HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**Môn học:** IoT và ứng dụng

**Giảng viên hướng dẫn:** Nguyễn Quốc Uy

**Họ và tên sinh viên:** Lê Trung Đức

**Mã sinh viên:** B21DCCN243

**Số điện thoại:** 0936068537

**Hà Nội, 2024**

**Mục lục**

[**I. Giới thiệu** 4](#_Toc178065716)

[**1.1. IoT (Internet of Things - Mạng lưới vạn vật kết nối)** 4](#_Toc178065717)

[1.1.1. Khái niệm 4](#_Toc178065718)

[1.1.2. Các thành phần của IoT 4](#_Toc178065719)

[1.1.3. Ứng dụng 4](#_Toc178065720)

[**1.2. Mô tả và mục đích của đề tài** 5](#_Toc178065721)

[1.2.1. Mô tả đề tài 5](#_Toc178065722)

[1.2.2. Mục đích của đề tài 5](#_Toc178065723)

[**1.3. Thiết bị sử dụng** 6](#_Toc178065724)

[1.3.1. Node MCU ESP 8266 6](#_Toc178065725)

[1.3.2. Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm 7](#_Toc178065726)

[1.3.3. Cảm biến cường độ ánh sáng quang trở 8](#_Toc178065727)

[1.3.4. Board Test MB-102 16.5x5.5 9](#_Toc178065728)

[1.3.5. Điện trở vạch 1/4W sai số 5% 250V 1R-10M 10](#_Toc178065729)

[1.3.6. Dây nối chân các thiết bị 10](#_Toc178065730)

[1.3.7. Led tự đổi màu nhấp nháy 5mm, 7 màu 2 chân (1,5-3V) 10](#_Toc178065731)

[**1.4. Công nghệ sử dụng** 11](#_Toc178065732)

[1.4.1. Trình biên dịch Arduino IDE 11](#_Toc178065733)

[1.4.2. Frontend: Angular 11](#_Toc178065734)

[1.4.3. Backend: Spring Boot 11](#_Toc178065735)

[1.4.4. Database: MySQL 12](#_Toc178065736)

[1.4.5. Mosquitto 12](#_Toc178065737)

[**II. Giao diện** 14](#_Toc178065738)

[**2.1. Giao diện website** 14](#_Toc178065739)

[**2.2. Giao diện API Docs** 16](#_Toc178065740)

[**2.3. Giao diện thiết bị** 17](#_Toc178065741)

[**III. Thiết kế chi tiết** 17](#_Toc178065742)

[**3.1. Thiết kế hệ thống** 17](#_Toc178065743)

[**3.2. Sequence Diagram** 18](#_Toc178065744)

[**IV. Code** 19](#_Toc178065745)

[**4.1. Embedded code** 19](#_Toc178065746)

[**4.2. Backend code** 32](#_Toc178065747)

[**4.3. Frontend Code** 35](#_Toc178065748)

[**V. Kết quả** 37](#_Toc178065749)

[**5.1. Tổng quan** 37](#_Toc178065750)

[**5.2. Theo dõi thông tin theo thời gian thực** 38](#_Toc178065751)

[**5.3. Thông tin về các hành động bật tắt thiết bị** 40](#_Toc178065752)

[**5.4. Thông tin về dữ liệu đọc được từ phần cứng** 41](#_Toc178065753)

# **I. Giới thiệu**

## **1.1. IoT (Internet of Things - Mạng lưới vạn vật kết nối)**

### 1.1.1. Khái niệm

Mạng lưới vạn vật kết nối (IoT) là một hệ thống mạng lưới trong đó các thiết bị và đối tượng thông minh có khả năng giao tiếp và trao đổi dữ liệu với nhau thông qua internet. IoT cho phép các thiết bị không chỉ kết nối với mạng internet, mà còn có khả năng truyền nhận thông tin và tương tác với nhau mà không cần sự can thiệp của con người.

