**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**-----🙠🕮🙢-----**

****

**IOT VÀ ỨNG DỤNG**

**NHÓM HỌC PHẦN: 06**

**Đề tài: Theo dõi thông số trong nhà: Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và điều khiển các thiết bị**

|  |  |
| --- | --- |
| **Giảng viên:** | **Nguyễn Quốc Uy** |
| **Tên Sinh Viên:** | **Nguyễn Trọng Trường** |
| **Mã Sinh Viên:** | **B21DCCN740** |

**Hà Nội 2024**

**Nội dung**

[1. Đặt vấn đề 3](#_Toc181224293)

[2. Mục tiêu 3](#_Toc181224294)

[3. Các thiết bị được sử dụng 3](#_Toc181224295)

[3.1. EPS8266 3](#_Toc181224296)

[3.1.1. Mô tả ESP8266 3](#_Toc181224297)

[3.2. Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11 4](#_Toc181224298)

[3.2.1. Mô tả 4](#_Toc181224299)

[3.2.2. Thiết kế 4](#_Toc181224300)

[3.2.3. Thông số kỹ thuật 4](#_Toc181224301)

[3.3. Module cảm biến ánh sáng 5](#_Toc181224302)

[3.3.1. Mô tả 5](#_Toc181224303)

[3.3.2. Thiết kế 5](#_Toc181224304)

[3.3.3. Thông số kĩ thuật: 5](#_Toc181224305)

[3.4. Led 5](#_Toc181224306)

[4. Công nghệ sử dụng 6](#_Toc181224307)

[4.1. Express 6](#_Toc181224308)

[4.1.1. Tổng quan về Express: 6](#_Toc181224309)

[4.1.2. Các tính năng chính của Express: 6](#_Toc181224310)

[4.1.3. Cài đặt Express: 6](#_Toc181224311)

[4.2. ReactJs 7](#_Toc181224312)

[5. Giao diện 7](#_Toc181224313)

[5.1. Thiết kế tổng thể 7](#_Toc181224314)

[5.2. Thiết kế chi tiết 8](#_Toc181224315)

[5.2.1. Luồng dữ liệu 8](#_Toc181224316)

[5.2.2. Sơ đồ tuần tự 8](#_Toc181224317)

[5.2.3. Database 9](#_Toc181224318)

[6. Code 10](#_Toc181224319)

[7. API Docs 14](#_Toc181224320)

[8. Kết quả 17](#_Toc181224321)

# **1. Đặt vấn đề**

Một hệ thống thời gian thực cho phép truyền dữ liệu từ cảm biến để hiển thị cho người dùng. Người dùng có thể tương tác ngược lại cho thiết bị. Một hệ thống IoT đơn giản.

# **2. Mục tiêu**

Hệ thống sử dụng hai cảm biến để thông báo nhiệt độ và độ ẩm, ánh sáng cho người dùng thông qua trang web có thể truy cập với mạng LAN. Trang web sẽ cung cấp nhiệt độ và độ ẩm, ánh sáng với dashboard hiển thị dễ nhìn, cho phép người dùng có thể xem thông tin nhiệt độ và độ ẩm trực tiếp ở thời gian thực và có thể điều khiển led.

# **3. Các thiết bị được sử dụng**

## **3.1. EPS8266**

### **3.1.1. Mô tả ESP8266**

Kit phát triển Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 Development Board là kit phát triển dựa trên nền chip Wifi SoC ESP8266 với thiết kế dễ sử dụng và đặc biệt là có thể sử dụng trực tiếp trình biên dịch của Arduino để lập trình và nạp code, điều này khiến việc sử dụng và lập trình các ứng dụng trên ESP8266 trở nên rất đơn giản.

Kit phát triển Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 Development Board được dùng cho các ứng dụng cần kết nối, thu thập dữ liệu và điều khiển qua sóng Wifi, đặc biệt là các ứng dụng liên quan đến IoT.

