**MỤC LỤC**

[CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU 5](#_Toc76670894)

[**1.1.** **TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN** 5](#_Toc76670895)

[**1.2.** **TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH BÌNH PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC** 5](#_Toc76670896)

[CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN 7](#_Toc76670897)

[**2.1. MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN HỌC CẦN THIẾT** 7](#_Toc76670898)

[**2.2. LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH** 7](#_Toc76670899)

[**2.3. LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN** 8](#_Toc76670900)

[**2.4. MỘT SỐ THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA TRONG ĐIỀU KHIỂN** 8](#_Toc76670901)

[**2.5. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LÝ THUẬT TOÁN ADP** 11](#_Toc76670902)

[CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG PHI TUYẾN CÓ NHIỄU ĐẦU VÀO 14](#_Toc76670903)

[**3.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG:** 14](#_Toc76670904)

[**3.2. THIẾT KẾ BỘ QUAN SÁT NHIỄU ĐẦU VÀO CHO HỆ THỐNG:** 16](#_Toc76670905)

[**3.3. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG:** 19](#_Toc76670906)

[**3.4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG:** 24](#_Toc76670907)

[CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT VỚI QUÁ TRÌNH HOÁ HỌC TRONG THIẾT BỊ CSTR 30](#_Toc76670908)

[**4.1. MÔ HÌNH TOÁN HỌC VÀ THAM SỐ CỦA ĐỐI TƯỢNG** 30](#_Toc76670909)

[**4.2. THIẾT KẾ BỘ QUAN SÁT NHIỄU CHO HỆ THỐNG** 32](#_Toc76670910)

[**4.3. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH CHO HỆ THỐNG** 34](#_Toc76670911)

[**4.4. BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG** 37](#_Toc76670912)

[CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 43](#_Toc76670913)

[TÀI LIỆU THAM KHẢO 44](#_Toc76670914)

**DANH MỤC HÌNH VẼ**

[Hình 1. Sơ đồ cấu trúc tổng quát của toàn bộ thuật toán 29](file:///C:\Users\User\Desktop\ĐATN%20chương%203.docx#_Toc76669553)

[Hình 2. Đồ thị nhiễu đầu vào mô phỏng 32](#_Toc76669554)

[Hình 3. So sánh nhiễu đầu ra bộ quan sát với bậc quan sát khác nhau 33](#_Toc76669555)

[Hình 4. Sai lệch của nhiễu xấp xỉ so với thực tế 34](#_Toc76669556)

[Hình 5. Sự hội tụ của ma trận Wf 35](#_Toc76669557)

[Hình 6. Sự hội tụ của ma trận Vf 36](#_Toc76669558)

[Hình 7. Ước lượng mô hình trạng thái so với thực tế 36](#_Toc76669559)

[Hình 8. Sai lệch khi nhận dạng mô hình 37](#_Toc76669560)

[Hình 9. Sư hội tụ của trạng thái mô hình 39](#_Toc76669561)

[Hình 10. Sự hội tụ của trọng số thành phần critic 39](#_Toc76669562)

[Hình 11. Sự hội tụ của trọng số thành phần actor 40](#_Toc76669563)

[Hình 12. Tín hiệu điều khiển thực tế của thuật toán 40](#_Toc76669564)

[Hình 13. Đồ thị nồng độ của sinh khối 41](#_Toc76669565)

[Hình 14. Đồ thị nồng độ của cơ chất 41](#_Toc76669566)

[Hình 15. Đồ thị hàm mục tiêu theo thời gian trước và sau cập nhật 42](#_Toc76669567)

**DANH MỤC BẢNG BIỂU**

[Bảng 1. Các thông số của đối tượng điều khiển 30](#_Toc76669568)

[Bảng 2. Các tham số của bộ quan sát nhiễu 32](#_Toc76669569)

**DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Từ viết tắt** | **Thuật ngữ tiếng anh** | **Giải thích** |
| ADP | Adaptive Dynamic Programming | Quy hoạch động thích nghi, một phương pháp học củng cổ để xấp xỉ luật điều khiển tối ưu online (offline) |
| CSTR | Continous Stirred Tank Reactor | Một thiết bị chuyên dùng trong công nghệ hóa học, thường dùng để trộn lẫn các chất hoặc thực hiện các phản ứng hóa học |
| HJB | Hamilton – Jacobi – Bellman | Phương trình toán học kinh điển liên quan đến bài toán quy hoạch động trong điều khiển |
| PE | Persistence of Excitation | Kích thích hệ thống bằng cách thêm nhiễu vào vector tín hiệu vào ra. PE là điều kiện để tham số hội tụ trong nhận dạng và điều khiển thích nghi |
| UUB | Uniform Ultimate Bounded | Bị chặn tới hạn đều. Thể hiện rằng một tín hiệu sẽ luôn nằm trong một miền xác định khi thời gian đủ lớn |

# CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

* 1. **TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN**

Điều khiển học là một trong những ngành khoa học cơ bản và đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống chúng ta. Khi nói về đối tượng điều khiển, chúng ta có rất nhiều cách để chia, tuy nhiên có hai cách chia phổ biến: một là hệ liên tục và hệ rời rạc, hai là hệ tuyến tính và hệ phi tuyến. Đối với hệ tuyến tính, các phương pháp điều khiển cổ điển tỏ ra mạnh mẽ. Đó là phương pháp PID, gán điểm cực, cân bằng tối thiểu,... Những thông số quan trọng đặc biệt ảnh hưởng tới chất lượng hệ thống, đó là sai lệch tĩnh, độ vọt, độ lợi, thời gian quá độ,…

Những đánh giá về các con số này được thể hiện rất rõ trong cuốn điều khiển tuyến tính của thầy Nguyễn Doãn Phước. Đối với hệ phi tuyến, các thông số nói đến ở trên khó đánh giá hơn và chúng ta thường tập trung vào tính ổn định của hệ thống. Chính vì thế mà xuất hiện nhiều phương pháp điều khiển hiện đại và thông minh cho những hệ này. Tuy nhiên, ta có thể thấy có những mảng điều khiển chính như: điều khiển mờ và neural, điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững, và điều khiển tối ưu.

