**מבוא למחשוב ענן - סמסטר אביב התשפ"ה**

**תרגיל בית 3** -– **עבודה בצוותי העבודה**

מועד הגשה: 19.6.25

המשימה בתרגיל זה: סיום בניית המערכת, - איטרצית פיתוח מס 2

שימו לב: למטלה זו שלושה חלקים

**לינק למחברת:**

<https://colab.research.google.com/drive/1XnUkvo-NkC6eK1nhABqlGszM5qk09MWw?usp=sharing>

**חלק ראשון.**(10 נקודות).עליכם להגדיר את בעלי התפקידים לאיטרציה זו (יש להחליף מתרגיל בית 2) יש לרשום מי מהנדס.ת המערכת, האחראי.ת בתרגיל זה.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם חבר הצוות** | **משימות שהוקצו** | **משימות שהושלמו** | **Acceptance test –** בדיקת קבלה |
| עדן פורמן (מהנדס קבוצה) | 1, 5, תיק משתמש |  | בדיקת leaderboard:  תנאי מקדים:  קיים משתמש Gal עם סיסמה 111  למשתמש Gal יש נקודה אחת  הליך הבדיקה:   1. בטאב login מכניסים את פרטי המשתמש Gal וסיסמה 111 2. לוחצים על כפתור Login 3. בשדה שנוצר רושמים “it’s really cold outside” 4. לוחצים על כפתור Submit 5. עוברים לטאב leaderboard 6. לוחצים על כפתור Refresh   תוצאות צפויות:   1. למשתמש Gal יש 2 נקודות 2. למשתמש Gal יש תובנה  “it’s really cold outside” עם חתימת זמן של זמן הבדיקה |
| ראובן יצחקוב | 2, 3, סרטון |  | בדיקת זמינות חיישנים:  תנאי מקדים:  כל החיישנים עובדים  הליך הבדיקה:   1. בטאב Administrator לוחצים על כפתור Refresh   תוצאות צפויות:   1. ליד כל חיישן רשום available בירוק |
| פלג כנפי | 2, 3, סרטון |  | בדיקת אי זמינות חיישנים:  תנאי מקדים:  כל החיישנים לא עובדים  הליך הבדיקה:   1. בטאב Administrator לוחצים על כפתור Refresh   תוצאות צפויות:   1. ליד כל חיישן רשום not available באדום |
| גל מויאל | 1, 5, תיק משתמש |  | בדיקת שינוי ערכים חורגים:  תנאי מקדים:  הערך המינימאלי של לחות(בחוץ) הוא 40%  הליך הבדיקה:   1. בטאב Raw Data יש ללחוץ על כפתור play (הכפתור הכי שמאלי) ולחכות 3 שניות 2. יש לזכור את הערך העכשווי של לחות(בחוץ), נסמנו בX 3. בטאב Administrator יש לבחור תחת valid values באופציה Humidity(Outdoor) 4. יש להזין ב- Min את המספר שערכו X+5 5. לוחצים על כפתור Save 6. עוברים לטאב Raw Data ומחכים שנייה   תוצאות צפויות:   1. הקו הכחול המקווקו הינו קו אופקי שהערך לאורכו הוא X+5 2. הקו המתאר את ערכו של החיישן מסומן בנקודות אדומות   \*\*לאחר הבדיקה יש להחזיר את הערך המינימאלי של Humidity(Outdoor) ל40 באופן דומה |
| נופר בזק | 4, 7, תיק מתכנת |  | בדיקת מנוע חיפוש:  תנאי מקדים:  קיים אינדקס הפוך בDB  הליך הבדיקה:   1. בטאב Search יש להזין בשדה החיפוש את המילה mqtt 2. יש ללחוץ על כפתור Search   תוצאות צפויות:   1. מופיעות 4 תוצאות 2. סדר התוצאות הוא   https://mqtt.org/software/ https://mqtt.org/mqtt-specification/ https://mqtt.org/faq/  https://mqtt.org/use-cases/ |
| אביעד סלמה | 4, 7, תיק מתכנת |  | בדיקת עוזר AI:  תנאי מקדים:  היסטוריית השיחה של הAI ריקה  הליך הבדיקה:   1. בטאב Raw Data לוחצים על כפתור start(הכפתור הכי שמאלי) ולחכות 3 שניות 2. יש לזכור את הערך העכשווי של לחות(בחוץ), נסמנו בX 3. לעבור לטאב AI Assistant 4. יש לכתוב בשדה  “what is the value of the Outdoor Humidity”   תוצאות צפויות:  העוזר ענה תשובה שבה ערך מספרי הקרוב ל X |

***חלק שני: בניית המערכת*** (70 נקודות)

עליכם לסיים את בניית המערכת.