Kit phát triển Wifi ESP8266 NodeMCU Lua CP2102 Development Board tại Hshop.vn sử dụng chip nạp và giao tiếp UART CP2102 có độ ổn định và độ bền cao và khả năng tự nhận Driver trên tất cả các hệ điều hành Windows và Linux.



Hình 1: ESP8266

**3.1.2. Thông số kỹ thuật:**

* IC chính: ESP8266
* Phiên bản firmware: NodeMCU Lua
* Chip nạp và giao tiếp UART: CP2102.
* GPIO tương thích hoàn toàn với firmware Node MCU.
* Cấp nguồn: 5VDC MicroUSB hoặc Vin.
* GIPO giao tiếp mức 3.3VDC
* Tích hợp Led báo trạng thái, nút Reset, Flash.
* Tương thích hoàn toàn với trình biên dịch Arduino.
* Kích thước: 25 x 50 mm

## **3.2. Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11**



Hình 2: DHT11

### **3.2.1. Mô tả**

Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm DHT11 là một cảm biến giá rẻ và phổ biến trong các dự án liên quan đến đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Nó được sử dụng để đo và cung cấp thông tin về nhiệt độ và độ ẩm hiện tại trong một môi trường cụ thể.

Cảm biến DHT11 sử dụng giao thức 1-wire đơn giản để giao tiếp với vi điều khiển. Nó truyền dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm dưới dạng tín hiệu kỹ thuật số qua chân Data.

Cảm biến DHT11 thường được sử dụng trong các ứng dụng như đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng, điều khiển tự động, hệ thống quản lý môi trường và các dự án IoT. Để sử dụng cảm biến, bạn cần cài đặt thư viện DHT11 cho vi điều khiển hoặc vi xử lý mà bạn đang sử dụng và thực hiện các lệnh đọc dữ liệu từ cảm biến thông qua chân Data 7


### **3.2.2. Thiết kế**

* VCC: Chân nguồn dương, được kết nối với nguồn cung cấp 3.3V - 5V.
* Data: Chân dữ liệu, được sử dụng để giao tiếp với vi điều khiển hoặc vi xử lý để truyền dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm.
* GND: Chân nguồn âm, được kết nối với chân GND của nguồn cung cấp và vi điều khiển.

### **3.2.3. Thông số kỹ thuật**

* Phạm vi đo nhiệt độ: 0°C đến 50°C với độ chính xác ±2°C.
* Phạm vi đo độ ẩm: 20% đến 90% RH với độ chính xác ±5% RH.
* Điện áp hoạt động: 3.3V - 5V.
* Điện áp logic: 3.3V - 5V (hỗ trợ giao tiếp với các vi điều khiển 3.3V và 5V).
* Tốc độ truyền dữ liệu: Tối đa 1Hz (1 lần đo dữ liệu mỗi giây).
* Kích thước: Thường có kích thước nhỏ gọn và hình dạng hình hộp chữ nhật.

## **3.3. Module cảm biến ánh sáng**



Hình 3: Cảm biến ánh sáng

### **3.3.1. Mô tả**

Module cảm biến ánh sáng là một linh kiện điện tử có điện trở thay đổi giảm theo ánh sáng chiếu vào. Quang trở làm bằng chất bán dẫn trở kháng cao, và không có tiếp giáp nào. Trong bóng tối, quang trở có điện trở đến vài MΩ. Khi có ánh sáng, điện trở giảm xuống mức một vài trăm Ω Độ chính xác: ± 5%RH và ±2o

Hoạt động của quang trở dựa trên hiệu ứng quang điện trong khối vật chất. Khi photon có năng lượng đủ lớn đập vào, sẽ làm bật electron khỏi phân tử, trở thành tự do trong khối chất và làm chất bán dẫn thành dẫn điện. Mức độ dẫn điện tuỳ thuộc số photon được hấp thụ.

### **3.3.2. Thiết kế**

* VCC: Chân nguồn dương, được kết nối với nguồn cung cấp 3.3V - 5V.
* D0: Chân dữ liệu, được sử dụng để giao tiếp với vi điều khiển hoặc vi xử lý để truyền dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm.
* GND: Chân nguồn âm, được kết nối với chân GND của nguồn cung cấp và vi điều khiển.