* 1. **TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH BÌNH PHẢN ỨNG KHUẤY TRỘN LIÊN TỤC**

Bình phản ứng khuấy trộn liên tục (CSTR) là một thiết bị không thể thiếu trong các quá trình công nghệ kỹ thuật và hóa học. Thiết bị khuấy trộn liên tục (CSTR) được biết đến như một thùng chứa lớn hoặc một lò phản ứng, là một dạng thiết bị phản ứng phổ biến trong kỹ thuật hóa học. Một thiết bị CSTR thường dùng để nói đến một mô hình được sử dụng để đánh giá sự thay đổi của các thành phần hợp chất trong quá trình phản ứng, với việc sử dụng một thùng (bể) chứa có thiết bị khuấy hoạt động liên tục, nhằm  
cho sản phẩm đầu ra theo yêu cầu. Mô hình này làm việc với hầu hết các lưu  
chất như : chất lỏng, khí đốt, bùn than, xi măng...

Trong một lò phản ứng khuấy trộn hoàn hảo, hợp chất ở đầu ra là đồng nhất được cấu thành từ các hợp chất hóa học ở đầu vào, hoạt động với thời gian và tốc độ phản ứng ổn định. Nếu thời gian trộn ổn định là từ 5 đến 10 chu kì thì ta coi như đã đạt được  
yêu cầu kĩ thuật. Các thiết bị CSTR khi được sử dụng thường được đơn giản  
hóa các công thức tính toán kĩ thuật và có thể được sử dụng để mô tả các nghiên  
cứu về phản ứng.

Trong thực tế, các quá trình công nghiệp thường được điều khiển bằng phương pháp điều khiển tuyến tính như PID, LQR. Mô hình phi tuyến thường được tuyến tính hóa quanh điểm điểm cân bằng.

Trong thiết bị CSTR trong công nghiệp thường điều khiển 2 đại lượng chính là nhiệt độ và nồng độ. 2 đại lượng này đều thay đổi chậm, quán tính lớn. Ngoài ra, khi điều khiển nhiệt độ hoặc nồng độ thay đổi một lượng lớn thì mô hình sẽ không còn là tuyến tính. Vì vậy nên đồ án của em đề xuất một phương pháp khác điều khiển thiết bị CTSR bằng mô hình phi tuyến ban đầu của hệ thống

Trong đồ án này xét một phản ứng lên men đơn giản trong công nghiệp. Gồm 2 biến đầu ra và 1 biến đầu vào. Điều khiển lưu lượng dòng chảy của chất phản ứng để nồng độ sản phẩm đạt giá trị yêu cầu

# CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC SỬ DỤNG TRONG ĐỒ ÁN

## **2.1. MỘT SỐ BẤT ĐẲNG THỨC TOÁN HỌC CẦN THIẾT**

* Bất đẳng thức Young: Cho 2 số thực a và b không âm, 2 số thực p và q thỏa mãn . Khi đó ta có



Áp dụng đối với 2 vecto cột A, B trong trường hợp p=q=2. Ta có



Trong đó được định nghĩa là chuẩn Euclid của ma trận A

* Bất đẳng thức Cauchy Schwarz: Cho 2 ma trận A và B, tích AB tồn tại. Khi đó ta có



Các bất đẳng thức toán học về chuẩn của ma trận thường được sử dụng để chứng minh tính ổn định của thuật toán hoặc ma trận

## **2.2. LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TUYẾN TÍNH**

* Tính ổn định của hệ thống tuyến tính

Cho hệ thống tuyến tính có dạng



Trong đó, A là ma trận vuông, w là tín hiệu không xác định, nhưng luôn bị chặn trên.

Khi đó, hệ thống (2.4) ổn định khi và chỉ khi ma trận A là ma trận bền, có các trị riêng đều nằm trên nửa mặt phẳng bên trái trục ảo. Ổn định này không phải là ổn định tiệm cận, nhưng trạng trái luôn nằm trong một miền xác định D lân cận gốc tọa độ.

Điều kiện này được sử dụng để lựa chọn tham số thích hợp cho quá trình. Và ma trận A có thể được chọn một cách phù hợp

## **2.3. LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN**

Một số định nghĩa quan trọng trong lý thuyết điều khiển cần dùng trong đồ án

* Khái niệm ổn định tiệm cận

Cho hệ thống phi tuyến tổng quát

 với 

Hệ (2.5) được gọi là ổn định tiệm cần toàn cục nếu tồn tại hàm mà với mọi tín hiệu khởi tạo x0 và tồn tại mốc thời gian t0 thỏa mãn

 và 

Hơn nữa, hệ được gọi là ổn định tiệm cận theo hàm mũ nếu hệ ổn định tiệm cận và thêm điều kiện với a và b là 2 hằng số dương

* Khái niệm ổn định UUB

Cho hệ thống phi tuyến (2.5) với trạng thái . Điểm cân bằng xc được gọi là điểm ổn định UUB nếu tồn tại một tập đóng , sao cho với mọi , luôn tồn tại chặn trên B và thời gian để điều kiện luôn thỏa mãn với mọi

* Điều kiện PE

Một vectơ tín hiệu bị chặn được gọi là thỏa mãn điều kiện PE trong khoảng thời gian với nếu tồn tại 2 số dương và sao cho với mọi giá trị t có



Các định nghĩa trên được sử dụng để chứng minh các biến, tín hiệu trong thuật toán hội tụ về giá trị xác định. Điều kiện PE là điều kiện cần để thuật toán có thể cập nhật trọng số về giá trị tối ưu

**2.4. MỘT SỐ THUẬT TOÁN TỐI ƯU HÓA TRONG ĐIỀU KHIỂN**

Do bài toán là điều khiển tối ưu, nên chắc chắn cần dùng đến các thuật toán tối ưu hóa. Hai thuật toán tối ưu hóa được sử dụng trong đồ án là: bình phương tối thiểu, gradient descent.