### 1.1.2. Các thành phần của IoT

* Thiết bị IoT: Đây là các thiết bị thông minh được trang bị cảm biến, các công nghệ kết nối và khả năng thu thập, gửi và nhận dữ liệu.
* Mạng: Đảm bảo việc truyền dữ liệu giữa các thiết bị IoT và hệ thống xử lý dữ liệu.
* Hệ thống xử lý dữ liệu: Bao gồm các máy chủ và hệ thống phần mềm để lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu từ các thiết bị IoT.
* Ứng dụng và dịch vụ: Cung cấp các ứng dụng và dịch vụ dựa trên dữ liệu từ các thiết bị IoT, nhằm giúp cải thiện cuộc sống và công việc của con người.

### 1.1.3. Ứng dụng

IoT có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

* Nhà thông minh: Điều khiển ánh sáng, nhiệt độ, an ninh, thiết bị gia đình thông qua điện thoại di động.
* Công nghiệp: Giám sát và quản lý các quy trình sản xuất, dự báo bảo trì thiết bị, tăng cường an toàn lao động.
* Giao thông: Điều khiển giao thông thông minh, quản lý đỗ xe, theo dõi vận chuyển hàng hóa.
* Y tế: Theo dõi sức khỏe, quản lý thuốc, giám sát bệnh nhân từ xa.
* Năng lượng: Theo dõi và quản lý tiêu thụ năng lượng, tối ưu hóa sử dụng tài nguyên.

## **1.2. Mô tả và mục đích của đề tài**

### 1.2.1. Mô tả đề tài

Đề tài này tập trung vào việc xây dựng một hệ thống IoT để giám sát và điều khiển các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm và các thiết bị điện (điều hòa, đèn, quạt) thông qua một ứng dụng website. Hệ thống được phát triển với backend sử dụng Java Spring Boot và cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Các cảm biến sẽ thu thập dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm trong thời gian thực, và người dùng có thể điều khiển các thiết bị điện từ xa thông qua giao diện website.

### 1.2.2. Mục đích của đề tài


Mục đích của đề tài là xây dựng một hệ thống quản lý và điều khiển thông minh với các mục tiêu chính như sau:

* Giám sát và cảnh báo:
  + Thu thập và hiển thị dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm từ các cảm biến một cách trực quan trên website.
  + Cảnh báo người dùng khi các chỉ số môi trường vượt quá ngưỡng an toàn (ví dụ: nhiệt độ quá cao hoặc độ ẩm quá thấp).
* Điều khiển thiết bị từ xa:
  + Cho phép người dùng bật/tắt và điều chỉnh các thiết bị như điều hòa, đèn, quạt thông qua giao diện website.
* Quản lý và lưu trữ dữ liệu:
  + Lưu trữ dữ liệu giám sát (nhiệt độ, độ ẩm) và lịch sử hoạt động của các thiết bị vào cơ sở dữ liệu MySQL.
  + Cung cấp các báo cáo thống kê, biểu đồ phân tích dữ liệu giúp người dùng nắm bắt tình trạng hoạt động của hệ thống.

## **1.3. Thiết bị sử dụng**

### 1.3.1. Node MCU ESP 8266

* Thông số kỹ thuật:
* Hỗ trợ chuẩn 802.11 b/g/n.
* Wi-Fi 2.4 GHz, hỗ trợ WPA/WPA2.
* Chuẩn điện áp hoạt động: 3.3V.
* Chuẩn giao tiếp nối tiếp UART với tốc độ Baud lên đến 115200.
* Có 3 chế độ hoạt động: Client, Access Point, Both Client and Access Point.
* Hỗ trợ các chuẩn bảo mật như: OPEN, WEP, WPA\_PSK, WPA2\_PSK, WPA WPA2 PSK.
* Hỗ trợ cả 2 giao tiếp TCP và UDP.