בפרט, יש לוודא קיום של כלל האלמנטים הבאים:

1. כל הפיצ'רים שהתחלתם לממש בתרגיל בית 2 - יש לוודא שכל המסכים תקינים ועובדים כראוי, **בקולאב**,ולעבוד עם firebase לצורך שמירת נתונים .אין להשאיר קישורים או כפתורים למסכים שלא קיימים. יש להוסיף ממשק כלשהו של משחוק כרצונכם.

יש לוודא שניתן להריץ את הפרויקט מהמחברת בלבד , ללא כל צורך בהטענה של קבצים נוספים או יציאה למערכת חיצונית (כגון FLASK). ניתן לעשות שימוש ב gradio/

1. שימוש ב -microservices (תרגול 7)- עליכם לעשות שימוש לפחות בשניים. פרטו באילו שירותים עשיתם שימוש, ומה היתרון בשימוש בשירותים אלו.(10 נקודות)
2. צ'טבוט שישולב במערכת מבוסס AI (כפי שלמדתם בתרגול 8), העונה בצורה אינטליגנטית לשאלות המשתמש. (15 נקודות).
3. מהם ה -KPI הרלוונטיים בפרויקט שלכם? הסבירו? (10 נקודות)
4. שקיפות אלגוריתמית – כיצד הבהרתם למשתמשים את האלגוריתמים והנתונים הנאספים בקוד שלכם? (5 נקודות)
5. מידע עתק: השתמשו במודלים שהוצגו בשבוע 9 ובצעו ניתוח על המידע שלכם. הציגו גרף נתונים של חיתוך לבחירתכם
6. אתגרים שעלו במהלך העבודה , וכיצד התמודדתם איתם (לדוגמא- DB גדול מדי, יצירת ויזואליזציה, מבנה הקוד וכו).

***חלק שלישי : סגירת הפרויקט \_( 20 נקודות)***

בחלק זה תכינו מסמכים המתארים את הפרויקט שלכם:

1. יש לבנות תיק למתכנת הכולל את שמות כל הקבצים המרכזיים, פונקציות מרכזיות, קטעי קוד/תבניות עיצוב מעניינים שהשתמשתם בהם.
2. יש לבנות תיק למשתמש , הכולל הסבר כללי על המערכת , פירוט מסכים, מעברים בין מסכים והסבר על טעויות אפשרויות.
3. התייחסו בתיק המשתמש לשקיפות אלגוריתמית – כיצד הבהרתם למשתמשים את האלגוריתמים והנתונים הנאספים בקוד שלכם?
4. יש להכין סרטון קצר של 30-60 שניות, המתאר את השימוש במערכת. הסרטון משמש כ – elevator pitch  למערכת שלכם, כלומר יש לכלול בו הסבר מקצועי ועם זאת שיווקי , המדגיש את האלמנטים המיוחדים של המערכת שבניתם. יש להגיש את הסרטון בפורמט mp4.

הוראות הגשה:

1. יש להגיש את התרגיל בצוותים, בתיקיית ה –GIT שלכם, וכן בתיקייית התרגיל ב moodle. **חובה לכלול קישור לתיקיית הגיט בקובץ במוודל.**
2. יש להגיש במוודל קובץ זיפ הכולל קובץ וורד ובו מענה לשאלות, וקישור ל- notebook ובו הקוד שלכם (יש לוודא שהקישור פומבי ונגיש).
3. כותרתו של הקובץ תהיה HW3\_TEAMNAME
4. שימו לב כי כל העבודות חייבות להיות שונות זו מזו.אנו מריצות תוכנה לבדיקת עבודות זהות. עבודות שייראו דומות ייפסלו ויינתן עליהן ציון 0.

בהצלחה!

