|  |  |
| --- | --- |
| **Politechnika Śląska** | **Gliwice** |
| **Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki**  **Kierunek: Automatyka i Robotyka sem. 5** | **Rok akademicki 2019/2020** |
|  | **Semestr zimowy** |

Systemy Mikroprocesorowe

**Domowe wielofunkcyjne urządzenie komunikujące się głosowo**



Autorzy: Dawid Mudry

Karol Marcinak

Grupa 1 Sekcja 2

Kierujący pracą: dr inż. Andrzej Kozyra

Spis treści

[1. Wstęp 3](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945161)

[2. Cel i zakres projektu 4](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945162)

[3. Kosztorys 6](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945177)

[4. Harmonogram 7](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945163)

[5. Aplikacja sprzętowa 8](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945164)

[5.1. Opis części sprzętowej 8](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945165)

[5.2. Schemat ideowy oraz płytka drukowana 10](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945169)

[5.3. Problemy w trakcie realizacji 14](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945169)

[6. Aplikacja programowa 7](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945171)

[6.1. Opis części programowej 7](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945172)

[6.2. Schemat blokowy 11](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945173)

[6.3. Problemy w trakcie realizacji 11](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945174)

[7. Podsumowanie 21](file:///C:\Users\Acer\Desktop\repoGitHub\SM\example1.docx#_Toc282945178)

**1. Wstęp**

W dzisiejszych czasach coraz więcej urządzeń zaczyna komunikować się z ludźmi za pomocą dźwięku przypominającego ludzki głos. Rozwiązania takie stosowane są abyśmy mniej czasu musieli poświęcać na samodzielne sprawdzanie wiadomości, potrzebnych informacji czy docierających do nas komunikatów. Systemy audio obecne są w naszych domach od dziesiątek lat, głównie stosowane do odtwarzania muzyki, audycji radiowych, ale coraz częściej w celu ułatwiania nam codziennego życia. Najnowocześniejsze systemy (oprogramowania) połączone z systemem audio potrafią odtwarzać spersonalizowane wiadomości informujące nas o naszych planach np. rozkładzie zajęć, wizycie u lekarza czy spotkaniu ze znajomymi, poza tym podając podstawowe informacje np. temperaturę i ciśnienie czy też pogodę na drugim końcu świata. Zastosowanie takich „inteligentnych” urządzeń pozwala zaoszczędzić nam czas, głownie dzięki braku konieczności załączania telefonu, bądź komputera i przedzieraniu się przez nadmiar informacji w poszukiwaniu jednej konkretnej. Takie rozwiązania szczególne mogą być pomocne dla osób starszych, którym ten proces zajmuje więcej czasu niż przeciętnemu młodemu człowiekowi oraz osobom niedowidzącym, dla których komunikacja głosowa jest podstawowym sposobem porozumiewania się. Realizacja takich projektów możliwa jest dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu, systemie audio, takim aby komunikaty były przejrzyste (niezakłócone), podstawowym czujnikom, podającym wszelaki dane np. o pogodzie. Sercem takiego układu jest mikrokontroler, przetwarzający wszystkie sygnały zarówno wychodzące jak i przychodzące z „zewnątrz”.