### **3.3.3. Thông số kĩ thuật:**

* Điện áp hoạt động: 3.3V-5V
* Kích thước PCB: 3cm \* 1.6cm
* Led xanh báo nguồn và ánh sáng
* IC so sánh : LM393
* VCC: 3.3V-5V
* GND: 0V
* DO: Đầu ra tín hiệu số (0 và 1)
* AO: Đầu ra Analog (Tín hiệu tương tự)

## **3.4. Led**

LED 2 chân (Light Emitting Diode) là một loại diode phát sáng khi có dòng điện đi qua theo chiều thuận. Nó là một linh kiện điện tử phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện tử để chiếu sáng hoặc làm đèn báo hiệu.

Cấu tạo: 2 chân

* Chân dương (Anode): Đây là chân dài hơn, được kết nối với cực dương (+) của nguồn điện.
* Chân âm (Cathode): Chân này ngắn hơn và được kết nối với cực âm (-) của nguồn điện.

Nguyên lý hoạt động: Khi có dòng điện đi từ Anode sang Cathode (theo chiều thuận của diode), các electron sẽ chuyển động và tái hợp với các lỗ trống trong cấu trúc vật liệu bán dẫn của LED. Quá trình này giải phóng năng lượng dưới dạng ánh sáng.

LED là một diode nên chỉ phát sáng khi dòng điện đi theo một hướng nhất định (từ chân dương sang chân âm). Nếu kết nối ngược chiều, LED sẽ không sáng.

Đặc điểm:

* Tiêu thụ năng lượng thấp: LED sử dụng ít năng lượng hơn so với các loại đèn khác.
* Tuổi thọ cao: LED có tuổi thọ dài, có thể hoạt động hàng nghìn giờ. Kích thước nhỏ gọn: Thường rất nhỏ và dễ dàng tích hợp vào các mạch điện tử.
* Ánh sáng đa dạng: LED có thể phát ra nhiều màu sắc khác nhau (đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng, vàng, v.v.) tùy thuộc vào loại vật liệu bán dẫn được sử dụng.
* Ứng dụng: Được sử dụng trong đèn chỉ báo, màn hình LED, đèn nền cho màn hình hiển thị, thiết bị điện tử gia dụng, hệ thống chiếu sáng và nhiều ứng dụng khác.

# **4. Công nghệ sử dụng**

## **4.1. Express**

### **4.1.1. Tổng quan về Express:**

Express là một framework web minimal và linh hoạt cho Node.js, hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web và API mạnh mẽ. Được thiết kế để dễ dàng mở rộng, Express cung cấp các công cụ và tính năng để quản lý yêu cầu HTTP, định tuyến, middleware và tích hợp dễ dàng với các cơ sở dữ liệu và dịch vụ bên ngoài.

### **4.1.2. Các tính năng chính của Express:**

* **Định tuyến linh hoạt:** Express có hệ thống định tuyến mạnh mẽ, cho phép xây dựng các đường dẫn URL linh hoạt và phức tạp, hỗ trợ các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE.
* **Middleware:** Express có khả năng xử lý middleware, giúp quản lý chuỗi xử lý yêu cầu một cách dễ dàng. Middleware có thể xử lý xác thực, xử lý lỗi, hay thay đổi yêu cầu/trả về trước khi gửi.
* **Khả năng mở rộng cao:** Express dễ dàng tích hợp với các thư viện bên ngoài như Mongoose (MongoDB), Sequelize (SQL), và các dịch vụ khác.
* **Tối ưu hóa hiệu suất:** Express được tối ưu hóa để xử lý lượng lớn yêu cầu HTTP, phù hợp cho các ứng dụng web thời gian thực hoặc API tốc độ cao.
* **Hỗ trợ view engines:** Express hỗ trợ nhiều view engine như EJS, Pug (Jade), Handlebars, giúp dễ dàng hiển thị giao diện từ phía máy chủ.