**חלק שני**

**שאלה 1**

בתרגיל בית 2 נוספו הפיצ'רים של המשחקיות והצ'אט-בוט (סעיף 3). כחלק מהמשחקיות, נוספו שני מסכים:  
מסך 5:  
Login - מאפשר התחברות עם שם משתמש וסיסמה. לאחר אימות המשתמש, ניתן להזין תובנות על המערכת, וכל תובנה מזכה בנקודה.  
מסך 6:  
Leaderboard - מציג את דירוג המשתמשים לפי מספר התובנות שהזינו. עבור כל משתמש מוצגים שמו, מספר הנקודות, ורשימת התובנות שמצא. לא ניתן להוסיף משתמשים חדשים דרך המערכת – חשבונות נוצרים מראש עבור העובדים עם הצטרפותם לארגון, מתוך רצון לשמור על שליטה בגישה ולמנוע הרשאות לא מורשות. המשתמשים שקיימים לנו במערכת:

|  |  |
| --- | --- |
| שם משתמש | סיסמה |
| Aviad | 1589 |
| Eden | 123456 |
| Gal | 111 |
| Nofar | 1223 |
| Peleg | 1234321 |
| Reuven | 121212 |

**שאלה 2**

**שירות ה DataManager**

אחראי על שליפה של נתוני חיישנים. הנתונים יכולים להגיע ממקורות שונים:

1. MQTT - הוא פרוטוקול לתקשורת עם חיישנים בזמן אמת.
2. נתונים מדומים (Fake Data) - נתונים שנוצרים לצורכי בדיקות או הדגמות.

השירות מספק ממשק אחיד לקבלת נתונים - כך שהמערכת כולה יכולה להשתמש בנתונים בלי לדעת מאיפה הם באמת הגיעו.

**יתרונות השימוש ב DataManager**

1. הפשטה (Abstraction) - השירות מסתיר את המורכבות של חיבור למקורות שונים או נתונים מדומים. שאר המערכת מדברת עם ה DataManager בלי צורך לדעת מהו מקור הנתונים.
2. גמישות (Flexibility) - אפשר בקלות להחליף בין מצב של נתונים אמיתיים לנתונים מדומים באמצעות מתודה שנקראת set\_mode מאוד שימושי במצבים של פיתוח, בדיקות או הדגמות כשאין גישה לנתונים אמיתיים.

**שירות ה Indexer**

נועד לבצע סריקה של אתר אינטרנט, לחלץ ממנו תוכן טקסטואלי, לעבד אותו ולבנות אינדקס הפוך שמאוחסן במסד הנתונים Firebase.

**תפקוד**

1. סריקת אתרים - השירות מתחיל מכתובת URL ראשי) ועוקב אחרי קישורים פנימיים באתר, עד לעומק מסוים, כדי לאסוף תוכן מדפי האתר.
2. עיבוד טקסט - בכל עמוד שנאסף, מחלצים את הטקסט, ממירים את המילים לרותיות קטנות, מסירים מילות עצירה ולבסוף מבצעים stemming.
3. בניית אינדקס הפוך - נבנה מבנה נתונים שבו כל מילה ייחודית מצביעה על רשימת עמודים שבהם היא מופיעה, כולל כמה פעמים היא מופיעה בכל עמוד.
4. שמירה במסד הנתונים - האינדקס המאובזר מאוחסן במסד הנתונים כדי לשמור עליו בצורה קבועה ונגישה לחיפושים.

**יתרונות השימוש ב Indexer**

1. חיפוש יעיל -האינדקס ההפוך מאפשר לשלוף במהירות עמודים שמכילים מילה מסוימת – בלי צורך לסרוק את כל המסמכים בכל פעם מחדש.
2. סקיילביליות - אחסון האינדקס במסד הנתונים מאפשר להתמודד עם נפחים גדולים יותר של נתונים, וגם לתמוך בשימוש מרובה במקביל.
3. שימוש חוזר - כל הלוגיקה של הסריקה והאינדוקס מרוכזת במחלקת Indexer - אפשר בקלות להשתמש בה שוב כדי לאנדקס אתרים נוספים.