***Hình 1: MCU ESP8266***

* Các chân ESP 8266:
* VIN: Chân nguồn cung cấp cho board, có thể được kết nối với nguồn cung cấp từ 5V đến 12V.
* GND: Chân mẫu điện âm.
* 3V3: Chân nguồn cung cấp 3.3V.
* RST: Chân khởi động lại board.
* AO: Chân đo lường tín hiệu Analog-to-Digital Converter (ADC), được sử dụng để đo các tín hiệu điện áp tương tự.
* DO - D8: Các chân kết nối đầu vào/số GPIO từ 0 đến 8, được sử dụng để điều khiển các thiết bị hoặc đọc các tín hiệu từ các cảm biến.
* TXD: Chân truyền UART, được sử dụng để truyền dữ liệu từ board đến một thiết bị khác.
* RXD: Chân nhận UART, được sử dụng để nhận dữ liệu từ một thiết bị khác.
* CH\_PD: Chân đưa board ra khỏi chế độ nghỉ, và bắt đầu chay.
* USB: Cổng USB được sử dụng để kết nối board với máy tính để lập trình và cung cấp nguồn.

### 1.3.2. Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm


* Thông số kỹ thuật
* Điện áp hoạt động: 3V - 5V DC
* Dòng điện tiêu thụ: 2.5mA
* Phạm vi cảm biến độ ẩm: 20% - 90% RH, sai số ±5%RH
* Phạm vi cảm biến nhiệt độ: 0°C ~ 50°C, sai số ±2°C
* Tần số lấy mẫu tối đa: 1Hz (1 giây 1 lần)
* Kích thước: 23 \* 12 \* 5 mm



***Hình 2: Cảm biến DHT11***

* Sơ đồ chân DHT11:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số chân | Tên chân | Mô tả |
| 1 | VCC | Nguồn 3.3V đến 5V |
| 2 | Data | Đầu ra nhiệt độ độ ẩm thông qua dữ liệu nối tiếp |
| 3 | NC | Không có kết nối và do đó không sử dụng |
| 4 | Ground | Nối đất |



***Hình 3: Sơ đồ chân nối DHT11***

### 1.3.3. Cảm biến cường độ ánh sáng quang trở

* Thông số kỹ thuật
* Điện áp hoạt động: 3.3V – 5V
* Kết nối 4 chân với 2 chân cấp nguồn (VCC và GND) và 2 chân tín hiệu ngõ ra (AO và DO).
* Hỗ trợ cả 2 dạng tín hiệu ra Analog và TTL. Ngõ ra Analog 0– 5V tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng, ngõ TTL tích cực mức thấp.
* Độ nhạy cao với ánh sáng được tùy chỉnh bằng biến trở .
* Kích thước: 32 x 14mm


A close-up of a blue circuit board

Description automatically generated

***Hình 4: Cảm biến ánh sáng***

### 1.3.4. Board Test MB-102 16.5x5.5

Dùng để test mạch trước khi làm mạch in hoàn chỉnh. Giúp bạn dễ dàng thực hiện các mạch điện thực tế trước khi hàn trực tiếp linh kiện lên board mạch đồng




***Hình 5: Board test***

### 1.3.5. Điện trở vạch 1/4W sai số 5% 250V 1R-10M



***Hình 6: Điện trở***

### 1.3.6. Dây nối chân các thiết bị



***Hình 7: Dây nối***

### 1.3.7. Led 5mm, 7 màu 2 chân (1,5-3V)



***Hình 8: Led***

## **1.4. Công nghệ sử dụng**

### 1.4.1. Trình biên dịch Arduino IDE

* Arduino IDE là một môi trường phát triển tích hợp được sử dụng để viết và nạp mã cho các vi điều khiển Arduino. Đây là công cụ chính để lập trình các thiết bị phần cứng, cho phép giao tiếp với các cảm biến (như nhiệt độ, độ ẩm) và thiết bị điều khiển (như quạt, đèn, điều hòa).
* Tính năng chính:
  + Hỗ trợ các thư viện và hàm đặc biệt dành riêng cho lập trình IoT.
  + Dễ dàng nạp mã cho các bo mạch Arduino thông qua cổng USB.
  + Giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho việc lập trình và kiểm tra mã nguồn.