* Phương pháp bình phương tối thiểu

Cho 2 bộ ma trận đầu vào X và đầu ra Y, ta cần tìm một hàm số sao cho



Chuyển hàm số về dạng . Trong đó là một hàm cơ sở, W là một trọng số thực. Khi đó (2.8) trở thành



Ta đánh giá nghiệm của phương pháp bình phương tối thiểu là trọng số W\* sao cho bình phương sai lệch là nhỏ nhất



Phương trình (2.10) có nghiệm là

 với 

Nghiệm (2.11) chỉ phù hợp trong trường hợp bộ dữ liệu không thay đổi, và ma trận phải là ma trận không suy biến.

Nếu kích thước ma trận K luôn tăng lên theo thời gian, thì (2.11) không có là phương pháp phù hợp do W\* cũng thay đổi theo thời gian. Vậy nên ta cần biến đổi theo một phương pháp khác với K, Y đều phụ thuộc theo thời gian



Đặt . Ta có



Mặt khác, ta lại có



Quan hệ giữa P(t) và P(t-1) có thể biểu diễn như sau



Thay (2.15) vào (2.14), ta rút ra được



Từ (2.16) và (2.13), luật cập nhật W\*(t) theo W\*(t-1) là



Theo định lý về ma trận nghịch đảo.



Mặt khác từ (2.15), ta lại có



Áp dụng (2.18) với , (2.19) tương đương với





Thay (2.21) vào (2.17), ta có luật cập nhật trọng số W\* là



Thuật toán bình phương tối thiểu gồm 2 công thức (2.22) và (2.20) sử dụng đệ quy, phù hợp để tối ưu các mô hình có kích thước thay đổi chỉ bằng cách cập nhật trọng số. Ngoài ra vấn đề ma trận suy biến cũng được giải quyết do đã loại trừ được phép tính ma trận nghịch đảo trong (2.10).

* Phương pháp gradient descent

Phương pháp này tối ưu một hàm cho trước bằng cách cập nhật trọng số tương tự như phương pháp bình phương tối thiểu. Tuy nhiên, phương pháp này có thể áp dụng được cho cả các hàm phụ thuộc phi tuyến theo trọng số W, trong khi phương pháp bình phương tối thiểu chỉ có thể áp dụng cho các hàm phụ thuộc tuyến tính theo W.

Cho hàm E(X,W). Điểm tối ưu W\* thỏa mãn



Phương pháp cập nhật trọng số cho W để W tiến dần về giá trị tối ưu



Trong đó, là một tham số gọi là tốc độ học của phương pháp. Nếu quá nhỏ sẽ dẫn đến quá trình hội tụ của phương pháp xảy ra rất chậm chạp. Nếu quá lớn có thể gây mất ổn định, làm W đi xa khỏi W\*.

**2.5. TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LÝ THUẬT TOÁN ADP**

Để thuận tiện trình bày, ta xét hệ động học có mô hình trạng thái liên tục, dạng affine



Với là biến trạng thái và tín hiệu điều khiển .

Luật điều khiển là một hàm có dạng



Hàm mục tiêu thể hiện sự tối ưu cần đạt được của hệ thống là một hàm tích phân liên tục



Trong đó là hệ số suy giảm, thể hiện ảnh hưởng của hàm chi phi r(x,u) khi thời gian càng dài

Giả sử hệ thống có thể ổn định trong tập xác định thì tồn tại luật điều khiển giúp hệ điều khiển vòng kín (2.25) ổn định tiệm cận trong . Tín hiệu điều khiển được gọi là tín hiệu chấp nhận được nếu nó là tín hiệu giúp hệ ổn định. Ngoài ra, hàm J(x) do nó gây ra phải là hàm hữu hạn

Mục tiêu của điều khiển tối ưu là phải tìm ra được một hàm là tín hiệu chấp nhận được, để có thể tối ưu được hàm mục tiêu J(x)



Đạo hàm hàm chi phí (2.27) theo thời gian, ta có



Hàm Hamilton liên tục được định nghĩa như sau



Hàm Hamilton tính toán năng lượng dọc theo diễn biến của hệ thống cũng như phản chiếu sự tối ưu của hệ thống. Phương trình HJB đòi hỏi hàm Hamilton bằng 0

Bản chất của các thuật toán ADP, là thực hiện giải các phương trình HJB phi tuyến nhưng không dựa trên mô hình đối tượng. Đối với các mô hình hệ thống có dạng affine (2.25) thì thuật toán ADP không cần biết bất cứ thông tin gì về hàm f(x). Thuật toán chỉ sử dụng dữ liệu đo được đầu vào và đầu ra của hệ thống, phụ thuộc vào ma trận g(x).

Thuật toán ADP cơ bản chia thành 2 loại cơ bản.

* ADP off policy. Thuật toán thực hiện bằng cách thu một loạt dữ liệu từ việc chạy thử hệ thống. Sau đó tìm ra bộ trọng số và bộ điều khiển tối ưu cho hệ thống. Mô hình dựa trên nhiều dữ liệu trên khoảng thời gian T.

Do số dữ liệu là không thay đổi. Nên việc cập nhật dữ liệu thường được tiền hành offline bằng công thức (2.11). Chúng cập nhật dựa trên chênh lệch giữa đầu vào và đầu ra tại các thời điểm liên tiếp.

Ưu điểm của phương pháp này là thuật toán đơn giản, thu được kết quả ngay lúc ổn định. Nhưng không phù hợp với các mô hình có bất định do mô hình thay đổi liên tục

* ADP on policy. Thuật toán thực hiện bằng cách cập nhật liên tục các ma trận trọng số và bộ điều khiển một cách online

Luật cập nhật phụ thuộc vào đầu vào đầu ra của bước trước đó. Quá trình học online được thực hiện một cách liên tục, nên phù hợp với các mô hình có bất định hoặc tham số thay đổi theo thời gian.

