|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE** | | | | | | **PROSZĘ PODAĆ NR GRUPY:** | | | | | | | | | | |
| **ZIISS1** | | | **3** | | **5** | **1** | | **2** | **IO** | |
| **IMIĘ** | **NAZWISKO** | **Temat ćwiczenia zgodny z wykazem tematów:** | **PONIŻEJ PROSZĘ PODAĆ TERMIN ZAJĘĆ:** | | | | | **ROK:** | | | | | | | | |
| **Zadanie opisowe 2** | **2023 r.** | | | | | | | | |
| **MICHAŁ** | **WARSZAWSKI** | **PN** | **WT** | **SR** | | **CZ** | | | **PT** | | | **SB** | | | **ND** |
| **GODZINA ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:** | | | | | | | | | | **11 : 30** | | | |
| UWAGA !!! Wypełniamy tylko białe pola. W **punkcie 1**, proszę zakreślić odpowiednie pola i podać godzinę w której odbywają się zajęcia, zgodnie z planem zajęć. | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Opisz możliwości wykorzystania Arduino, ESP, Raspberry PI przemyśle 4.0**

Przemysł 4.0 to paradygmat przemysłowej rewolucji, który integruje zaawansowane technologie informatyczne, komunikacyjne i cyfrowe w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Wykorzystanie platform takich jak Arduino, ESP (ESP8266/ESP32) i Raspberry Pi może znacząco przyczynić się do realizacji celów Przemysłu 4.0 poprzez zapewnienie inteligentnych, zautomatyzowanych i zintegrowanych systemów. Poniżej opisano możliwości każdej z tych platform w kontekście Przemysłu 4.0.

**Arduino**

Arduino stanowi wszechstronne narzędzie do kontroli procesów produkcyjnych, oferując nie tylko prostotę obsługi, ale także możliwość dokładnego monitorowania i sterowania różnymi aspektami produkcji.

* Monitorowanie parametrów

Arduino może być wykorzystane do zbierania danych dotyczących różnych parametrów procesów produkcyjnych, takich jak temperatura, ciśnienie, prędkość czy ilość surowców. Sensory podłączone do płytki umożliwiają ciągłą analizę warunków w czasie rzeczywistym.

* Sterowanie maszynami

Płytki Arduino są zdolne do sterowania różnymi rodzajami maszyn i urządzeń przemysłowych. Poprzez programowanie interfejsów wejścia/wyjścia, możliwe jest precyzyjne zarządzanie prędkością, kierunkiem czy czasem pracy maszyn produkcyjnych.

* Optymalizacja zużycia energii

Arduino może być wykorzystywane do optymalizacji zużycia energii w procesie produkcyjnym. Automatyczne dostosowanie parametrów pracy urządzeń do bieżących potrzeb może przyczynić się do redukcji kosztów eksploatacji.

**Arduino w sensoryce**

Sensoryka stanowi kluczową dziedzinę zastosowań Arduino, umożliwiając precyzyjne zbieranie danych z otoczenia, co jest istotne dla efektywnego monitorowania warunków produkcji.

* Temperatura, wilgotność, ciśnienie

Arduino może być używane z różnymi czujnikami mierzącymi temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Te dane są kluczowe w produkcji, zwłaszcza w branżach, gdzie kontrola warunków środowiskowych jest istotna.

* Czujniki ruchu

Arduino może integrować czujniki obecności, ruchu czy optyczne, co jest przydatne w monitorowaniu i automatyzacji procesów w zależności od detekcji obiektów.

* Czujniki wibracji i dźwięku

Wykorzystanie czujników wibracji czy dźwięku pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów w maszynach i zapobieganie awariom.

**Arduino w automatyzacji**

Automatyzacja procesów produkcyjnych jest jednym z głównych obszarów, w których Arduino znajduje zastosowanie, umożliwiając efektywne sterowanie maszynami, manipulatorami i robotami.