### 1.4.2. Frontend: Angular

* Angular là một framework mạnh mẽ của Google để phát triển các ứng dụng web động. Angular giúp xây dựng giao diện người dùng trực quan và phản hồi nhanh với các chức năng giám sát và điều khiển thiết bị.
* Tính năng chính:
  + Component-based: Tách biệt các phần giao diện thành các component riêng biệt, dễ bảo trì và mở rộng.
  + Reactive Forms: Hỗ trợ tạo các biểu mẫu linh hoạt, dễ dàng quản lý dữ liệu người dùng.
  + Two-way Data Binding: Đồng bộ hóa dữ liệu giữa giao diện và logic ứng dụng một cách tự động.
  + HTTP Client: Tích hợp các phương thức giao tiếp với backend qua RESTful API, giúp lấy và cập nhật dữ liệu từ server.

### 1.4.3. Backend: Spring Boot

* Spring Boot là một framework mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng Java, đặc biệt là các ứng dụng web và RESTful API. Spring Boot cung cấp môi trường phát triển nhanh chóng và đơn giản với các tính năng bảo mật và quản lý dữ liệu hiệu quả.
* Tính năng chính:
  + RESTful API: Xây dựng các dịch vụ API để giao tiếp với frontend, cung cấp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và thực hiện các chức năng điều khiển thiết bị.
  + Spring Security: Cung cấp bảo mật cho ứng dụng với các chức năng xác thực và phân quyền người dùng.
  + Spring Data JPA: Tương tác với cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng, hỗ trợ các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete).
  + Dependency Injection: Quản lý các thành phần và phụ thuộc trong ứng dụng một cách hiệu quả.

### 1.4.4. Database: MySQL


* MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ phổ biến, được sử dụng để lưu trữ và quản lý thông tin về nhiệt độ, độ ẩm và trạng thái của các thiết bị. MySQL cung cấp khả năng truy vấn và quản lý dữ liệu mạnh mẽ, phù hợp cho các ứng dụng có quy mô vừa và lớn.
* Tính năng chính:
  + Khả năng lưu trữ: Lưu trữ thông tin lịch sử hoạt động của các thiết bị và dữ liệu cảm biến.
  + Quan hệ dữ liệu: Tổ chức dữ liệu theo mô hình quan hệ, đảm bảo tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
  + Truy vấn nhanh chóng: Sử dụng các chỉ mục và khóa ngoại để tối ưu hóa hiệu suất truy vấn dữ liệu.
  + Bảo mật dữ liệu: Cung cấp các tính năng quản lý người dùng và phân quyền truy cập để đảm bảo an toàn dữ liệu.

### 1.4.5. Mosquitto


* Mosquitto là một MQTT broker mã nguồn mở, cho phép giao tiếp giữa các thiết bị IoT với nhau và với server. Nó đảm bảo việc truyền tải thông tin nhanh chóng và ổn định, giúp hệ thống giám sát và điều khiển hoạt động trơn tru.
* Tính năng chính:
  + Giao tiếp MQTT: Hỗ trợ giao thức MQTT để truyền tải thông điệp giữa các thiết bị IoT và ứng dụng server.
  + Chất lượng dịch vụ (QoS): Cung cấp nhiều mức độ QoS để đảm bảo thông điệp được truyền tải một cách tin cậy.
  + Nhẹ và hiệu quả: Tiêu thụ ít tài nguyên hệ thống, phù hợp cho các thiết bị IoT có tài nguyên hạn chế.
  + Bảo mật: Hỗ trợ các cơ chế bảo mật như TLS và xác thực người dùng để đảm bảo an toàn trong việc truyền thông điệp.