Mô hình khảo sát ở đây là chịu tác dụng của bất định và nhiễu. Nên trong đồ án này sẽ sử dụng phương pháp ADP on policy để xác định bộ điều khiển tối ưu.

# CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG PHI TUYẾN CÓ NHIỄU ĐẦU VÀO

## **3.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG:**

Xét hệ thống phi tuyến liên tục theo thời gian:



Đây là mô hình phi tuyến affine, có nhiễu đầu vào d không đo được. Trong đó , , là đầu vào bị chặn, . là hàm Lipschitz liên tục. f(x)=0 khi x=0. Nghĩa là hệ phi tuyến này có điểm cân bằng tại x=0.

Trong mô hình hệ thống, ma trận f(x) là không biết trước do bất định, g(x) là xác định

Ta khai báo hàm mục tiêu điều khiển cho hệ này:



Trong đó:





Các ma trận Q và R là ma trận đối xứng xác định dương. Để có thể đánh giá hàm mục tiêu với đầu vào bị chặn, ta cần chọn hàm U(u(t)) sao cho giá trị của nó là một hàm xác định dương, tập giá trị trong khoảng .

Do đó để đơn giản trong việc tính toán, biến đổi. Chọn hàm sao cho nó là một ánh xạ từ ( đến R

Với hàm thỏa mãn điều kiện trên. Khi đó, (3.4) trở thành:



Dễ thấy với hàm r được chọn như trên, hàm mục tiêu J là luôn dương. r=0 khi và chỉ khi x=0, u=0.

Trước khi thiết kế điều khiển cho hệ phi tuyến trên, ta cần đưa ra các giả thiết cần thiết.

**Giả thiết 1:**  Nhiễu đầu vào d tác dụng lên hệ là nhiễu bị chặn, và luôn nhỏ hơn giá trị cực đại của đầu vào u.



Giả thiết này nhằm giới hạn nhiễu d là không quá lớn so với đầu vào u để thiết kế bù nhiễu trong bộ điều khiển.

**Giả thiết 2:**  Các ma trận f(x) và g(x) là khả vi đến cấp 2

**Giả thiết 3:** Ma trận g(x) bị chặn và biết trước



**Giả thiết 4:** Cho hàm liên tục Y: . S là một tập đóng. Luôn tồn tại 2 bộ số W và V thỏa mãn.



Trong đó, là các hàm cơ sở của mạng nơ-ron, độc lập tuyến tính với nhau. Ngoài ra, khi số nút N mạng tăng lên càng lớn, sai lệch do xấp xị mạng nơ-ron càng nhỏ, và khi

**Giả thiết 5:** Giả thiết các ma trận W, V trong (3.8) là ma trận có chuẩn Euclid bị chặn trên. Tức là



**Giả thiết 6:** Sai lệch và đạo hàm đều bị chặn trên.



Để điều khiển hệ phi tuyến trên, ta chia bài toán thành 3 mục tiêu chính:

* Nhận dạng xấp xỉ mô hình hệ thống
* Ước lượng nhiễu d không đo được bằng giá trị để bù nhiễu trong bộ điều khiển
* Xác định bộ điều khiển u khi không có nhiễu đầu vào để tối ưu hàm mục tiêu (3.2)

Do hàm J(x(t)) trong (3.2) luôn dương, r(x(t),u(t)) dễ thấy là một hàm lồi, nên bài toán trở thành bài toán tối ưu lồi dưới tác động của bất định và nhiễu

## **3.2. THIẾT KẾ BỘ QUAN SÁT NHIỄU ĐẦU VÀO CHO HỆ THỐNG:**

Ta đặt . Khi đó (3.1) trở thành:



Bộ quan sát được thiết kế ở đây là quan sát nhiễu bậc cao. Được thiết kế để quan sát nhiễu cho đến đạo hàm cấp n của d.

Trước khi thiết kế, ta cần đưa ra giả thiết cho d\* để đảm bảo bộ quan sát làm hệ ổn định:

**Giả thiết 8:** d\* là hàm số khả vi đến cấp n theo t, và các đạo hàm này là bị chặn trên:



Giả sử f(x) là xác định. Bộ quan sát nhiễu bậc n cho hệ (3.11) được thiết kế như sau:









Trong đó, Li là các ma trận vuông có số chiều thích hợp. Các thành phần là giá trị ước lượng của .

Khi i=1, ta có =. Các biến pi là các biến trung gian dùng để ước lượng nhiễu.

Tiếp theo, ta đánh giá sai lệch của bộ quan sát nhiễu so với nhiễu thực tế.

Định nghĩa sai lệch quan sát là:



Trong đó:



Đạo hàm 2 vế (3.18) theo thời gian ta có:



Từ (3.11), (3.13), (3.14). Ta có:



Đặt . Ta có:



Trừ theo vế (3.21) cho (3.20)



Từ (3.11), (3.15), (3.16). Ta có:



Trừ cả 2 vế (3.23) cho ta có:



Kết hợp các công thức (3.22) và (3.24) dưới dạng ma trận:



I là các ma trận đơn vị có số chiều phù hợp.

Ta thấy hệ (3.25) có dạng mô hình tuyến tính viết dạng thu gọn như sau:



Điều kiện để (3.26) ổn định là ma trận Dn ở trên phải là ma trận bền. Các điểm cực của Dn nằm bên trái trục ảo. Theo định lý Lyapunov với Dn là ma trận bền, tồn tại một ma trận P­­1 đối xứng xác định dương thỏa mãn



Q1 là ma trận xác định dương.

Để đánh giá tính ổn định của bộ quan sát trên ta có định lý sau:

**Định lý 1:** Cho mô hình phi tuyến (3.11) chịu tác động của nhiễu d\*, có f(x) và g(x) xác định. Sử dụng bộ quan sát bậc cao trong các công thức (3.13) – (3.16), thì sai lệch giữa nhiễu đầu vào d\* và nhiễu quan sát được trong (3.17) sẽ là bị chặn sau thời gian đủ lớn (UUB)

*Chứng minh:*

Xét hàm Lyapunov sau:



P1 là nghiệm của phương trình (3.27).