* Sterowanie silnikami

Arduino może sterować różnymi rodzajami silników, takimi jak silniki krokowe czy silniki DC. To umożliwia precyzyjne i programowalne ruchy maszyn.

* Systemy pneumatyczne i hydrauliczne

Arduino może być zintegrowane z systemami pneumatycznymi i hydraulicznymi, co umożliwia kontrolę nad różnymi rodzajami urządzeń, w tym manipulatorami i chwytakami.

* Robotyka przemysłowa

W połączeniu z odpowiednimi sterownikami, Arduino może być wykorzystywane w systemach robotyki przemysłowej do programowania i kontrolowania ruchów robotów, co przyczynia się do  większenia efektywności procesów produkcyjnych.

Arduino, dzięki swojej elastyczności, niskim kosztom i prostocie obsługi, staje się integralną częścią Przemysłu 4.0, umożliwiając bardziej inteligentne, zautomatyzowane i efektywne rozwiązania w zakresie monitorowania i sterowania procesami produkcyjnymi.

**ESP (ESP8266/ESP32)**

ESP8266 i ESP32 to mikrokontrolery znane ze swoich zaawansowanych funkcji komunikacji bezprzewodowej, co czyni je idealnymi do zastosowań w dziedzinie Internetu Rzeczy (IoT) oraz Przemysłu 4.0.

* Komunikacja Wi-Fi i Bluetooth

ESP8266 oraz ESP32 oferują wbudowane moduły Wi-Fi i Bluetooth, co umożliwia łatwe połączenie z lokalnymi sieciami Wi-Fi oraz urządzeniami wyposażonymi w Bluetooth. To kluczowe dla integracji z innymi urządzeniami w systemie przemysłowym.

* Łatwe połączenie z sieciami IOT

Dzięki funkcji komunikacji Wi-Fi, ESP8266 i ESP32 mogą być używane do łatwego podłączania się do platform IoT. To umożliwia przesyłanie danych do chmur obliczeniowych, gdzie informacje mogą być dalej analizowane i wykorzystywane.

**Energooszczędność platform ESP**

* Niskie zużycie energii

ESP8266 i ESP32 są znane ze swojej energooszczędności, co jest kluczowe w przypadku zastosowań przemysłowych, zwłaszcza tam, gdzie urządzenia pracują na bateriach. Możliwość efektywnego zarządzania energią przekłada się na dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu.

**Integracja z chmurą i analiza danych**

* Przesyłanie danych do chmury

Dane zebrane przez ESP8266/ESP32 mogą być łatwo przesyłane do chmur obliczeniowych, takich jak AWS, Azure czy Google Cloud. To umożliwia centralne gromadzenie danych z wielu urządzeń w jednym miejscu.

* Analiza i optymalizacja procesów

Dane zgromadzone w chmurze mogą być analizowane za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Wprowadzenie analizy danych umożliwia optymalizację procesów produkcyjnych, przewidywanie awarii czy dostosowywanie parametrów pracy urządzeń.

* Aktualizacje oprogramowania na żądanie

Dzięki komunikacji z chmurą, ESP platformy mogą być zdalnie aktualizowane. To pozwala na wprowadzanie zmian w oprogramowaniu bez konieczności fizycznego dostępu do urządzeń, co jest istotne w przemyśle 4.0.

ESP8266 i ESP32, dzięki swoim zaawansowanym możliwościom komunikacyjnym i energooszczędności, stanowią istotny składnik w budowie inteligentnych, bezprzewodowych systemów w ramach Przemysłu 4.0.

**Raspberry Pi**

* Brama do przetwarzania w chmurze

Dzięki swojej wydajności, Raspberry Pi może pełnić rolę bramy między lokalnymi systemami a chmurą obliczeniową. Dane zebrane z różnych źródeł mogą być przesyłane do chmury, gdzie są analizowane i przetwarzane.

* Analiza dużych ilości danych

Wydajność Raspberry Pi pozwala na efektywne przetwarzanie dużych ilości danych. To umożliwia zastosowanie zaawansowanych algorytmów analizy danych, co jest istotne w procesach decyzyjnych i optymalizacji produkcji.

