1.2. Thanh ghi 26, tắt bộ lọc số DLPF\_CFG = 0 và chọn xung nội làm nguồn cung cấp xung cho MPU6050 EXT\_SYNC\_SET = 0 => pData = 0x00.

* Cấu hình cho con quay hồi chuyển (Gyroscope):

Chọn thang đo ±250 o/s => FS\_SEL = 0 được set ở bit 3 - 4 => 0000 0000

=> pData = 0x00 (Hex).

* Cấu hình cho gia tốc kế (Accelerometer):

Chọn thang đo ±2g => AFS\_SEL = 0 được set ở bit 3 – 4 => 0000 0000

=> pData = 0x00 (Hex).

* Cấu hình cho lệnh ngắt Interrput:

Chỉ bật duy nhất chế độ ngắt Data Ready, bit 1 được set lên 1 => 0000 0001

=> pData = 0x01 (Hex).

* Cấu hình quản lý năng lượng:

Chọn con quay hồi chuyển trục X làm bộ nguồn xung clock cho MPU6050 (được khuyến cáo) => 0000 0001 => pData = 0x01 (hex).

* Đọc giá trị đầu ra:
* Đọc giá trị từ thanh ghi:

HAL\_I2C\_Mem\_Read(&hi2c2, MPU6050\_ADDR,ACCEL\_XOUT\_H\_REG, 1, Rec\_Data, 6, 1000);

Với Rec\_Data là dãy 6 giá trị (Rec\_Data[6]). Khi đọc từ thanh ghi ACCEL\_XOUT\_H\_REG, lệnh Read sẽ tự động các thanh ghi liền kề với từng giá trị được gán vào 1 biến trong dãy Rec\_Data[6].

* Xử lý dữ liệu thô

Vì mỗi gia tốc của mỗi trục đo được 1 giá trị 16 bit mà lệnh HAL\_I2C\_Mem\_Read chỉ đọc được giá trị 8 bit từ các thanh ghi, cho nên cần ghép 8 bit đầu và 8 bit cuối từ mỗi gia tốc kế của một trục nào đó thành 1 giá trị 16 bit hoàn chỉnh

Accel\_X\_RAW = (int16\_t)(Rec\_Data[0]<<8 | Rec\_Data[1]);

Accel\_Y\_RAW = (int16\_t)(Rec\_Data[2]<<8 | Rec\_Data[3]);

Accel\_Z\_RAW = (int16\_t)(Rec\_Data[4]<<8 | Rec\_Data[5]);

Sau đó cần chia với thang đo tương ứng để được giá trị thực:

Ax = (float)Accel\_X\_RAW/2048.0;

Ay = (float)Accel\_Y\_RAW/2048.0;

Az = (float)Accel\_Z\_RAW/2048.0;

* Tính góc quay quanh trục X (roll), góc quay quanh trục Y (pitch)

#### 5.2.3.4. Cảm biến siêu âm đo khoảng cách vật cản

A close-up of a circuit board

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.27 US-015

***Thông số kỹ thuật:***

* Điện thế hoạt động: DC 5V
* Dòng tiêu thụ: 2.2mA
* Khoảng nhiệt độ hoạt động: 0 - 70’C
* Chuẩn tín hiệu: TTL
* Góc quét: < 15 độ
* Khoảng cách nhận: 2 ~ 400cm
* Độ chính xác: 0.3cm + 1%.

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.28 Thông số kỹ thuật US-015

***Nguyên lý hoạt động của cảm biến:***

Hoạt động theo nguyên tắc sonar hoặc radar. Cảm biến siêu âm phát ra siêu âm , siêu âm sau khi chạm vào vật cản sẽ phản xạ lại và được thu hồi bởi cảm biến. Ta có thể đo khoảng cách bằng cách xác định thời gian từ lúc phát đến lúc nhận được phản xạ.