Đạo hàm 2 vế (3.28) theo thời gian, ta có:



Ta có khi điều kiện sau thỏa mãn:



Từ **Giả thiết 8**, sau khoảng thời gian đủ dài, sai lệch quan sát sẽ bị chặn trong miền xác định



Từ (3.31), ta chứng minh được là UUB. □



**Nhận xét 1:** Với cùng một giá trị của trong công thức (3.32), ta thấy khi bậc n của bộ quan sát càng lớn, giá trị trung bình của từng phần tử sẽ càng nhỏ. Khi đó sai lệch càng nhỏ, chất lượng của bộ quan sát càng được cải thiện. Tuy nhiên, độ phức tạp tính toán cũng tăng lên. Vì thế, cần chọn bậc phù hợp cho bộ quan sát để vừa đảm bảo chất lượng quan sát, vừa đơn giản cho hệ thống tính toán.

## **3.3. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG:**

Mô hình hệ thống (3.1) được xét là bất định toàn phần do f(x) là không biết trước nên ta cần xấp xỉ hàm f(x) thành hàm , nhằm dùng để thiết kế bộ điều khiển sau này.

Do hàm f(x) là hàm khả vi đến cấp 2, từ **Giả thiết 4** ta có thể biểu diễn hàm f(x) như sau





Trong đó các ma trận , là các ma trận trọng số lý tưởng nhưng chưa biết trước, là các hàm cơ sở của mạng nơ-ron, độc lập tuyến tính với nhau.

Hàm kích hoạt của mạng nơ-ron là:



Để nhận dạng gần đúng mô hình hệ thống ta thiết kế như sau:



Trong đó là đầu ra của bộ quan sát nhiễu



Với là sai lệch trạng thái, k là hằng số thiết kế.



Trừ theo vế (3.34) cho (3.36), ta có:



Để khảo sát tính ổn định của hệ thống, ta đặt:



Đạo hàm 2 vế của (3.40) theo thời gian ta thu được:



Luật cập nhật các ma trận trọng số Wf và Vf được cho như sau:



Toán tử proj ở trên là phép toán nhằm để giới hạn giá trị của và để đảm bảo tính ổn định cho toàn hệ sẽ được chứng minh ở sau. Định nghĩa toán tử proj như sau:

Điều này sẽ giúp chặn giá trị của và trong giới hạn cho phép. Trong quá trình cập nhật và mà không đạt các giá trị giới hạn trong toán tử proj, có thể coi:



Ta đưa ra định lý về tính ổn định của hệ thống nhận dạng và quan sát nhiễu như sau:

**Định lý 2:** Cho mô hình phi tuyến (3.1), có d là nhiễu đầu vào, là đầu ra của bộ quan sát nhiễu, f(x) là mô hình bất định toàn phần. Sử dụng mạng nơ-ron xấp xỉ mô hình trong các công thức (3.36) – (3.38), với luật cập nhật trọng số trong công thức (3.42). Khi đó, các tín hiệu sai lệch tương ứng là và , sẽ bị chặn sau thời gian đủ lớn (UUB), đồng thời các ma trận và sẽ tiến về 1 lân cận ma trận trọng số tối ưu và

*Chứng minh:*

Gọi các biến sai lệch trọng số và

Xét hàm Lyapunov sau:



Lấy đạo hàm 2 vế của (3.44) theo thời gian ta có:



Biểu thức (3.41) có thể viết lại như sau:



Mặt khác ta có tính chất vết của ma trận: trace(yxT) = xTy, với x và y là 2 vecto cột.

Khai báo các biến trung gian như sau:



Rút gọn công thức (3.46) từ các công thức (3.47)



Thay các công thức (3.48), (3.43), (3.40) vào công thức (3.45), ta có



Theo công thức trong công thức (3.47), (3.49) tương đương với



Thay và trong công thức (3.43) vào , ta có:



Từ các **Giả thiết 3 – 6**, tính bị chặn của và qua toán tử proj, các ma trận , , , , , , , , là bị chặn trên.

Từ (3.51), kết hợp với (3.40), ta đánh giá được:



Tương tự ta có:





Trong đó , , , , , là các hằng số dương. Theo bất đẳng thức Cauchy – Schwarz và bất đẳng thức Young, ta có.



Chọn các tham số thiết kế sao cho và . Đặt , . Ta có



Xét miền D chứa gốc tọa độ



Dễ thấy bán xác định dương với mọi điểm nằm trong miền D, sau một khoảng thời gian đủ lớn, hàm sẽ bị chặn, do đó các tín hiệu , , cũng bị chặn trong một lân cận quanh gốc tọa độ. Do , cùng bị chặn, nên cũng bị chặn.

Vậy định lý 2 đã được chứng minh. □

## **3.4. THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG:**

Ta thiết kế bộ điều khiển như sau:



Với u1 là thành phần phản hồi của bộ điều khiển, là thành phần bù nhiễu của hệ thống.

Trong đó, g+(x) là ma trận giả nghịch đảo của g(x). Thay (3.58) và (3.1), ta có



Để đơn giản trong việc thiết kế, ta coi . Khi đó bài toán điều khiển hệ thống có nhiễu (3.1) trở thành bài toán điều khiển hệ thống (3.59) không có nhiễu.

Hàm mục tiêu điều khiển là các biểu thức từ (3.2) – (3.5), nhưng thay thế u thành u­­­­1 trong các công thức trên.



Ta thiết kế bộ điều khiển u1 bị chặn, tối ưu cho hệ trên thỏa mãn hàm mục tiêu.