**שאלה 4**

הגדרנו מספר KPI רלוונטיים, שמאפשרים להעריך את דיוק המערכת, יעילותה, זמינות הנתונים, ומעורבות המשתמשים. להלן המדדים המרכזיים:

1. Outlier Detection Accuracy - דיוק בזיהוי חריגות. אחוז הנתונים שזוהו כחריגים באופן נכון, מתוך כלל הנתונים שנבדקו. מטרת המערכת היא להתריע על חריגות ולכן חשוב לוודא שהמערכת יודעת להבחין בין ערכים תקינים לבין ערכים שאינם סבירים נמדוד באמצעות השוואה בין ערכים ידועים מראש כחריגים לבין אלו שהמערכת סימנה בפועל.
2. Sensor Data Latency - זמן תגובה להצגת נתונים. הזמן שעובר בין קליטת הנתון מהחיישן לבין הצגתו על ה LIVE GRAPH. המערכת מיועדת לעבודה בזמן אמת ולכן זמן תגובה קצר חיוני לשימוש תקין. נמדוד זאת באמצעות מעקב אחרי timestamps והשוואת זמני שליחה מול זמני הצגה.
3. System Uptime - זמן זמינות של המערכת. אחוז הזמן שבו המערכת הייתה פעילה וזמינה להצגת נתונים ולעיבודם. מדד המעיד על יציבות המערכת. נעריך זאת לפי רישום זמני עבודה, השוואה בין זמן כולל לבין זמני נפילה או שגיאות קריטיות.
4. Statistics Processing Tim - זמן חישוב סטטיסטיקות, זאת אומרת כמה זמן לוקח למערכת לחשב ממוצעים, להציג גרפים או להפיק ניתוחים סטטיסטיים עבור החיישנים. מה שמשפיע על חוויית המשתמש, בעיקר כשמדובר על מערכות שעובדות בזמן אמת. נעמוד זאת בעזרת חותמות זמן בתחילת וסיום כל פעולת עיבוד.

כל KPI נבחר בקפידה כדי לתת תמונה מקיפה של חוזקות המערכת ונקודות לשיפור, וכדי שנוכל להמשיך לפתח את הפתרון בצורה מבוססת נתונים.

**שאלה 5**

בכל מסך במערכת שילבנו הדפסות שמסבירות למשתמש מה מתבצע ומאיפה נלקחים הנתונים, כולל פירוט על תהליכי העיבוד. לדוגמה, במסך Raw Data (מסך 2) ובמסך Statistics (מסך 3) מוצגים גרפים של נתוני החיישנים, כאשר ערכים חורגים מודגשים – בין אם כנקודות אדומות או כנקודות מעל/מתחת לגבולות שהוגדרו. הגבולות עצמם מסומנים בקווים אדומים מקווקווים, ומבוססים על ערכי מינימום ומקסימום שהוגדרו במסך המנהל.

**לינק למחברת:** <https://colab.research.google.com/drive/1EJCHiF1OpfsqZ9iBUyKqpplPLuHH14q7?usp=sharing>

**שאלה 6**

מערכת ניתוח נתוני חיישנים בשיטת MapReduce

מערכות איסוף נתונים מחיישנים מייצרות באופן רציף כמויות גדולות של מידע גולמי, הכולל ערכים נמדדים (כגון טמפרטורה, לחות, לחץ וכו') יחד עם חותמות זמן (timestamps). על מנת לנתח ולהבין מידע זה בצורה יעילה, נדרש לבצע עליו תהליכי עיבוד, מיון וניתוח סטטיסטי.


אחת השיטות הנפוצות והיעילות לעיבוד כמויות כאלה של נתונים היא שיטת MapReduce. זוהי גישה המורכבת משני שלבים עיקריים:

1. Map - בשלב זה הנתונים הגולמיים נאספים וממופים למבנה אחיד. כל ערך (למשל מדידת טמפרטורה) מקושר למזהה זמן (timestamp), מה שמאפשר לעקוב אחרי כמה פעמים כל ערך הופיע.
2. Reduce - בשלב זה מתבצעת קיבוץ של נתונים דומים: כל ערך ממופה לכמות הפעמים שהוא הופיע. כך ניתן לבנות מבנה שמייצג את ההתפלגות של ערכים לאורך זמן עבור כל חיישן.

לאחר עיבוד הנתונים, ניתן לבצע עליהם ניתוחים סטטיסטיים חשובים כמו חישוב ערך ממוצע, ערך מינימלי ומקסימלי, זיהוי הערך השכיח ביותר ועוד. ניתוחים אלה משמשים להסקת תובנות על מצב הסביבה, תקלות במערכת, אנומליות או זיהוי דפוסים לאורך זמן.

