Eric Joshua Stangeland

1. **Sentrale forskjeller mellom Arduino Uno og ESP32 (20%)**

* Hva er de sentrale forskjellene mellom en ESP32 og en Arduino Uno? Fordeler/ulemper? Spørsmålene under har ikke noe med disse forskjellene å gjøre (dere kan altså ikke gi svar her på det som er spurt om i de neste spørsmålene).

En ESP32 kan alt en Arduino Uno kan, men kan gjøre mye mer og med bedre tekniske spesifikasjoner. Fordelen med ESP32 er at man kan programmere mer og bruke det til flere applikasjoner, WiFi og Bluetooth funksjonalitet. Det går derimot kanskje på bekostning av brukervennlighet i og med at man må installere et ekstra bibliotek. I grunnen dog er det ingen ulempe.

* Hva er maks CPU-frekvens for ESP32-ene og hva er i følge Arduino IDE lavest anbefalte frekvens for Wi-Fi bruk? Hvor mange kjerner har CPU-en til ESP32-en vi bruker? Hvorfor er det bedre med høyere CPU-frekvens og flere kjerner? Hva er de negative sidene ved det?

For ESP32 er 240MHz maks klokkehastighet/CPU-frekvens med 2.4 GHz for Bluetooth og Wi-Fi. Arduino IDE støtter kun 2.4 GHz for Wi-Fi bruk. Det er to kjerner i ESP32-en. Høyere CPU-frekvens betyr en raskere og sterkere CPU noe som kan utføre operasjoner bedre. Flere kjerner lar en å kjøre flere programmere/void loops samtidig. Det kan være kanskje vanskelig for en nybegynner å bruke.

* Hva slags praktisk konsekvens utgjør ≪Upload Speed≫, som standard er satt til ≪921600≫ i Arduino IDE (test det gjerne ut)? Hva kan etterhvert være konsekvensene av at en setter ≪Upload Speed≫ til maksverdien?

Opplastningshastighet lar oss bestemme hvor rask Arduino IDEen skal «uploade» arduino-skriptet til brettet/ESP32en. Med maks Upload Speed kan man laste opp programmene veldig rask.

* Har ≪Port≫/COMPORT et navn når en ESP32 er koblet til PC-en? Utenom ≪COM≫ etterfulgt av et tall som dere kanskje har sett før? Har en Arduino Uno det? Hvorfor kan dette være viktig ˚a være oppmerksom på?

Det er flere porter fra /dev/ folderen, altså folderen som tar inn eksterne dingser som tilkobles datamaskinen. Jeg ser wlan, bluetooth, og andre koblinger som jeg hadde før som trådløs hodetelefoner. Den tar inn usb serial for min del.

* Har ESP32-en støtte for UART, I2C og SPI? Hvorfor er dette viktig mtp. andre mikrokontrollere og teknologi forøvrig?

Ja, ESP32 har den støtten. UART står for universal asynchronous receiver transmitter, en funksjonalitet som lar ESP32 kommunisere med andre dingser. SPI lar kortavstandskommunikasjon med IC (integrerte kretser), og står for serial peripheral interface. I2C står for inter integrated communication og lar kommunikasjon innad i brettet mellom ICs.

1. **Grunnleggende signalteori (ADC, DAC, PWM) (10%)**

* Både en Arduino Uno og en ESP32 har en ADC. Kvalitetene på disse to ADC-ene er derimot forskjellig. Hva er den ene mest sentrale forskjellen? Hva kan derfor være konsekvensen av å bruke en Arduino Uno, istedenfor en ESP32, til å måle et signal?

Arduino Uno har en 10-bit ADC (avhengig av versjon e.g. R4 har 14-bit) mens en ESP32 har flere 12-bit ADC. Høyere bit lar bedre «resolution» på analog signalet siden det er flere diskrete verdier som kan utforme det analoge signalet på. Arduino Uno fører til dårligere kvalitet på målingen av analoge signaler.

* Har en Arduino Uno en DAC? Har ESP32 det? Forklart kort hva en DAC er og hvorfor våre behov heller kan dekkes med PWM-teknologi.

En DAC er en digital-til-analog omformer. ESP32 har to 8-bit, mens en Arduino Uno har ingen DAC (fleste versjoner ingen men R4 har). PWM-teknologi lar 16-bit for DAC i ESP32. Dette er bedre enn 8-bit for Arduino Uno.

* I dine egne ord: Hvordan fungerer/genererer PWM-teknologi et analogt signal? Hent en figur fra internettet og bruk den til å forklare.