**Raspberry Pi w zastosowaniach systemów wizyjnych:**

* Monitorowanie procesów produkcyjnych

Dzięki możliwości podłączania kamer, Raspberry Pi może być używane do monitorowania procesów produkcyjnych. Systemy wizyjne umożliwiają reagowanie na nieprawidłowości w czasie rzeczywistym.

* Identyfikacja wad i kontrola jakości

Raspberry Pi może obsługiwać algorytmy analizy obrazu, które umożliwiają identyfikację wad w produkowanych elementach. To pozwala na szybką reakcję i eliminację błędów w procesie produkcyjnym.

**Raspberry Pi jako serwer i interfejs webowy**

* Działanie jako serwer

Raspberry Pi może pełnić rolę serwera, dostarczając interfejsy programistyczne (API) oraz obsługując komunikację z różnymi urządzeniami w systemie. To umożliwia centralizację zarządzania i komunikację między różnymi elementami infrastruktury.

* Interfejsy webowe w czasie rzeczywistym

Raspberry Pi może obsługiwać interfejsy webowe, umożliwiając monitorowanie i zarządzanie urządzeniami w czasie rzeczywistym. To zwiększa elastyczność i dostępność systemu, pozwalając na  zdalne zarządzanie produkcją.

* Dostęp do informacji

Poprzez serwisy internetowe, Raspberry Pi umożliwia dostęp do danych produkcyjnych i informacji z dowolnego miejsca, co jest szczególnie istotne dla menedżerów i inżynierów odpowiedzialnych za nadzór nad produkcją.

Raspberry Pi, ze względu na swoją wszechstronność, wydajność i zdolność do obsługi zaawansowanych aplikacji, odgrywa kluczową rolę w ramach Przemysłu 4.0, umożliwiając integrację różnych technologii w celu stworzenia inteligentnych i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych.

**Wspólne Cechy Platform Arduino, ESP i Raspberry Pi w Kontekście Przemysłu 4.0**

Platformy Arduino, ESP i Raspberry Pi oferują modułową architekturę, co ułatwia integrację z różnymi urządzeniami i komponentami przemysłowymi. Mogą być używane jako część większych systemów, współpracując z istniejącymi rozwiązaniami. Obsługują także popularne standardy komunikacyjne, co ułatwia integrację z różnymi urządzeniami i systemami stosowanymi w przemyśle. Protokoły takie jak Modbus czy MQTT są szeroko wspierane. Korzystają z otwartego oprogramowania, co umożliwia dostęp do kodu źródłowego. Programiści i inżynierowie mogą dostosowywać oprogramowanie do konkretnych wymagań produkcyjnych, co zwiększa elastyczność systemu. Silne społeczności wokół tych platform dostarczają dokumentację, tutoriale oraz gotowe biblioteki, co ułatwia rozwijanie nowych funkcji i integrację z nowymi technologiami. Urządzenia te są stosunkowo niedrogie w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań przemysłowych. To czyni je dostępnymi dla szerokiej grupy użytkowników i umożliwia łatwiejsze wdrożenie w różnych projektach. Zastosowanie tych platform może obniżyć koszty wdrożenia Przemysłu 4.0, zwłaszcza w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z zalet technologii bez dużych nakładów finansowych. Ze względu na rosnące zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, zapewnienie bezpieczeństwa systemów jest kluczowe. Platformy te pozwalają na implementację odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, ale konieczne jest ścisłe przestrzeganie standardów bezpieczeństwa.

Podsumowując, Arduino, ESP i Raspberry Pi, dzięki swoim wspólnym cechom, stanowią atrakcyjne rozwiązania w kontekście Przemysłu 4.0. Ich łatwość integracji, rozwijalność i stosunkowo niskie koszty przyczyniają się do adaptacji tych platform w różnych branżach przemysłowych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa i interoperacyjności.