Đạo hàm 2 vế của (3.60) theo thời gian ta có:



Hàm Hamilton của hệ thống (3.59) là



là bộ điều khiển tối ưu của hệ thống, J\* là hàm mục tiêu tương ứng với . Điều kiện để là bộ điều khiển tối ưu của hệ thống (3.59) là



Mặt khác, và J\* phải thỏa mãn phương trình HJB sau



Thay các giá trị tối ưu trong (3.64) thành các giá trị xấp xỉ tương ứng, phương trình HJB trở thành



Để đánh giá và thiết kế bộ điều khiển tối ưu, ta gọi biến là sai lệch Bellman



Nghiệm của phương trình HJB (3.64) rất khó để xác định chính xác bằng các phương pháp giải tích thông thường, ngay cả khi các hàm f(x) và g(x) là hoàn toàn xác định. Ở đây hàm f(x) chưa được xác định một cách tường minh, nên ta cần một thuật toán xác định và J\* một cách gần đúng. Các hàm và J\* đều là hàm phi tuyến, để có thể xác định một cách gần đúng, ta đặt



Trong đó là vecto các hàm cơ sở của mạng nơ-ron, là đạo hàm của theo x. Các hàm phải thỏa mãn và để đảm bảo tại x=0, và J\* đều triệt tiêu. Các hàm phải độc lập tuyến tính với nhau. Chọn số hàm càng lớn, hàm nhận dạng càng gần với kết quả. khi .

Bộ điều khiển tối ưu được thiết kế dựa trên cấu trúc actor – critic. Giá trị xấp xỉ của thành phần actor và critic là.



Các ma trận trọng số và là ước lượng của các ma trận actor, critic lý tưởng và .

Sai lệch giữa trọng số lý tưởng và ước lượng là và

Thay thế (3.68) vào công thức (3.65). Ta có



Trong đó là biến trung gian được dùng cho thiết kế điều khiển sau. Thuật toán được sử dụng là ADP onpolicy, cấu trúc actor – critic, với các ma trận và được cập nhật theo nguyên lý tối ưu hàm Bellman.

Gọi hàm tích phân bình phương sai lệch Bellman để tối ưu thành phần critic.



Cần xác định trọng số trong (3.69) sao cho Ec trong (3.70) đạt cực tiểu. Dùng phương pháp bình phương tối thiểu, đạo hàm Ec theo có



Giải phương trình (3.71), nghiệm thu được là



Nghiệm giải được từ (3.72) có 2 nhược điểm. Nghiệm chỉ tồn tại khi ma trận là khả nghịch. Ngoài ra, việc lấy tích phân trong quá trình tính toán sẽ gây khó khăn cho việc tính toán. Vì thế ta cần dùng một thuật toán khác xác định bằng phương pháp đệ quy như sau



Trong đó các hằng số dương và là các tham số thiết kế. Ma trận là ma trận đối xứng xác định dương được ước lượng như sau.



**Nhận xét 2:**

Trong qúa trình cập nhật , có thể do cách chọn hoặc không phù hợp có thể khiến ma trận không xác định dương, vì thế, ta cần thực hiện giới hạn để bảo đảm luôn xác định dương bằng giới hạn



Khi vượt ra khỏi giới hạn này sẽ được reset về giá trị . Từ (3.74), dễ thấy rằng . Do đó luôn giảm, đến thời điểm gần xấp xỉ bằng 0 thì luật cập nhật (3.73) sẽ diễn ra rất chậm. Vì vậy nên việc reset giá trị của khi quá nhỏ là cần thiết

Để cập nhật trọng số cho , ta vẫn dựa trên nguyên lý tối ưu hàm sai lệch Bellman . Tuy nhiên phương pháp tối ưu bằng bình phương tối thiểu không phù hợp để xác định vì là hàm phi tuyến theo .

Gọi hàm bình phương sai lệch Bellman để tối ưu thành phần actor.



Đạo hàm (3.76) theo



Do tính phi tuyến của Ea theo , để tìm nghiệm  tối thiểu Ea, ta dùng phương pháp gradient descent để cập nhật. Luật cập nhật như sau



Toán tử proj được dùng để giới hạn . Thành phần thứ nhất trong (3.78) là luật cập nhật dựa trên thuật toán gradient descent.

Từ (3.68), lấy đạo hàm theo . Ta có.



Trong đó, phép ánh xạ được định nghĩa là




Qua các biến đổi toán học, ta có





Lần lượt thay (3.81) và (3.82) vào công thức (3.78), ta có



Sau khi tổng hợp các thành phần của bộ điều khiển, ta có sơ đồ tổng quát của thuật toán như sau

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc tổng quát của toàn bộ thuật toán

# CHƯƠNG 4: MÔ PHỎNG THUẬT TOÁN ĐỀ XUẤT VỚI QUÁ TRÌNH HOÁ HỌC TRONG THIẾT BỊ CSTR

## **4.1. MÔ HÌNH TOÁN HỌC VÀ THAM SỐ CỦA ĐỐI TƯỢNG**

Giả thiết rằng phản ứng lên men trong thiết bị xảy ra là liên tục. Bảng sau mô tả các biến và tham số của đối tượng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biến | Ý nghĩa | Giá trị | Đơn vị |
| X | Nồng độ của sinh khối |  | g/l |
| S | Nồng độ của cơ chất |  | g/l |
| F | Lưu lượng dòng chảy cấp vào |  | l/h |
| Fd | Nhiễu tác động lên dòng chảy do cơ cấu chấp hành |  | l/h |
| V | Thể tích phản ứng | 4 | l |
| SF | Nồng độ đầu vào của cơ chất | 10 | g/l |
| Y | Hiệu suất phản ứng | 0.5 |  |
| μmax | Tốc độ lên men cực đại | 1 | 1/h |
| K1 | Thông số bão hòa | 0.03 | g/l |
| K2 | Thông số của chất ức chế | 0.5 | l/g |

Bảng 1. Các thông số của đối tượng điều khiển

Dựa vào tài liệu tham khảo [3], ta có mô hình phi tuyến của quá trình lên men như sau:



Giả sử S0, X0, F0 là điểm cân bằng của đối tượng trên.

Đặt các biến đầu ra và đầu vào: , , , . Ta có mô hình



Dễ thấy mô hình (4.2) có điểm cân bằng tại gốc tọa độ, các ma trận f(x) và g(x) thỏa mãn các giả thiết đã cho.