Diagram

Description automatically generated

Hình 5.29 Cách xác định vật

* Trên chân Trig ta sẽ phát 1 xung rất ngắn độ rộng khoảng 10µs.
* Tiếp theo đó từ bộ phát của cảm biến sẽ phát ra chuỗi xung 8 chu kì có tần số 40kHZ đồng thời 1 xung ở chân Echo sẽ nhảy từ mức thấp lên cao và sẽ tiếp tục ở mức cao cho đến khi chạm vật cản và trở về thì nó sẽ nhảy xuống mức thấp.
* Lúc này động rộng của xung sẽ bằng với thời gian song siêu âm được phát từ cảm biến và phản xạ lại.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

Hình 5.30 Nguyên lý hoạt động

Trong không khí, tốc độ âm thanh đạt mức 340 m/s (hằng số), tương đương với 29,412 (106 / (340\*100)).

Khi đã tính được thời gian, ta sẽ chia cho 29,412 để ra giá trị khoảng cách.

***Đo khoảng cách cảm biến bằng chế độ Input Capture***

Như đã đề cập ở trên module sẽ gửi tín hiệu ở mức cao tỉ lệ với khoảng cách đo được. Tín hiệu này sẽ duy trì ở mức cao trong vòng vài micro giây, vì vậy ta sẽ sử dụng chế độ InputCapture với Interrupts trong Timer2 để đo khoảng cách chính xác hơn. Phương pháp này sẽ tránh các lỗi thường gặp đối với các phương pháp cũ.

***Input Capture là gì?***

[Input Capture](https://en.wikipedia.org/wiki/Input_capture#:~:text=Input%20capture%20is%20a%20method,an%20input%20has%20been%20captured.) là chế độ bắt sườn đầu vào ở chế độ này, timer sẽ bắt sự kiện xung từ bên ngoài vào, cụ thể là bắt sườn lên hoặc sườn xuống của xung, thường ứng dụng trong các hoạt động đo tần số hoặc độ rộng xung.

***Diagram

Description automatically generated***

Hình 5.31 Chế độ InputCapture

***STM32 Timer chế độ Input Capture***

[Input Capture](https://deepbluembedded.com/stm32-input-capture-frequency-measurement-example-timer-input-capture-mode/) có 2 chế độ là bắt xung sườn lên (Rising) hoặc sườn xuống (Falling)

Nguyên lý hoạt động như sau:

* Sau khi khởi động Timer , mỗi khi có xung sườn lên (hoặc xuống) tại đầu vào Channelx của Timer. Thanh ghi TIMx\_CCRx (x là Timer số 1,2,3,4…)sẽ được nạp giá trị của thanh ghi Counter TIMx\_CNT.
* Bit CC1IF được đặt lên 1(Cờ ngắt), Bit CC1OF sẽ được set lên 1 nếu 2 lân cờ liên tiếp cờ CC1IF được đặt lên 1 mà ko xóa. Nghĩa là mỗi khi có sự kiện xung lên sẽ có ngắt sảy ra, lập trình viên phải đọc giá trị lưu vào CCR1 sau đó xóa cờ CC1IF, nếu ko cờ CC1OF sẽ được bật lên báo tràn và dữ liệu sẽ ko được ghi vào nữa.
* Một sự kiện ngắt được sinh ra nếu Bit CC1IE  được đặt lên 1.
* Một sự kiện DMA sinh ra nếu Bit CC1DE được đặt lên 1.

***Timeline

Description automatically generated***

Hình 5.32 Timer trong chế độ InputCapture

***Thuật toán***

Sử dụng chế độ Input Capture để chụp giá trị cạnh lên ở mức cao (High) và giá trị cạnh xuống ở mức thấp (Low)

* Khoảng thời gian đầu tiên khi phát hiện vật sẽ được ghi lại khi chân Echo bật lên mức cao giá trị Timer sẽ được ghi lại vào thanh ghi CCR1 và chúng ta sẽ có khoảng thời gian T1
* Sau đó sẽ kích hoạt một tín hiệu ngắt để chụp ở trên cạnh rơi
* Khi chân Echo ở mức thấp giá trị Timer cũng sẽ được ghi lại ở trên mép cạnh rơi ở mức thấp và chúng ta sẽ có khoảng thời gian T2
* Độ rộng xung được tính bằng khoảng thời gian chênh lệch T = T2- T1
* Khi đã tính được thời gian, ta sẽ nhân cho 29,412 để ra giá trị khoảng cách.

