Slayt 8: mikrodenetleyiciye alternatifler var: masaüstü mikroişlemci, sayısal sinyal işlemciler (SSI),

FPGA: alanı programlanabilir geçit dizileri.

FPGA’lar tekrar programlanabilirler ancak bu programlama zaman ve enerji tüketimi konusunda verimsiz.

SSI: geniş bant kablosuz iletişim için uygun ama yalın değil karmaşık bir yapısı var.

Slayt 9: ISM bandı: (Industrial Scientific Medical) belli bir güç sınırına bağlı olarak lisans gerektirmeden yayın yapılabilen banttır.

Lazer az enerji gerektirir ama görüş alanı istiyor. Atmosferik koşullardan etkilenir.

Kızılötesi lazer gibi tek farkı antene ihtiyacı yok lakin yayın alanı sınırlı.

Slayt 11: kullanıcı belleği kullanıcı bilgilerini saklar. Program belleği aygıtın programlanabilmesi için kullanılan bellek.

Slayt 12: enerji verimliliği en önemli etken. Bazı sensörler ulaşılması güç konumlarda tutuluyor. Bu durumlarda sürekli pil değiştirmek mantıklı bir yaklaşım değil. Yenilenebilir enerji sayesinde bu pil değişikliğine ihtiyaç duyulmaz. Rüzgâr titreşim güneş bize gerekli enerjiyi üretmek için temiz kaynaklar. Sensörler algılama konusunda çok fazla enerji tüketmiyor ama iş bu algılanan verinin iletilmesine gelindiğinde enerjinin büyük çoğunluğu bu alana aktarılıyor.

Slayt 16: lazer görüş alanı gerektiriyor. Atmosferden etkileniyor ve tek yönlü olması tercih edilmeme sebebi.

Kızıl ötesi tek yönlü ve kısa bir alana etki etmesi tercih edilmeme sebebi.

Slayt 19: topoloji bozulma sebebi aradaki bazı sensörlerin kolayca bozulup birbirleri ile bağlantıların kopması olası.

[Kablosuz Sensör Ağlarının Engelliler İçin Kullanımı 1 /56 Kablosuz Sensör Ağlarının Engelliler İçin Kullanımı 1-Kablosuz Sensör Ağlar (WSN) Nedir? 2-Kablosuz. - ppt indir (slideplayer.biz.tr)](https://slideplayer.biz.tr/slide/10174463/)