### **4.1.3. Cài đặt Express:**

* Để cài đặt Express, đầu tiên cần có **Node.js** và **npm**.
* Mở terminal và tạo một thư mục mới cho dự án:

*mkdir myapp*

*cd myapp*


* Khởi tạo dự án với npm:

*npm init -y*

* Cài đặt Express:

*npm install express –save*

* Sau khi cài đặt, tạo file index.js và bắt đầu viết mã để khởi chạy server:



Hình 4: Tạo chương server bằng express

* Chạy server:

*node index.js*

## **4.2. ReactJs**

ReactJS là thư viện JavaScript phát triển bởi Facebook, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI), đặc biệt là các ứng dụng một trang (SPA). React cho phép tạo các thành phần (components) có thể tái sử dụng, giúp dễ quản lý và phát triển

Các tính năng chính:

* Component-based: Xây dựng UI bằng các thành phần có thể tái sử dụng.
* Virtual DOM: Cải thiện hiệu suất bằng cách cập nhật DOM hiệu quả.
* One-Way Data Binding: Dữ liệu được truyền theo một chiều, giúp dễ kiểm soát.

Cài đặt ReactJS:

* Cài đặt Node.js từ [Node.js](https://nodejs.org/en/).
* Tạo ứng dụng React mới: npx create-react-app my-app
* Chạy ứng dụng: cd my-app npm start

# **5. Giao diện**


## **5.1. Thiết kế tổng thể**

Giao diện web sẽ gồm 4 trang:

* Dashboard: Sẽ chứa biểu đồ, các nút điều khiển thiết bị và 3 ô giá trị thời gian thực nhận được từ thiết bị
* New Page: Chứa một biểu đồ, một nút điều khiển, một ô nhận giá trị thời gian thực từ thiết bị
* DataHistory: Một bảng gồm các cột thông tin về sensor và có thể tìm kiếm và sắp xếp
* Devices: Một bảng gồm các cột thông tin về lịch sử bật tắt thiết bị và có thể tìm kiếm.
* Profile: Chứa các thông tin các nhân và link src, api, báo cáo


## **5.2. Thiết kế chi tiết**

### **5.2.1. Luồng dữ liệu**




Hình 5: Sơ đồ luồng dữ liệu


### **5.2.2. Sơ đồ tuần tự**



Hình 6: Sơ đồ tuần tự 1



Hình 7: Sơ đồ tuần tự 2



Hình 8: Sơ đồ tuần tự 3

### **5.2.3. Database**

Sử dụng MongoDB gồm 3 bảng:




Hình 9: Dữ liệu trong MongoDB

* cotrols: Chứa dữ liệu các thiết bị



Hình 10: Dữ liệu trong collection cotrols

* datasensors: Chứa dữ liệu đo các chỉ số của cảm biến




Hình 11: Dữ liệu trong collection datasensors

* counters: Được tự khởi tạo bởi thư viện mongoose-sequence giúp tự động tăng id cho dữ liệu khi đươc thêm mới

# **6. Code**

* get15DataSensor:



Hình 12: Hàm lấy 15 dữ liệu từ DataSensor

* getAllData:




Hình 13: Hàm lấy dữ liệu từ DataSensor

* getControlHistory:



Hình 14: Hàm lấy dữ liệu Control

* getCurrentStatus:



Hình 15: Hàm lấy trạng thái hiện tại của các thiết bị

* postControlHistory:




Hình 16: Hàm nhận và xử lý dữ liệu Control được gửi từ client

* sub và lắng nghe topic bên phía server:




Hình 17: Subcribe và lắng nghe dữ liệu từ topic


# **7. API Docs**




Hình 18: API GetAllControl




Hình 19: API PostControl




Hình 20: API Get15DataSensor



Hình 21: API GetDataSensorCount




Hình 22: API GetDataSensor




Hình 23: API GetCurrentControl


# **8. Kết quả**




Hình 24: Trang chủ dashboar




Hình 25: Trang New Page



Hình 26: Trang Data Sensor



Hình 27: Trang Devices



Hình 28: Trang Profile