המערכת שבנויה בקוד מתבססת על עקרונות אלו. הנתונים נשלפים ממסד נתונים (Firebase) שבו נשמרו קריאות של חיישנים, עוברים תהליך מיפוי וצימצום, ולאחר מכן מוצגים בצורה מרוכזת ומובנת. מעבר לכך, המערכת מייצרת היסטוגרמה חזותית של ההתפלגות – כלי חשוב להבנת התנהגות ערכי החיישנים.

בסופו של תהליך, מתקבל מערך של טבלאות וסיכומים סטטיסטיים עבור כל חיישן, לצד תצוגה גרפית הממחישה את פיזור הערכים.



**מה מוצג בגרף**

* ציר X - הערכים שנמדדו על ידי הסנסורים – לדוגמה: טמפרטורה, לחות, לחץ או מרחק.
* ציר Y - מספר הפעמים שערך מסוים הופיע.
* צבעים שונים - כל צבע מייצג סנסור אחר.

**תובנות מהגרף**


1. **טווחי פעילות של סנסורים שונים**

* Humidity(Outdoor), Humidity(Indoor) מופיעים רבות בטווחים הגבוהים (50-60), כלומר נמדדו ערכים גבוהים יחסית.
* Temperature(Outdoor) ,Temperature(Indoor) מתרכזים בטווח 30-50 - טווח אופייני לטמפרטורות סביבתיות.
* Distance(Indoor) נמדד בטווח רחב יחסית (20-55), מה שעשוי להצביע על שינויים רבים בסביבה (כמו תנועה).

1. **ערכים דומיננטיים**

* סביב 55-60 נראית קפיצה גדולה בכמות המדידות, בעיקר מצד Humidity(Outdoor), Humidity(Indoor) - אולי מדובר בתקופה או סביבה עם לחות גבוהה.
* באזור 25-35 בולטים Pressure(Indoor), Distance(Indoor) - כנראה סנסורים שפועלים בעיקר בטווחים אלה.

**טבלאות**




**תובנות Humidity**

הלחות הממוצעת זהה בפנים ובחוץ (53.84).

ערך הלחות הנפוץ ביותר כמעט זהה בין Indoor ל-Outdoor.

טווחי הלחות דומים, עם סטייה קלה למעלה בתוך המבנה.




**תובנות Pressure**

ממוצע הלחץ זהה בפנים ובחוץ – 46.15.

הערך הנפוץ שונה: 57.31 בחוץ לעומת 51.05 בפנים.

Indoor מציג טווח רחב מעט יותר, אך קרוב מאוד.




**תובנות Temperature**

הטמפרטורה הממוצעת זהה בין חוץ לפנים (29.98), אבל הערך הנפוץ שונה:

בחוץ: סביב 30.83 מעלות - אולי חשיפה ישירה לשמש.

בפנים: 28.14 קריר יותר, אולי עם מיזוג.

Indoor מציג ערכים מעט יותר קיצוניים (גם נמוך יותר וגם גבוה יותר)



**תובנות Dlight**

טווח עוצמת האור רחב יחסית, בין 28.65 ל־60.78.

הערך הנפוץ (45.02) קרוב מאוד לממוצע (45.35) – זה מרמז על התפלגות יציבה.

**תובנות Distance**

טווח גדול של ערכי מרחק – עשוי להעיד על פעילות דינמית.

הערך הנפוץ (40.87) גבוה מהממוצע (35.22).

**שאלה 7**

אתגרים שעלו במהלך העבודה וכיצד התמודדנו איתם:

במהלך פיתוח המערכת נתקלנו במספר אתגרים טכניים ולוגיים. כל אתגר חייב אותנו לחשוב בצורה יצירתית, לכתוב קוד גמיש ולהבטיח שהמערכת תישאר יציבה גם בתנאים משתנים. האתגרים המרכזיים והפתרונות שנקטנו:

1. חוסר זמינות של נתוני חיישנים אמיתיים  
   לעיתים קרובות לא קיבלנו נתונים אמיתיים מהחיישנים, בשל תקלות תקשורת או זמינות נמוכה של השירות מצד הספק (בעיה חיצונית שלא תלויה בנו). איך התמודדנו? יצרנו מנגנון של Fake Data כאשר לא התקבלו נתונים אמיתיים, המערכת ייצרה נתונים על בסיס ערכים אחרונים שהתקבלו, תוך שמירה על עקביות סטטיסטית. כך שמרנו על חוויית משתמש רציפה וגרפים עדכניים.
2. הצורך בעבודה עם זרימת נתונים בזמן אמת (Live Data)  
   היה אתגר לוודא שהמערכת תעדכן את הגרפים והסטטיסטיקות באופן חי, בלי השהיות וללא קריסות. השתמשנו במבני נתונים יעילים ומחזורי עדכון חכמים (interval updates), כך שהמערכת יודעת כל כמה שניות למשוך נתונים חדשים ולהציגם בצורה חלקה. בנוסף, יצרנו מנגנון המאפשר לשלוט ב-"Delta Time" – כלומר כמה זמן אחורה מוצג בגרף – כדי לשפר את הביצועים.
3. יצירת ויזואליזציה ברורה ומובנת  
   בהתחלה, הגרפים לא היו מספיק ברורים – קשה היה להבין מהם אילו ערכים חריגים. הוספנו סימון ויזואלי לחריגות (Outliers) באמצעות נקודות אדומות, הסברים בטאב הניהול, והגדרות של מינימום ומקסימום לכל חיישן. כך שיפרנו את ניתוח הנתונים בצורה ויזואלית נגישה.
4. מבנה קוד שגדל והפך למורכב  
   ככל שהמערכת התרחבה – עם יותר טאבים, גרפים ואלגוריתמים – הקוד הפך למסורבל. ארגנו את הקוד בצורה מודולרית – כל פונקציה אחראית על חלק מסוים במערכת (לדוגמה: get\_raw\_data(), show\_average(), create\_login\_widget() וכו’), והפרדנו בין הלוגיקה של הצגת הנתונים ללוגיקה של העיבוד. בנוסף, הוספנו הערות ותיעוד פנימי כדי לשמור על קריאות.
5. התמודדות עם נתונים גדולים לאורך זמן  
   כאשר הגרפים הציגו טווחי זמן ארוכים מדי, הביצועים ירדו. איך התמודדנו? אפשרנו למשתמש לבחור את טווח הזמן של התצוגה באמצעות Delta Time, מה שמאפשר שליטה על כמות הנתונים המעובדים בכל רגע, ומשפר את תגובתיות הממשק.

לסיכום כל אתגר שעלה חייב אותנו להתאים את הפתרון בצורה חכמה, לחשוב מראש על מקרים קיצוניים ולשמור על איזון בין חוויית משתמש, ביצועים ודיוק. ההתמודדות עם האתגרים חיזקה את היכולת שלנו לעבוד בצוות, לכתוב קוד איכותי ולפתור בעיות אמיתיות מהשטח.

**חלק שלישי**

**שאלה1**

קבצים:  
כל הקוד נמצא בקובץ אחד Sloth.py  
מכיל את: הממשק הגרפי, קוד צד שרת, מיקרו שירותים, UI.

פונקציות מרכזיות:

1. Indexer - מיקרו שירות לאינדוקס תכנים מאתר אינטרנט (במקרה שלנו mqtt.org)

* crawl - סורק את כל הלינקים מהלינק המרכזי.
* store\_index - שומר את האינדקס ב-Firebase.
* scrape - סורק מילים ומסנן לפי שכיחות.

1. DataManager - מנהל נתוני החיישנים.

* get - מחזיר קריאת חיישנים (אמיתית במידה והחיישנים פעילים / פייק במידה והחיישנים לא פעילים)
* connect - מתחבר ל-MQTT לקבלת נתונים בזמן אמת (במידה והחיישנים פעילים).
* auto\_data, real\_data, fake\_data - מייצרים נתוני חיישנים במצבים שונים.

1. ממשק משתמש - UI


* get\_raw\_data - מציג גרף נתונים חיים עם תצוגת חריגות (במידה והחיישנים פעילים).
* check\_outliers\_batch - מזהה ערכים חורגים לפי ערכי קיצון.
* save\_delta\_time, change\_valid\_values - מאפשרים למשתמש לבחור מתוך רשימת חיישנים את החיישן הרצוי , ולהגדיר מינ/מקס או את הפרש הזמן.
* create\_graph\_viewer - גרף סטטיסטי לפי חיישן.
* create\_login\_widget - לוגין למערכת משחוק.
* show\_leaderboard - הצגת טבלת ניקוד משתמשים.
* show\_ai\_assistant - תיבת שיחה עם עוזר AI.