Để khảo sát hoạt động của thuật toán trên vào mô hình (4.2), ta cần chọn các giá trị đặt cho nồng độ của hai chất phản ứng, đưa bài toán về bám giá trị đặt

Điều kiện cân bằng của mô hình (4.2) là



Giải hệ phương trình (4.3), phương trình có nghiệm








Thay số vào (4.4) – (4.6), ta có (g/l), (g/l), (g/l)

Trong mô hình (4.2), có là giới hạn cực đại của đầu vào u. Nhiễu d là nhiễu biến thiên phụ thuộc vào thời gian là



Đồ thị của nhiễu d theo thời gian như sau:



Hình 2. Đồ thị nhiễu đầu vào mô phỏng

Từ đồ thị d, đảm bảo được điều kiện ở **Giả thiết 1**,

## **4.2. THIẾT KẾ BỘ QUAN SÁT NHIỄU CHO HỆ THỐNG**

Theo kết quả ở **Nhận xét 1**, khi số bậc của bộ quan sát càng tăng thì sai lệch nhiễu đo được càng nhỏ. Nhiễu xấp xỉ càng chính xác.

Ta sẽ kiểm chứng bằng ba bộ quan sát nhiễu có bậc từ 1 đến 3. Các tham số bộ quan sát được cho trong bảng sau.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bậc 1 | Bậc 2 | Bậc 3 |
| L1 | 1.97 | 18.76 | 14.2 |
| L2 | x | 54.93 | 217.1 |
| L3 | x | x | 716.3 |

Bảng 2. Các tham số của bộ quan sát nhiễu


Các ma trận Dn là



đều là ma trận bền, thỏa mãn **Định lý 1**

Để khảo sát đặc tính của bộ quan sát nhiễu, ta đặt vào hệ thống một đầu vào bất kỳ làm hệ thống ổn định.


Chọn . Đặc tính nhiễu thực tế và các nhiễu quan sát như dưới đây



Hình 3. So sánh nhiễu đầu ra bộ quan sát với bậc quan sát khác nhau

Có thể nhận thấy từ hình vẽ, nhiễu của bộ quan sát bậc 1 sai lệch khá lớn so với nhiễu thực tế, đặc biệt là khi tần số nhiễu lớn. Bộ quan sát bậc 2 và bậc 3 bám khá tốt so với nhiễu thực tế.

Sai lệch quan sát giữa nhiễu của bộ quan sát và nhiễu thực tế như sau



Hình 4. Sai lệch của nhiễu xấp xỉ so với thực tế

Sai lệch nhiễu của bộ quan sát bậc 1 rất lớn nên chất lượng quan sát không thể dùng để điều khiển hệ thực

Sai lệch nhiễu của bộ quan sát bậc 3 là nhỏ nhất, tuy nhiên chất lượng quan sát cải thiện không đáng kể so với bộ quan sát bậc 2,còn làm tăng độ phức tạp tính toán.

Vậy nên khi thiết kế bộ quan sát nhiễu theo phương pháp đề xuất, cần chọn bậc và tham số quan sát một cách phù hợp.

## **4.3. NHẬN DẠNG MÔ HÌNH CHO HỆ THỐNG**

Các phản ứng hóa sinh trong quá trình lên men trên có các thông số như thể tích, nồng độ, lưu lượng … có thể đo được bằng cảm biến. Tuy nhiên các hệ số phản ứng, hiệu suất … chắc chắn không thể xác định chính xác bằng cảm biến thông thường. Nên mô hình (4.2) là không thể xác định chính xác hoàn toàn, luôn chứa thành phần bất định. Do đó, cần thiết kế nhận dạng cho hệ thống.


Ta thiết kế mạng nơ-ron nhận dạng hệ thống như các công thức (3.36) – (3.38).

Trong đó, 2 ma trận , có . Các hàm là các hàm sigmoid, . Tính chất của hàm sigmoid là




Các tham số thiết kế là: . Các ma trận , .

Bộ điều khiển áp dụng vẫn là . Các ma trận và được khởi tạo ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 1. Các đồ thị và như sau




Hình 5. Sự hội tụ của ma trận Wf



Hình 6. Sự hội tụ của ma trận Vf


Nhận thấy các ma trận và đều hội tụ về giá trị xác định sau khoảng thời gian đủ lớn, nên và .

Đồ thị của giá trị và như sau



Hình 7. Ước lượng mô hình trạng thái so với thực tế

Sai lệch của phép nhận dạng là là



Hình 8. Sai lệch khi nhận dạng mô hình

Từ 2 đồ thị trên, sai lệch nhận dạng cũng tiến về 0, trong thời gian đủ lớn. Thuật toán nhận dạng xấp xỉ một cách gần đúng mô hình bất định của đối tượng. **Định lý 2** được nghiệm đúng bằng mô phỏng.

## **4.4. BỘ ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU CHO HỆ THỐNG**

Hệ thống phản ứng lên men trên là quá trình điều khiển nồng độ. Nồng độ là đại lượng có quán tính lớn, hơn nữa nếu phản ứng xảy ra một cách chậm chạp thì việc tối ưu bộ điều khiển là việc cần thiết.

Điều khiển tối ưu hệ (4.2) không thể giải bằng phương trình HJB do mô hình không xác định. Hơn nữa việc giải phương trình HJB rất khó, không có nghiệm tường minh.

Dùng phương pháp được đề xuất có thể giải gần đúng phương trình HJB, tìm trọng số tối ưu cho hàm mục tiêu

Bộ điều khiển tối ưu thiết kế sử dụng công thức (3.67). Luật cập nhật ma trận trọng số cho thành phần critic (3.73) – (3.75). Luật cập nhật ma trận trọng số cho thành phần actor (3.83).

Trong các công thức, thành phần còn chứa thành phần tích phân. Nên cần xác định lại công thức để loại bỏ thành phần tích phân trên

Ta có



Dùng tích phân từng phân cho thành phần thứ 2 của (4.9)



Trong đó, ma trận là ma trận hàng, ghép bởi tất cả các phần tử trên đường chéo của R, .