**2. Cel i zakres projektu**

Celem naszego projektu jest zbudowanie układu, który przy użyciu odpowiedniego sprzętu i zestawu czujników informował będzie o stanie bieżącym w danym pomieszczeniu za pomocą głośnika z odpowiednim układem wzmacniającym i filtrującym. Dane o otoczeniu zbierane będą za pomocą podstawowych czujników typu: czujnik temperatury, wilgotności, ciśnienia. Dane te będą przetwarzane za pomocą mikrokontrolera ATMega, odpowiednio rozpoznawane oraz przesyłane na stronę internetową, która jest integralną częścią tego projektu. Dźwięki wydobywające się z głośnika tworzone będą przy pomocy zaprogramowanego syntezatora mowy. Komunikacja kontrolera ze stroną internetową będzie odbywać się w sposób bezprzewodowy za pomocą modułu WiFi. Mikrokontroler ATMega oraz moduł WiFi będą miały wspólny interfejs komunikacyjny, który pozwoli im wymieniać ze sobą informacje. Celem wysyłania danych na stronę , będzie możliwość ich późniejszego przeanalizowania na podstawie wygenerowanych wykresów oraz zostanie zaimplementowana funkcja podglądu tych danych na bieżąco. Głównym celem projektu jest skupienie się na poprawnej budowie układu z głośnikiem, tak aby komunikaty głosowe były przejrzyste tzn. nie zawierały żadnych szumów czy innych „niechcianych” sygnałów oraz zaprogramowanie mikrokontrolera w taki sposób, aby w całym układzie nie zachodziły opóźnienia, tj. całość działała w sposób płynny. Sygnały dźwiękowe wymuszane będą za pomocą fizycznych przycisków, do których zaprogramowania zostaną użyte przerwania systemowe. Projekt pod względem technicznym będzie obejmował zaprojektowanie i budowę własnej płytki PCB - drukowanie mozaiki ścieżek na papierze kredowym, przeprasowanie jej na warstwę miedzi, trawienie w kwasie oraz ostatecznie przylutowaniu na niej wszystkich komponentów potrzebnych do realizacji projektu. W skład tych komponentów będzie wchodził mikroprocesor ATMega328p będący sercem układu, zestaw czujników składających się na domową „stację pomiarową” , wśród nich pojawią się: czujnik temperatury i wilgotności DHT11 o wystarczającym zakresie w warunkach domowych, czujnik barometryczny BMP180. Czujniki te zostaną odpowiednio przylutowane przy użyciu lutownicy wraz z odpowiednio dobranym układem rezystorów (4,6kOhm). Wyjściem układu będzie głośnik, do którego zostanie doprowadzony układ wzmacniający zbudowany przy użyciu tranzystora oraz układu cewek. Układ ten w dodatku będzie odpowiednio filtrować sygnał w celu redukcji wszelakich szumów oraz zmiany sygnału PWM na sygnał analogowy(sinusoidalny). Wymiana informacji z/do układu zostanie przeprowadzona przy użyciu modułu WiFi ESP8266, który zostanie połączony ze stroną internetową, na którą będą przesyłane dane o temperaturze, wilgoci i ciśnieniu. Całość zostanie zaprogramowana w środowisku ArduinoIDE, przy użyciu odpowiednich bibliotek pozwalających obsłużenie ww. czujników i modułów. Wywołanie odpowiednich komunikatów głosowych realizowane będzie przez naciśnięcie odpowiedniego fizycznego przycisku przylutowanego do płytki PCB. Poprawność wywołania danego sygnału i aktywności (tzn. wytwarzanie sygnału dźwiękowego) głośnika sygnalizowana będzie przy użyciu paru diod LED przylutowanych wraz z rezystorami. Sygnały dźwiękowe generowane będą przez mikrokontroler, za pomocą zaprogramowanego syntezatora mowy. W celu uzyskania odpowiedniego napięcia zasilającego moduł WiFi użyty zostanie stabilizator 3.3V

**3. Kosztorys**

ATmega328p-pu : 8 zł

Laminat PCB: 4 zł

Papier kredowy: 0.30 zł

Rezystory: 1.5 zł

Kondensatory elektrolityczne/ceramiczne: 3 zł

Osylator 16 Mhz: 0,7 zł

Diody LED: 1 zł

Głośnik 8 Ohm 0.5 W: 3 zł

Tranzystor: 1.5 zł

Przyciski : 1 zł

Czujnik DHT11: 3 zł

Czujnik BMP180: 3 zł

Czujnik MQ7: 5 zł

Moduł wifi ESP: 8 zł

Port MicroUsb: 3zł

Stabilizator 3V3: 3zł

Zasilacz 5V: 0.01 zł

Obudowa: 4 zł

Konektory żeńskie: 1 zł

**Suma: 54.01 zł**

**4. Harmonogram**

**21.10.19.**

Przedstawienie projektu. Określenie jego koncepcji, dyskusja na temat możliwych zastosowanych rozwiązaniach. Spis potrzebnych elementów do budowy układu.