1. search - מפעיל את מנוע החיפוש

* load\_index\_from\_firebase - טוענת את האינדקס ההפוך ממסד הנתונים Firebase.
* preprocess\_text - מנקה, מנרמל ומבצע stemming על טקסט לקראת חיפוש.
* search\_in\_index - מבצע את פעולת החיפוש עצמה על גבי האינדקס הטעון, ומחזיר רשימת תוצאות מדורגת לפי התאמה.

תבניות עיצוב: לא השתמשנו בתבניות עיצוב. (לא הייתה דרישה)

קטעי קוד מעניינים :

1. AI - מוצג הפרומפט על מנת לנהל שיחה עם הסוכן שלנו.
2. נתונים - מעבר הבירדי בין מידע אמיתי מהחיישנים למידע לא אמיתי בהתאם לזמינותם.



A screenshot of a computer program

AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

A close-up of a computer code

AI-generated content may be incorrect.

1. גרפים בזמן אמת - עדכון של הגרפים המוצגים למשמש בהתאם לבחירתו. אחראי על הצגה חיה של מדידות חיישן מסוים שהמשתמש בחר בטאב הניהול עם שמירה של דלתא ערכים אחורה, מציג תחומים חריגים בצבעים, ממוצע והצגה של הערך האחרון בצורה גרפית.



**שאלה 2**

המערכת שפותחה היא דשבורד ייעודי למהנדסים, המאפשר צפייה בערכי חיישנים ובנתונים נוספים.  
המערכת כוללת 7 מסכים, כמפורט להלן:

**מסך 1Administrator**   
במסך זה מוצג מצב החיישנים בזמן אמת, כלומר ברגע הרצת הקוד:

* חיישן שאינו זמין יוצג בצבע אדום – "לא זמין".
* חיישן זמין יוצג בצבע ירוק – "זמין".

מתחת למצב החיישנים קיים כפתור Refreshהמאפשר לבצע ריענון על מנת לבדוק שוב את זמינות החיישנים ולזהות שינויים במצבם (למשל, חיישנים שהפכו זמינים יוצגו כעת בירוק).

בנוסף, ניתן במסך זה לשנות את ערכי הסף התקינים של החיישנים:

* יש לבחור תחילה את החיישן הרצוי.
* להזין את הערכים החדשים.
* ולאחר מכן ללחוץ על כפתור Save לצורך שמירת השינויים.

בנוסף, קיימת אפשרות לשנות את פרק הזמן עבור הצגת הנתונים בגרף הלייב (הנמצא במסך 2Raw Data ) לכל חיישן בנפרד.  
לדוגמה, אם בוחרים את החיישן Humidity (Outdoor) ומזינים את הערך 40 – אזי בגרף הלייב שבמסך השני, פרק הזמן של הנתונים שיוצגו יהיה 40 שניות.

כמו כן, קיימת אופציה לצפות בערכים החורגים של כל חיישן.  
ערכים אלו מגיעים מהדגימות שנשמרו במסד הנתונים ומוגדרים כ"חריגים" כאשר הם חורגים מגבולות הערכים התקינים שהוגדרו קודם לכן.  
שימו לב: כאשר מתבצע שינוי בערכים התקינים, מתבצע גם עדכון אוטומטי של הערכים החורגים בהתאם.

**מסך 2 Raw Data**   
במסך זה ניתן לבחור חיישן ולאחר מכן ללחוץ על כפתור החץ, כדי לצפות בגרף לייב של ערכי החיישן הנבחר.  
יש לשים לב:

* אם החיישן נגיש וזמין, יוצגו ערכי אמת מקריאותיו בזמן אמת.
* אם החיישן אינו זמין, יוצגו ערכים פקטיביים המיוצרים על בסיס הקריאה האחרונה ממנו.

משך הזמן המוצג בגרף הוא לפי הערך שהוגדר עבור אותו חיישן במסך הראשון.  
בגרף מוצגים:

* ממוצע הנתונים בפרק הזמן האחרון.
* וכן ערכים חורגים, בהתאם להגדרות שנקבעו במסך הראשון.

**מסך 3Statistics**   
במסך זה ניתן לצפות בממוצע ערכי חיישן שנדגמו ונשמרו במסד הנתונים.  
לשם כך, יש לבחור את החיישן הרצוי.