Hàm cơ sở cho mạng nơ-ron actor – critic được chọn là



Hàm mục tiêu có ma trận mục tiêu là , .

Các tham số thiết kế là: Tại thời điểm t=0, chọn giá trị , các ma trận trọng số ban đầu được khởi tạo là giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ -5 đến 5.

Để đạt điều kiện PE, trong thành phần của u1 được thêm một nhiễu nhỏ nhằm bảo đảm hệ thống hội tụ về giá trị ổn định. Nhiễu này được thêm vào hàm bên trong hàm tanh của bộ điều khiển




Trong đó, các tần số được chọn ngẫu nhiên trong khoảng từ -500 đến 500. Nhiễu này được tác dụng trong 16 giờ đầu tiên của quá trình

Vậy tín hiệu u tác dụng lên hệ là




Các đồ thị của toàn bộ thuật toán như sau




Hình 9. Sư hội tụ của trạng thái mô hình

Các trạng thái của hệ thống đều tiến về điểm cân bằng, nên hệ thống là ổn định. Tuy nhiên có thể nhận thấy trạng thái hệ thống không ổn định tiệm cận về gốc tọa độ do bộ quan sát không thể triệt tiêu hoàn toàn nhiễu đầu vào mà chỉ làm giảm ảnh hưởng của nhiễu




Hình 10. Sự hội tụ của trọng số thành phần critic



Hình 11. Sự hội tụ của trọng số thành phần actor


Khi ở trạng thái ổn định, các ma trận trọng số và cùng hội tụ khi t đủ lớn. Ngoài ra chúng cùng hội tụ về cùng 1 giá trị, do bản chất của chúng đều là giá trị xấp xỉ của ma trận W tối ưu.




Hình 12. Tín hiệu điều khiển thực tế của thuật toán

Tín hiệu điều khiển luôn dao động xung quanh điểm cân bằng mà không thể ổn định do trong bộ điều khiển có thành phần bù nhiễu.

Chuyển mô hình (4.2) về dạng (4.1). Ta sẽ thu được đồ thị nồng độ của chất phản ứng và sản phẩm như sau



Hình 13. Đồ thị nồng độ của sinh khối



Hình 14. Đồ thị nồng độ của cơ chất


Cuối cùng, ta sẽ kiểm chứng tính tối ưu của thuật toán bằng cách so sánh hàm mục tiêu J(t) khi trọng số bộ điều khiển là và

Coi như mô hình không chịu ảnh hưởng của nhiễu. Hàm mục tiêu J(t) là





Với , . Đồ thị hàm J(t) trong 2 trường hợp sẽ như sau



Hình 15. Đồ thị hàm mục tiêu theo thời gian trước và sau cập nhật

Quá trình mô phỏng được thực hiện trên MATLAB. Tất cả các file đều được viết dưới dạng m-file.

# CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Đồ án đã trình bày đầy đủ về phương pháp thiết kế bộ điều khiển tối ưu cho mô hình phi tuyến đơn giản về một phản ứng hóa học trong thiết bị CSTR. Các chỉ tiêu đầu ra về nhiễu, bất đình, tín hiệu vào, tín hiệu ra và hàm mục tiêu đều đạt chất lượng tốt. Thuật toán được đưa ra đã được chứng minh sự hội tụ và tối ưu trong cả lý thuyết và chỉ ra bởi các mô phỏng. Ta thấy thuật toán không chỉ áp dụng với thiết bị CSTR dạng đơn giản, mà còn có thể áp dụng được với các hệ thống có mô hình phi tuyến dạng affine khác như con lắc ngược, xe cân bằng, lò nhiệt ….

Code mô phỏng kèm theo được viết dưới dạng rời rạc hóa nên cũng có khả năng áp dụng được cho hệ thống thực tế. Tuy nhiên thuật toán vẫn còn nhiều hạn chế, cần cải thiện và phát triển trong tương lại. Dưới đây là một số hướng phát triển đề xuất.

* *Hướng phát triển 1:* Mô hình được mô phỏng trong đồ án là có 2 biến. Nên mở rộng thuật toán cho các mô hình có bậc cao hơn. Vì hầu hết các hệ điện cơ hoặc robot thường có số bậc tự do lớn hơn 2.
* *Hướng phát triển 2:* Mô hình đang xét là mô hình có dạng affine. Nên cần mở rộng thuật toán cho các mô hình có dạng không thể chuyển về dạng affine. Hoặc các mô hình affine, nhưng bất định toàn phần. Không biết cả f(x) và g(x)
* *Hướng phát triển 3:* Phương pháp gradient descent trong luật cập nhật có nhược điểm là nghiệm tối ưu có thể chỉ là nghiệm cục bộ. Ngoài ra tính hội tụ còn phụ thuộc vào các tham số được lựa chọn. Nên có thể chọn một thuật toán tối ưu khác tốt hơn để cải thiện tính hội tụ và đảm bảo hệ ổn định với cả những hệ phức tạp hơn.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] N. D. Phước, Lý thuyết điều khiển tuyến tính, Hà Nội: NXB khoa học và kĩ thuật kĩ thuật, 2009.

[2] N. D. Phước,Tối ưu hóa trong điều khiển và điều khiển tối ưu: NXB khoa học và kĩ thuật kĩ thuật, 2016.

[3] H.Nhâm, Hóa học vô cơ cơ bản, lý thuyến đại cương về hóa học: NXB giáo dục Việt Nam, 2014.

[4] S. Bhasin, R. Kamalapurkar, M. Johnson, K. G. Vamvoudakis, F. L. Lewis, and W. E. Dixon, “A novel actor-critic-identifier architecture for approximate optimal control of uncertain nonlinear systems,” Automatica, vol. 49, no. 1, pp. 82–92, Jan. 2013.

[5] D. Liu, Q. Wei, D. Wang, X. Yang, and H. Li, Adaptive Dynamic Programming With Applications in Optimal Control. Springer, 2017.