**nRF24L01.h**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONFIG | 0x00 | Thiết lập thanh ghi |
| EN\_AA | 0x01 | Bật tự động truyền |
| EN\_RXADDR | 0x02 | Cho phép nhận địa chỉ |
| SETUP\_AW | 0x03 | Thiết lập đia chỉ |
| SETUP\_RETR | 0x04 | Thiết lập truyền tự động |
| RF\_CH | 0x05 | Chọn kênh RF |
| RF\_SETUP | 0x06 | Thiết lập thanh ghi RF |
| STATUS | 0x07 | Trạng thái thanh ghi (được áp dụng trong chân MOSI SPI và thanh ghi được dịch chuyển nối tiếp đến MISO) |
| OBSERVE\_TX | 0x08 |  |
| RPD CD | 0x09 |  |
| RX\_ADDR\_P0 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**nRF24L01.c**