בנוסף, ניתן להציג גרף סטטיסטי של ערכי החיישן:

* הגרף מציג את כל הערכים ההיסטוריים שנדגמו ונשמרו במסד הנתונים.
* כולל סימון ערכים חורגים, המסומנים באמצעות קווים אדומים מקווקווים לפי גבולות הערכים התקינים.

קיימים שני כפתורים נוספים:

* Show All Sensorsמציג את כל הגרפים של כלל החיישנים.
* Hide All Graphsמסיר את כל הגרפים מהתצוגה.

בשל ריבוי הנתונים והעומס שכרוך בהצגת גרפים מרובים, הוספנו מנגנון מניעת טעויות:

* נחסמת האפשרות ללחוץ שוב על כפתורים מסוימים עד לסיום טעינת הגרפים במלואם.
* בנוסף, מוצגת הודעה מתאימה למשתמש.

**מסך 4 Search**   
מסך החיפוש נבנה בהתאם לדרישות שהוגדרו בתרגיל הבית.  
המסך מאפשר לבצע חיפוש באתר [https://mqtt.org](https://mqtt.org/) ולהציג:

* קישורים רלוונטיים מתוך האתר.
* וכן את מספר המופעים של מילת החיפוש בכל דף תוצאה.

**מסך 5 Login**   
במסך זה המשתמש יכול להתחבר למערכת באמצעות הזנת שם משתמש וסיסמה.  
לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור ההתחברות.

לאחר ההתחברות, ניתנת למשתמש האפשרות להוסיף תובנה.  
תובנות אלו יוצגו במסך ה Leaderboard והן מקנות נקודות למשתמש.  
על מנת להתחבר יש לראות בתחילת הקובץ שם משתמש וסיסמה של המשתמשים הרשומים במערכת.

**מסך 6 Leaderboard**   
במסך זה מוצגת טבלה המכילה את כל המשתמשים הרשומים במערכת.  
לכל משתמש מוצגים:

* מספר הנקודות שצבר (כאשר כל תובנה מקנה נקודה אחת)
* ורשימת התובנות שהוא הזין.

הטבלה ממוינת לפי מספר הנקודות, בסדר יורד.

כדי לצפות בשינויים שהתרחשו בזמן אמת (למשל, הוספת תובנה חדשה למשתמש בשםEden ) יש ללחוץ על כפתור Refresh לצורך רענון הטבלה.

**מסך 7 AI Assistant**   
במסך זה מופיע צ’אטבוט חכם – העוזר הווירטואלי של המערכת.

יכולות הצ’אטבוט כוללות:

* זיכרון של השיחה.
* ידע נרחב על המערכת כולה.
* יכולת סיוע למשתמשים בהבנת הפעולות השונות ובשימוש מושכל בכלי המערכת.
* וכן גישה לערכי החיישנים בזמן אמת, המאפשרת הסקת מסקנות וניתוח עומק תוך כדי השיחה.

**מניעת טעויות משתמש**  
במהלך פיתוח המערכת הושם דגש רב על שמישות, נוחות ומניעת שגיאות:

* לכל רכיב נוסף הסבר מילולי, המבהיר את תפקידו ואת ההשפעה שיש לשינוי בו על רכיבים אחרים.
* במסך הסטטיסטיקה, מאחר ועיבוד כמויות גדולות של מידע עלול להימשך זמן, ננקטו צעדים למניעת טעויות:
  + חסימת זמנית של כפתורים עד להשלמת הטעינה.
  + הצגת הודעה מתאימה למשתמש על הפעולה המתבצעת.

**שאלה 3**

בכל מסך במערכת שילבנו הדפסות שמסבירות למשתמש מה מתבצע ומאיפה נלקחים הנתונים, כולל פירוט על תהליכי העיבוד. לדוגמה, במסך Raw Data (מסך 2) ובמסך Statistics (מסך 3) מוצגים גרפים של נתוני החיישנים, כאשר ערכים חורגים מודגשים – בין אם כנקודות אדומות או כנקודות מעל/מתחת לגבולות שהוגדרו. הגבולות עצמם מסומנים בקווים אדומים מקווקווים, ומבוססים על ערכי מינימום ומקסימום שהוגדרו במסך המנהל.