# **II. Giao diện**


## **2.1. Giao diện website**



***Hình 9: Giao diện Dasboard***

**

***Hình 10: Giao điện màn Action History***


**


***Hình 11: Giao diện màn Data Sensor***

**


***Hình 12: Giao diện màn Profile***

## **2.2. Giao diện API, API Docs**





***Hình 13: Giao diện API***



***Hình 14: Giao diện API Docs***


## **2.3. Giao diện thiết bị**



***Hình 15: Giao diện thiết bị***


# **III. Thiết kế chi tiết**

## **3.1. Thiết kế hệ thống**



***Hình 16: Thiết kế hệ thống***


## **3.2. Sequence Diagram**




***Hình 17: Sequence Diagram của hệ thống***

# **IV. Code**


## **4.1. Embedded code**



* Khai báo các thư viện cần thiết gồm:
* DHT.h: Đọc dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ cảm biến DHT.
* ESP8266WiFi.h: Kết nối ESP8266 với Wi-Fi.
* Ticker.h: Tạo bộ định thời (timer) để thực hiện các tác vụ định kỳ.
* AsyncMqttClient.h: Gửi/nhận dữ liệu MQTT không đồng bộ.
* ArduinoJson.h: Xử lý dữ liệu JSON (tạo và phân tích).




* Định nghĩa các thông tin như tên wifi, mật khẩu wifi mà ESP8266 sẽ kết nối




* Định nghĩa các thông tin về server của MQTT Broker (ở đây là Mosquitto), tên các topic, port




* Định nghĩa các chân (pin) mà cảm biến ánh sáng và các thiết bị (quạt và đèn LED) được kết nối trên ESP8266. Cụ thể:
  + Cảm biến ánh sáng được kết nối với chân analog A0 của ESP8266.
  + Chân GPIO số 12 (chân D6) được sử dụng để điều khiển quạt.
  + Chân GPIO số 13 (chân D7) được dùng để điều khiển LED 1.
  + Chân GPIO số 15 (chân D8) được dùng để điều khiển LED 2.




* Định nghĩa chân kết nối với DHT11 là chân GPI14, chân Data của DHT11 sẽ nối với chân D5 trong mạnh và định nghĩa loại DHT ở đây là DHT11




* Đoạn mã này khai báo các biến và đối tượng cần thiết để làm việc với cảm biến, MQTT, và kết nối Wi-Fi




* Khai báo user, password của mosquitto



* Định nghĩa các hàm để quản lý kết nối Wi-Fi cho ESP8266:
* connectToWifi(): Hàm này được gọi để kết nối ESP8266 với mạng Wi-Fi.
* onWifiConnect(): Hàm này được gọi tự động khi ESP8266 kết nối thành công với Wi-Fi và nhận được địa chỉ IP.
* onWifiDisconnect(): Hàm này được gọi khi ESP8266 bị mất kết nối Wi-Fi.




* Định nghĩa các hàm để quản lý kết nối MQTT cho ESP8266, bao gồm kết nối, đăng ký chủ đề (topic) và xử lý mất kết nối:
* connectToMqtt(): Kết nối với máy chủ MQTT.
* onMqttConnect(): Đã kết nối MQTT, đăng ký chủ đề nhận lệnh.
* onMqttDisconnect(): Mất kết nối, thử kết nối lại sau 2 giây nếu Wi-Fi còn kết nối.



* Hàm onMqttPublish() được gọi khi ESP8266 nhận được xác nhận (acknowledgment) từ máy chủ MQTT rằng một thông điệp đã được gửi đi thành công.



* Hàm onMessage() xử lý khi một thông điệp MQTT mới đến từ một chủ đề (topic) cụ thể. Các bước hoạt động chính của hàm:
* In thông báo về thông điệp mới:
* Xử lý thông điệp:
* Tách thiết bị và trạng thái: Tách phần trước dấu phẩy là device và phần sau là status.