**22.10.19 - 04.11.19**

Pisanie oprogramowania umożliwiającego obsługę wszystkich zastosowanych czujników oraz elementów wyjściowych. Prototyp hardware'u, zbudowany na płytce stykowej, czyli przyłączenie wszystkich zastosowanych w projekcie czujników, wstępna budowa układu głośnika z wzmacniaczem. Wstępne testowanie.

**05.11.19 - 25.11.19**

Stworzenie płytki PCB, do której zostanie przylutowane większość elementów wraz z oprogramowanym kontrolerem. Optymalizacja kodu programu w celu zmniejszenia zajmowanej przez niego pamięci i płynniejszego działania układu.

**26.11.19 - 16.12.19:**

Testy modułu WiFi – przesyłanie danych do/z komputera (strony internetowej). Debbugowanie oprogramowania, w celu znalezienia nieoczekiwanych błędów i zwiększenia płynności. Test całego układu, sprawdzania odpowiedzi na różne sygnały

**5. Aplikacja sprzętowa**

**5.1 Opis części sprzętowej**

Centralnym elementem naszego projektu jest mikroprocesor ATMega328P-PU. Jest to 16 bitowy procesor zawierający 16 KB pamięci Flash oraz posiadającym 28 linie I/O. W naszym układzie jest on taktowany zewnętrznym oscylatorem o częstotliwości 16 MHz.

Warstwa czujników składa się z 3 układów, odpowiednio MQ-7,BMP-180, DHT-11.

Czujnik MQ-7 jest połączony do napięcia zasilania 5 oraz komunikuje się z procesorem za pomocą pin numer 25.

Czujnik BMP-180 jest połączony do napięcia zasilania 3,3V oraz komunikuje się z procesorem za pomocą interfejsu I2C.

Czujnik DHT-11 jest połączony do napięcia zasilania 3,3V oraz komunikuje się z procesorem za pomocą pin numer 12

Napięcie zasilania jest dostarczane z zasilacza 5V, 2,5A. przez port microUSB typu B, napięcie zasilanie 3,3V dostajemy używając stabilizatora napięcia LD1117 oraz dwóch kondensatorów 100nF oraz 22uF połączonych według dokumentacji produktu dostarczonej przez producenta elementu. Praca urządzenia jest sygnalizowana przez czerwona diodę LED, która jest podłączona do napięcia zasilania 5V przez rezystor 1k Ohm.

Głównym elementem obwodu głośnika jest tranzystor BD137, który wzmacnia sygnał PWM wystawiany przez procesor ATmega328P na pinie numer 5, sygnał ten jest filtrowany przez 47uF kondensator, baza tranzystora jest połączona z kolektorem za pomocą 2k Ohm rezystora.

Programowanie ATmegi328P odbywa się za pomocą interfejsu UART, aby zaprogramować procesor korzystamy z gotowej przejściówki FT232RL microUSB, na płytce PCB znajduje się konektor cztero-pinowy odpowiednio RX, TX, RST, GND. Do Sygnału RST jest dołączony obwód składający się kondensatora 100nF i rezystora 10k.


Procesor ATmega328P komunikuje się z modułem WiFi ESP8266 za pomocą interfejsu UART, procesory dzielą ze sobą dwie linie podłączone do pinów 4 oraz 6 odpowiednio RX i TX. ESP8266 wysyła informacje na stronę serwer www za pomocą wbudowanej anteny WiFi.


Do płytki PCB dołączone są cztery przyciski łączące masę oraz piny od 15-18, każdy przycisk aktywuje odpowiedni pomiar danej wielkości wywołanie pomiaru odbywa się za pomocą przerwań, a wciśniecie przycisku jest informowane za pomocą żółtej diody LED która jest połączona bezpośrednio do pinu numer 14, prąd płynący przez diodę jest ograniczony za pomocą 1k Ohm rezystora.