#### 5.2.3.5 Acquy

- Bình Acquy GS GTZ5S được sản xuất tại tập đoàn sản xuất ắc quy GS Nhật Bản nổi tiếng thế giới.

- Loại bình: VRLA, siêu kín siêu bền, miễn bảo dưỡng.

- Ưu điểm Acquy GS: tuổi thọ lâu dài, chất lượng ổn định, thiết kế phù hợp với

điều kiện khí hậu tại Việt Nam.

- Dung lượng: 12V – 3.5Ah (10 hours). - Kích thước (mm): 112 x 70 x 85 (dài x rộng x cao).

# CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG GIAO DIỆN APP TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

Đề đáp ứng nhu cầu tự động và giám sát từ xa Mobile Robot cần phải có một giao diện tương tác với người sử dụng nhằm phối hợp các cơ cấu cơ khí, các ngoại vi hoạt động đồng bộ và đặc biệt là hợp nhất với nhau.

## 6.1 Giới thiệu về tổng quan giao diện

App sẽ điều khiển được các chức năng như sau:

* Manual: Chức năng giúp cho người dùng có thể di chuyển Mobile Robot theo hướng mà mình muốn di chuyển. Thường được ứng dụng trong các nhà máy vận chuyển đồ có khối lượng tương đối giúp người dùng có thể linh hoạt hơn trong việc di chuyển robot đến các nơi khó để Mobile Robot di chuyển tự động đến được.
* Auto: Chức năng này làm cho Mobile Robot có thể di chuyển tự do trong khu vực kiểm soát. Nhờ có các sensor giúp cho Mobile Robot có thể di chuyển mà không va đập vào các vật cản. Được ứng dụng trong các Mobile Robot trong gia đình như lau nhà hoặc hút bụi.
* Directional: Chức năng này cho chúng ta một bản đồ cố định theo hình bàn cờ khi cần Mobile Robot di chuyển đến đúng toàn độ mình mong muốn. Được sử dụng cho các nhà máy có các khu đặt hàng cố định Mobile Robot dể di chuyển.

Diagram

Description automatically generated

Hình 6. 1 Sơ đồ khối tổng quát giao diện điều khiển

## 6.2 Phần mềm thiết kế App – Thunkable

Thunkable là một website được xây dựng lên từ công nghệ của MIT App Inventor bởi hai trong số những kỹ sư MIT đầu tiên của MIT Inventor vào đầu năm 2016. Nền tảng này dành cho những nhà lập trình phát triển ứng dụng chuyên nghiệp hơn với chất lượng cao hơn, hoặc xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp, cho cộng đồng hoặc chỉ cho bản thân.


Do được xây dựng dựa trên MIT App Inventor, Thunkable có tất cả các đặc điểm nêu trên của MIT App Inventor. Ngoài ra, Thunkable có những cải tiến sau đây:

- Material Design: Nhược điểm lớn nhất của MIT App Inventor là về trình thiết kế ở Thunkable được hỗ trợ các Material Design đa dạng dễ dàng sử dụng và cục kì hợp với xu hướng hiện tại

- Có rất nhiều tiện ích bổ trợ như: Google map, đọc các dạng tài liệu như PDF hay word,..

- Kích thước của ứng dụng có thể rất cao.

- Nhóm phát triển Thunkable đã bắt đầu đưa vào thử nghiệm phiên bản iOS của ngôn ngữ Drag and Drop.