En PWM-signal sendes til en LPF-krets (low pass filter e.g. inngang-R-utgang-C-GND) som lar lav frekvens signaler gjennom. Dersom bredden er langt, vil det korresponderende analoge signalet ha en høyverdi

Diagram of a diagram

Description automatically generated

* Hvorfor må du i noen tilfeller være oppmerksom på hvordan du bruker flere PWM-utganger samtidig på en ESP32?

Det er noen biblioteker som servo-biblioteket som tar oppsettet av pwm signalet i seg selv. Dette kan kollidere med egen kode/oppsett. For eksempel kan man bruke kanal 1 men den kan overskrives av senere kode av servo-biblioteket.

* Hvordan bytter du PWM-oppløsning på en ESP32 (oppgi den/de spesifikke kommandolinjen)? Hva kan den byttes i mellom og kan alle utgangene ha samme oppløsning, samtidig? Denne lenken kan være nyttig.

void analogWriteResolution(uint8\_t pin, uint8\_t resolution);

* pin select LEDC pin.
* resolution select resolution for LEDC channel
  + range is 1-14 bits (1-20 bits for ESP32).

I vår ESP32 er det 16 kanaler, 1 kHz freqkvens til pwm avhengig av kanal, og opptil muligens16-bit oppløsning/resolusjon avhengig av kanal.

1. **Tingenes internett (IoT) (10%)**

* Diskuter kort hvorfor en ESP32 er bedre egnet til IoT-appliksajoner, enn en Arduino Uno (her er det flere punkter enn bare ≪det ˚åpenbare≫). Denne lenken kan gi noen svar.

ESP32 har innebygd Wi-Fi og bluetooth funksjonalitet samt kommunikasjon til andre mikrokontrollere som lar mikrokontrolleren å være egnet til IoT-applikasjoner. I tillegg er ESP32 3.3 volt med lav-effekt modus noe som er viktig mtp. hvordan småelektronikken forbruker strøm og elektrisk energi på. Det blir billig i det lange løpet der i IoT-applikasjoner flere ESP32 kobles. ESP32 er også robust i forskjellige omgivelser (operativområde) noe som forsikrer at småelektronikken fungerer over lang tid.

* Tenk deg frem til minst 5 forskjellige problemer/applikasjoner/bruksscenarier du mener kan løses med en ESP32. Et eksempel kan være automatisk overvåkning og kontroll av miljøet innendørs i kontorbygg. Denne lenken kan gi litt inspirasjon.

1. Styring av temperatur i matlaging
2. Kontroll av lys i smartehus/grønnehus
3. Kontroll av varmeovn i smarehus
4. Overvåking av luft for luftvern
5. Overvåking av helse via puls, pust, og temperatur
6. Miljøovervåking, e.g., nordpolen

* Industriell IoT, eller såkalt Industri 4.0 også kjent som den fjerde industrielle revolusjon, er et svært forskningsområde på anvendelser av IoT i industrien. Søk opp disse begrepene og forklart kort hva slags betydning dette forskningsområde kan ha for fremtiden vår.

Den har en stor betydning for fremtiden i og med IIoT har muligheten til å effektivisere og øke produksjonen. Den forbedrer altså økonomien. I tillegg så kan man med IIoT minske feil som skjer i produksjonslinjer og levere produkter til kundene bedre. Den kan tenkes på som en forbedret SCADA.

* Moderne Wi-Fi rutere kommer vanligvis forhåndsjustert til to forskjellige frekvensområder, hvilket er disse? Hvilket støtter ESP32-en? Hva skjer om du forsøker å koble til et Wi-Fi med frekvens som ESP32-en ikke støtter (test dette ut gjennom programmeringsoppgavene og kommenter her)?

Moderne Wi-Fi rutere støtter 2.4 GHz og 5 GHz. ESP32 bruker 2.4 GHz.

**Programmering og oppkobling (60%)**

1. **Installasjon og test av ESP32 i Arduino IDE (20%)**

* Installer ESP32 i Arduino IDE

Installert både Arduino IDE og platformIO ved vscode.

* Installer ESP32-driver fra Silabs

Mac M1 erkjenner ESP32. Den har ESP32-driveren allerede installert. Den

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

Fig x. ESP32-driver fra silicon labs

* Blink et LED-lys

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Fig y. SUCCESS-meldingen ved opplastningen til ESP32

* Skriv til seriell-overvåker

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Fig y. Seriell-overvåking

1. **PWM på ESP32 (20%)**

* Varier/dimm et LED-lys (det er gjort)

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Fig a. Kode for variering av LED-lys med ESP32

* Bruk en buzzer (fungerte sammen med LED)

**A screen shot of a computer program

Description automatically generated**

Fig b. Med buzzer i tillegg til LED (to kanaler 0-1)

* Bruk en servo

1. **Sett opp en nettside på ESP32-en som viser sensordata (20%)**