**5.1 Schemat ideowy oraz płytka drukowana**

Schemat ideowy oraz schemat płytki PCB został wykonany za pomocą oprogramowania KiCad. Schemat PCB został wydrukowany na drukarce laserowej firmy HP, następnie wydruk został przetransportowany na laminat za pomocą techniki transferu chemicznego użyliśmy acetonu. Wytrawianie płytki odbywało się w kwasie siarkowym. Po wytrawieniu płytka była sprawdzona pod możliwością zwarcia ścieżek i przeczyszczona.


*Schemat Ideowy*




 *Schemat PCB*

 *Podgląd 3D*

*Laminat przed wytrawieniem*

**

* Laminat po wytrawieniu*

 *Efekt końcowy bez obudowy*

 *Efekt Koncowy w obudowie*

**5.3 Problemy napotkane podczas realizacji**

Podczas przenoszenia wydruku na płytkę wiele razy zakończyło się to niepowodzeniem, dopiero za 5 próbą oraz poprawienie mazakiem ścieżek udało się wytrawić płytkę.

Problem z przylutowaniem procesora do płytki, schemat został źle wydrukowany przez to wyjścia I/O nie zgadzały się z płytką PCB, rozwiązaliśmy ten problem przylutowując procesor po stronie ścieżek.

Problem z połączeniem masy na płytce, wynikający z jedno warstwowego laminatu. Problem został rozwiązany za pomocą taśmy izolacyjnej i kilku kabelków.

Problem ze zbyt dużą ilością prądu płynącą z pinu PWM. Problem został rozwiązany przez zwiększenie rezystora z 215 Ohm na 430 Ohm.

Problem z pomyleniem pinów w czujniku BMP-180 przez co cały program zawieszał się. Problem został rozwiązany po 2h obróceniem o 180 stopni czujnika.

Problem ze źle przylutowanym konektorem do czujnika DHT-11. Rozwiązaniem problemu było szybkie poprawienie lutu.

**6. Aplikacja Programowa**

**6.1 Opis części programowej**

**6.2 Schemat blokowy**

**6.3 Problemy w trakcie realizacji**

**7. Podsumowanie**

Podczas projektu wykonaliśmy wszystkie wcześniej zaplanowane rzeczy, pomimo wcześniej wymienionych problemów.

Płytkę sporządziliśmy sami. Chcieliśmy doświadczyć tworzenia urządzenia na od samych podstaw wliczając w to zaprojektowanie płytki PCB, przez ręczne jej wytworzenie, kończąc na lutowaniu części i tworzeniu końcowe wyglądu produktu. Dzięki tym wszystkim etapom mogliśmy obserwować jak nasze wcześniejsze decyzje wpływają na późniejsze etapy rozwoju produktu. W przyszłości będziemy mogli lepiej projektować płytki PCB oraz unikniemy problemów napotkanych w tym projekcie.

Tym sposobem przez prace związane z projektem z Systemów Mikroprocesorowych nabyliśmy sporą wiedzę taką jak:

* Tworzenie schematów elektrycznych i elektronicznych oraz schematów płytek PCB w środowisku KiCad.
* Przenoszenie schematu na płytkę miedzianą za pomocą techniki chemicznego transportu (za pomocą mieszanki acetonu i wody). Dobieranie odpowiednich proporcji substratów chemicznych.
* Wytrawianie płytki w roztworze wodnym nadsiarczanu sodu. W tej części wykonywania projektu ważnym było dobranie odpowiedniej ilości substancji wytrawiającej i wody. Musieliśmy także zwracać uwagę na dostatecznie wysoką temperaturę roztworu.
* Lutowanie. Z racji dużej ilości elementów ta część zajęła nam wiele czasu, ale także przyniosła wiele doświadczenia w tej dziedzinie.
* Poznaliśmy dwa nowe interfejsy komunikacyjne UART oraz I2C, których znajomość może nam przydać się w przyszłości
* Aktywowanie przerwań na odpowiednich pinach procesora

Projekt uważamy za całkowicie udany. Wniósł on nie tylko wiele pracy, ale także wiele ciekawych doświadczeń, które z pewnością wykorzystamy na studiach, prywatnie bądź też w późniejszej pracy.