Hình 6. 2 Giao diện của thunkable

## 6.3 Cơ sở dữ liệu – Firebase RealTime Database

Firebase chính là một dịch vụ cơ sở dữ liệu được hoạt động ở trên nền tảng đám mây (Cloud). Đi kèm với đó là một hệ thống máy chủ mạnh mẽ của Google. Hệ thống có chức năng chính là giúp cho người dùng có thể lập trình ứng dụng thông qua cách đơn giản hóa những thao tác với các cơ sở dữ liệu.

Firebase Realtime Database có dạng một JSON đã được đồng bộ thời gian đến với tất cả các kết nối client. Để có được hoạt động này thì các lập trình viên cần phải đăng ký tài khoản ở trên Firebase. Dữ liệu ở trong database sẽ tự động cập nhật một cách liên tục khi phát triển ứng dụng. Sau khi đã được cập nhật thì những dữ liệu này sẽ được truyền tải thông qua các kết nối SSL có 2048 bit.



Hình 6. 3 Nguyên lý hoạt động của Firebase

## 6.4 Thiết kế App điều khiển

Diagram

Description automatically generated

Hình 6. 4 Thiết kế App điều khiển

- Sử dụng thunkable để xây dụng một App điều khiển có thể đưa tín hiệu lên Firebase.

- Sau khi dữ liệu đã được đưa lên trên Firebase thì đồng thời ESP8266 sẽ GET data từ “key” của Firebase mà lấy được data. Giải thích về “key” bởi vì cấu trúc dữ liệu của Firebase là JSON vì vậy sẽ có “key” và “ value ” ví dụ như {“ManualControl”: “0”} thì Manual là key và 0 là value. Sau đó ESP8266 sẽ dùng UART truyển một chuỗi JSON về ba bộ cầu H và mỗi bộ cầu H sẽ có một STM32F103 để xử lý PID và điều khiển động cơ.

Graphical user interface, application, PowerPoint

Description automatically generated

Hình 6. 5 Quá trình Save giá trị điều khiển lên Firebase

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

Hình 6. 6 Cấu trúc của chương trình trên Firebase

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

# CHƯƠNG 7: XÂY DỰNG GIẢI THUẬT ĐIỀU KHIỂN

## 7.1. Tổng quan sơ đồ điều khiển

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram

Description automatically generated

Diagram


Description automatically generated

Hình 7. 1 Sơ đồ khối giải thuật di chuyển

## 7.2. Lý thuyết về bộ điều khiển PID

### 7.2.1. Định nghĩa

PID là cách viết tắt của các từ Propotional (tỉ lệ), Integral (tích phân) và Derivative (đạo hàm). Tuy xuất hiện rất lâu nhưng đến nay PID vẫn là giải thuật điều khiển được dùng nhiều nhất trong các ứng dụng điều khiển tự động. Bộ điều khiển PID là một bộ điều khiển vòng kín được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điện, hệ thống tự động, điện tử. Mục tiêu của bộ điều khiển PID là điều chỉnh giá trị điều khiển ở ngõ ra Ouput sao cho sai lệch Error e(t) = (SP – PV) giữa giá trị đo được của hệ thống PV (Process Variable) với giá trị cài đặt SP (SetPoint) nhỏ nhất có thể (~ 0), đạt được sự ổn định và có đáp ứng nhanh.



### 7.2.2. Giải thuật PID số

Khâu P :

Khâu D : với T : Thời gian lấy mẫu.

Khâu I:

Có 3 cách:

Tích phân lùi: Dùng kéo về tính hình chữ nhật.

Tích phân tiến: Dùng kéo về tính hình chữ nhật.

Tích phân hình thang: Nối và lại với nhau và tính hình thang.

Chart

Description automatically generated

### 7.2.3 Giải thích thư viện pid\_controller.c và pid\_controller.h

Vì là một thư viện đã được các chuyên gia tạo ra nên thuật toán ở đây chúng em chỉ giải thích trên phương diện những gì mình biết không được đầy đủ chỉ giải thích những hàm mà chúng em sử dụng.