* Kiểm tra loại thiết bị và trạng thái để bật/ tắt thiết bị trên hardware




* Hàm setup() cấu hình các thiết lập cần thiết cho ESP8266 khi khởi động. Các bước thực hiện:
* Khởi tạo Serial: Bắt đầu giao tiếp serial.
* Khởi động cảm biến DHT: Khởi động cảm biến để thu thập dữ liệu.
* Thiết lập sự kiện Wi-Fi: Đăng ký hàm xử lý cho kết nối và mất kết nối Wi-Fi.
* Thiết lập sự kiện MQTT: Đăng ký hàm xử lý cho kết nối, mất kết nối, xác nhận và nhận thông điệp MQTT.
* Cấu hình MQTT: Thiết lập máy chủ và thông tin đăng nhập MQTT.
* Thiết lập chân điều khiển: Đặt các chân (pin) cho quạt và LED là đầu ra.
* Kết nối Wi-Fi: Bắt đầu kết nối với mạng Wi-Fi.




- Vòng lặp chính của chương trình sẽ liên tục đọc giá trị từ các cảm biến và ghép thành dạng Json rồi publish cho BE.


## **4.2. Backend code**




Cấu trúc thư mục của backend gồm:




- Config: Chứa các cấu hình chung của ứng dụng, như cấu hình bảo mật, kết nối cơ sở dữ liệu, cấu hình MQTT, v.v.




- Controller: Chứa các lớp điều khiển (controller) xử lý các yêu cầu HTTP từ phía người dùng, nhận và trả dữ liệu.




- Entity: Chứa các lớp biểu diễn các thực thể (entity) tương ứng với các bảng trong cơ sở dữ liệu.




- Repository: Chứa các lớp giao tiếp với cơ sở dữ liệu, thường là các interface mở rộng JpaRepository để thực hiện các thao tác CRUD.



- Service: Chứa các lớp xử lý nghiệp vụ chính của ứng dụng, kết nối và xử lý dữ liệu từ repository và controller.




- IotSystemBeApplication.java: Lớp chính của ứng dụng Spring Boot, nơi chứa phương thức main để khởi động ứng dụng.




- MqttSubscriber.java: Chứa logic để xử lý các thông điệp nhận được từ máy chủ MQTT, có thể bao gồm việc đăng ký chủ đề và xử lý dữ liệu nhận được.

## **4.3. Frontend Code**




Cấu trúc thư mục như sau:



- app: Thư mục chính chứa các thành phần (components), dịch vụ (services) và cấu hình của ứng dụng.


* history, home, nav, profile, statistics: Các thư mục này chứa các thành phần (components) tương ứng với các tính năng cụ thể của trang. Mỗi thư mục có các tệp .html, .css, và .ts để quản lý giao diện và logic của từng thành phần.




- app.component.html: Tệp HTML gốc chứa template giao diện chính của ứng dụng.



- app.config.ts: Tệp cấu hình ứng dụng, chứa các hằng số và cài đặt chung (như API URL, thông tin cấu hình).



- app.routes.ts: Tệp định tuyến, xác định các đường dẫn (routes) cho các thành phần trong ứng dụng.



- app.service.ts: Chứa các dịch vụ (services) dùng để lấy dữ liệu từ Backend và chia sẻ dữ liệu cho các compnonet.

# **V. Kết quả**

## **5.1. Tổng quan**

Hệ thống IoT đã thực hiện thành công các chức năng đo lường thời gian thực, điều khiển thiết bị điện từ xa, và lưu trữ dữ liệu cho người dùng. Hệ thống đã được triển khai và thử nghiệm, đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

## **5.2. Theo dõi thông tin theo thời gian thực**

- Hệ thống đã đo được các thông số và truyền lên ứng dụng để hiện thị cho người dùng một cách tương đối, biểu đồ liên tục cập nhật theo thời gian thực

- Khi bật hoặc tắt đèn, ứng dụng chờ phản hồi từ hardware xong thì mới cập nhật UI tương ứng

## **5.3. Thông tin về các hành động bật tắt thiết bị**

- Hệ thống đã lưu thành công các dữ liệu đọc từ hardware, đồng thời người dùng có thể sắp xếp, tìm kiếm các hành động với các thiết bị

## **5.4. Thông tin về dữ liệu đọc được từ phần cứng**

- Hệ thống lưu thành công dữ liệu đọc được từ phần cứng

- Người dùng có thể tìm kiếm, sắp xếp và lọc các dữ liệu