Trong tệp pid.controller.h các biến được định nghĩa và tạo các kiểu dữ liệu để tệp pid\_controller.c xử lý. Một số dạng chính được định nghĩa:

Text

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Text

Description automatically generated with medium confidence

Text

Description automatically generated

Một số dạng biến trên được định nghĩa bằng C++ và tệp pid\_controller.c sẽ xử lý một số vấn đề có liên quan đến PID như sau.

Hàm này dùng để giới hạn giá trị lại.



PIDInit sẽ chọn các giá trị cho PID

PIDControl \*pid : Chọn điều khiển vị trí hay là điều khiển tốc độ.

**float** kp, **float** ki, **float** kd: Chọn thông số cho bộ điều khiển.

**float** sampleTimeSeconds: Chọn thời gian lấy mẫu.

**float** minOutput, **float** maxOutput: Giới hạn đầu ra và đầu vô.

PIDMode mode: Chọn Manual hay là Automatic.

PIDDirection controllerDirection chọn chiều cho động cơ.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Các giá trị sẽ được trỏ vào các giá trị của chúng. Trong đó có hàm PIDtuningsSet nhiệm vụ của hàm này là sẽ lấy các giá trị đã được set:

pid->dispKp = kp;

pid->dispKi = ki;

pid->dispKd = kd;

Sau xử lý theo PID số:

pid->alteredKp = kp;

pid->alteredKi = ki \* pid->sampleTime;

pid->alteredKd = kd / pid->sampleTime;

Và xử lý hướng cho động cơ.

Text

Description automatically generated

Hàm PIDCompute là hàm quan trọng nhất trong thư viện hàm này sẽ tính toán và cho ra output.

error = (pid->setpoint) - (pid->input); : Tính sai số giữa giá trị đo của hệ thống và giá trị đặt.

pid->iTerm += (pid->alteredKi) \* error; : xử lý khâu I bằng cách cộng dồn giá trị như lý thuyết của PID số ở trên.

pid->iTerm = CONSTRAIN( (pid->iTerm), (pid->outMin), (pid->outMax) );: Giải quyết vấn đề giới hạn giá trị của khâu I.

dInput = (pid->input) - (pid->lastInput); : Ở bộ điều khiển của hệ thống này thư viện sử dụng đạo hàm của input thay vì sử dụng đạo hàm của sai số (error) như PID số.

pid->output = (pid->alteredKp) \* error + (pid->iTerm) - (pid->alteredKd) \* dInput; : Tính ra OUTPUT bằng các giá trị trên công cả ba khâu P,D,I dạng rõ rang hơn của phương trình trên như sau:

Khâu P: (pid->alteredKp) \* error = kp \* error

Khâu I: (pid->iTerm) = (pid->iTerm) + ki \* pid->sampleTime \* error

Khâu D: (pid->alteredKd) \* dInput = kd / pid->sampleTime \* dInput

Chỉ khác phương trình trên lý thuyết là khâu D thay vì dùng đạo hàm của sai số ta sử dụng đạo hàm của Input.

Text, letter

Description automatically generated

## 7.3. Giải thuật di chuyển đa hướng Mobile Robot

|  |  |
| --- | --- |
| /3)/3)+ | (4.4) |
|  |
| /3)/3)+ |

Theo như công thức (4.4) ta đã thu được 3 hệ số , , với = cos( và , là góc mà Mobile Robot di chuyển và ta suy ra được công thức:

|  |
| --- |
| /3)/3) |
|  |
| /3)/3) |

Sau khi tính được hệ số vận tốc ta cần thêm một vận tốc tiếp tuyến và truyền vào thuật toán một góc .

Về hướng quay của bánh xe thì ta chỉ cần xét dấu của hệ số nếu dương thì quay thuận và ngược lại.

Calendar

Description automatically generated

Hình 7. 2 Ví dụ minh họa cho thuật toán

## 7.4. Giải thuật di chuyển đến vị trí cố định của Mobile Robot

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

Xây dựng thuật toán:

Diagram

Description automatically generated

Hình 7. 3 Mô phỏng vị trí trên khu vực cố định

Gọi , , và là tòa độ điểm x di chuyển tới, y di chuyển tới, x hiện tại và y hiện tại.

Trình tự di chuyển như sau: Di chuyển theo trục y -> Quay ngược hoặc thuận 90 độ -> Di chuyển theo trục x.

Với quảng đường trục y được tính như sau: y = - nếu y > 0 thì đi thẳng và ngược lại.

Góc quay được tính như sau nếu: - > 0 thì quay thuận 90 độ và ngược lại.

Quảng đường di chuyển trục x được tính như sau: x = -

Ví dụ: Mobile Robot đang ở vị trí Home (0,0) và muốn di chuyển đến vị trí (200,100):

Ta tính được

* Quảng đường trục y = - = 100 – 0 = 100 (cm)
* Quảng đường trục x = - = 200 – 0 = 200 (cm)
* Vì x > 0 nên Robot sẽ quay thuận 90 độ.

Robot di chuyển như sau : Quay thuận theo trục y 100 cm sau đó quay thuận 90 độ và cuối cùng là quay thuận 200 cm để đến vị trí (200,100).

# 

# CHƯƠNG 8: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

## Thi công mô hình

Diagram

Description automatically generated

Hình 7. 4 Bản vẽ phân rã của Robot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết | Tên | Chức năng |
| 1 | Nắp | Che phần bên trong robot đồng thời bảo vệ robot |
| 2 | Trụ đỡ 45mm | Đỡ năp trên |
| 3 | Cảm biến | Cảm biến siêu âm SR-HC04 giúp robot tránh vật cản |
| 4 | Nắp ngăn | Tăng độ thẩm mỹ cho robot |
| 5 | Trụ đỡ 100mm | Đỡ nắp che |
| 6 | Thân | Chứa các bộ phận hoạt động của robot |
| 7 | Then | Liên kết cho đế và than robot |
| 8 | Đế | Giữ bánh xe và đỡ các phần điện của robot |
| 9 | Động cơ | Giúp robot chuyển động |
| 10 | Gá đỡ động cơ | Đỡ động cơ dễ gá trên đế |
| 11 | Chốt | Liên kết động cơ và bánh xe |
| 12 | Bánh xe | Giúp robot chuyển động |

Hình 7. 5 Bảng các chi tiết và chức năng

***Chi tiết 1:***

***Diagram

Description automatically generated***

***Chi tiết 3***

Diagram

Description automatically generated

***Chi tiết 4:***

***Diagram

Description automatically generated***

***Chi tiết 6:***

***Diagram, engineering drawing

Description automatically generated***

***Chi tiết 7:***

Diagram

Description automatically generated

***Chi tiết 8:***

***Diagram, engineering drawing

Description automatically generated***

***Chi tiết 10:***

***Diagram

Description automatically generated***

***Chi tiết 12:***

Diagram

Description automatically generated

***Mô hình sản phẩm hoàn thành:***

A picture containing indoor

Description automatically generated

Hình 7. 6 Mobile Robot

## Kết quả thu được cảm biến gia tốc MPU6050

Kết quả góc X:

Graphical user interface, application, table

Description automatically generated

Kết quả góc Y:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Kết quả này thu được khi nghiêng góc X = 45 độ – Y = 0 và X = 0 – Y = 35 độ.

## Kết quả thu được từ cảm biến khoảng cách US-015

***Text

Description automatically generated with medium confidence***

Hình 7. 7 Thực nghiệm US-015

* Kết quả cảm biến 1

*Table

Description automatically generated*

* Kết quả cảm biến 2

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

* Kết quả cảm biến 3

Table

Description automatically generated

## Kiểm tra tính ổn định của bộ PID

Chart

Description automatically generated

Hình 7. 8 Đồ thị hiển thị vận tốc theo thời gian khi Setpoint là 100rpm

Chart

Description automatically generated

Hình 7. 9 Đồ thị hiển thị vận tốc theo thời gian khi Setpoint là 250rpm

## 8.5. Phần mềm **App Mobile Robot**

## 8.6. Di chuyển đa hướng Mobile Robot

## 8.7. Di chuyển tự động

## 8.8. Di chuyển theo vị trí cố định

## Thực nghiệm:

Giới hạn của việc thực nghiệm:

* Robot chỉ thực hiện công việc giám sát một khu vực hẹp.
* Robot còn nhiễu xảy ra ở các cảm biến
* Chưa thực hiện được trên phần cứng

# 

# CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

## 9.1. Về lý thuyết

Về cơ bản, chúng em đã hoàn thành việc lựa chọn cấu hình robot, cơ cấu truyền động, cơ cấu tác động. Thiết kế được robot trên phần mềm Inventer.

Giải được bài toán động học của robot.

Viết được code điều khiển chuyển động robot, đọc các cảm biến hoạt động trên Robot.

## 9.2. Về thực nghiệm

Hoàn thành việc gia công các chi tiết và lắp ráp hoàn thiện robot.

Thu được các giá trị mong muốn từ các ngoại vi.

Chưa thực nghiệm điều khiển trên robot.

## Ưu điểm, nhược điểm

***Ưu điểm:***

* Cơ cấu cứng vững, di chuyển tốt, đổi hướng ổn định.
* Hoạt động êm.
* Robot nhỏ gọn.

***Nhược điểm:***

* Độ chính xác chưa cao, trong quá trình di chuyển còn rung lắc
* Độ thẩm mĩ chưa cao.

## Hướng phát triển

Đề tài có tính mở, có thể tiếp tục nghiên cứu phát triển để áp dụng vào thực tế, ứng dụng trong các môn khác khó hơn như phục vụ, chuyển hàng, …

Có thể thiết kế gọn và đẹp hơn nữa.

Có thể trang bị thêm cho robot các cảm biến khác, hệ thống quan sát,.. để robot chạy tự động. Tối ưu hóa code điều khiển hoặc bộ vi xử lí, để robot hoạt động nhanh nhạy và linh hoạt hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Mobile robot

https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile\_robot

1. Giới thiệu Mobile robot

https://baoanjsc.com.vn/tin-hang/mobile-robots-lagi\_2\_1\_31453\_vn.aspx

1. Bài tập lớn Tự động hóa: Mobile robot ba bánh - ba motor - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

<https://tailieu.vn/doc/bai-tap-lon-tu-dong-hoa-mobile-robot-ba-banh-ba-motor-cd-ky-thuat-cao-thang-1683320.html>

1. Đồ án tốt nghiệp: Mobile robot

<https://luanvan123.info/threads/mobile-robot-phuc-vu-ban.122472/>

1. Types and Applications of Autonomous Mobile Robots (AMRs)

https://www.conveyco.com/types-and-applications-of-amrs/

1. Tracked mobile robot:

<https://123doc.net/document/2320101-do-an-tot-nghiep-tracked-mobile-robot.htm>

1. The future of Smart Logistics Automation:

https://www.roboticstomorrow.com/article/2020/10/the-future-of-smart-logistics-automation/15857/

1. Analysis and Control of Mobile Robots in Various Environmental Conditions

<https://core.ac.uk/download/pdf/53189138.pdf>

1. A simulation and experimental study on wheeled mobile robot path control in road roundabout environment

<https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1729881419834778>

1. sách Wheeled Mobile Robot 1st Edition
2. Tài liệu bộ lọc Kalman

<https://tailieumienphi.vn/doc/bo-loc-kalman-3d9ptq.html>