8-Bit Bilgisayar Mimarisi ve Komut Seti Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

8-Bit Computer Architecture and Instruction Set Desing and Implementation

*Musa Akyüz, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Şentürk*

*Özetçe*—Günümüzde, birçok işlemci üreten firma ve bu firmaların arasındaki rekabete baktığımızda hepsinin daha küçük alanda daha hızlı işler yaptıran elektronik devreler üretmeye çalıştığını görüyoruz. Bu çalışmada, nanometreler düzeyinde yapılan yarışın, büyük hale dönüştürülmüş versiyonu tanıtılmaktadır. Bu çalışma, işlemci içerisindeki mantıksal ve aritmatik hesaplama, kaydetme, giriş-çıkış ve kaydırma birimlerinin basit ve hazır (tümleşik devreler) elektronik elemanlar ile tasarımını ve birimlerin birbirleriyle senkronize şekilde haberleşmesini içermektedir. Tasarlanan komut seti sayesinde bu birimlerin bit düzeyindeki işlemleri kontrol edilmektedir. 8 bit veri yollu tek vuruşluk işlemci tasarlanmıştır. Hafıza birimi işlemci içerisinde konumlandırılmıştır. Bu sayede günümüz işlemcilerinin bir dezavantajı olan hafıza biriminden veri işleme süresi ve gecikmesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler — bilgisayar mimarisi; komut seti; aritmatik mantık birimi; kaydedici; veri yolu tasarımı;

*Abstract*—This electronic document is a “live” template and already defines the components of your paper [title, text, heads, etc.] in its style sheet. *\*CRITICAL: Do Not Use Symbols, Special Characters, or Math in Paper Title or Abstract*.

Keywords — computer architecture; ınstruction set; arithmetic logic unit; register; bus design

# Giriş

Tasarlanan mimaride Harward mimarisi benimsenmiştir. Harward mimarisi program belleği ile veri belleğinin farklı veri yolları ile merkezi işlem birimine bağlı olduğu mimaridir [1]. Komut ve veri bilgisi aynı anda merkezi işlem birimine gelebildiği için bir komut tek vuruşta işlenebilir. Bu tasarım işlemci içersindeki veri yollarının sayısını arttırır. Bu sayede kontrol ünitesinin çok daha basit bir sistem olmasını sağlamaktadır. Tasarlanan komut seti içeriğinde, komutun kendisi ve kontrol ünitesi için kullanılacak bitler, manuel olarak veri girişi için anlık değer bitleri ve kaydediciler için adres bitleri bulunur. Her bir komut 24 bit uzunluğundadır ve tek türdür.

# Method

1. 24 bit komut için bit dağılımı

| Komut Seti | Bit dağılımı | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-bit | 9-bit (3-3-3) | | | 8-bit |
|  | Kontrol ünitesi – Komut bilgisi | HK | KK1 | KK2 | Anlık değer |

1. HK: Hedef Kaydedici Adresi, KK: Kaynak Kaydedici Adresi

Tablodan da görüleceği üzere 7-bit ile komut tespiti yapılmıştır. Tasarlanan mimaride yani 128 farklı komut çalıştırılabilir. Şimdilik, 28 farklı temel komut oluşturulmuştur.

1. 24 bit komut için bit dağılımı

| Komutlar ve bit kodları | Komutlar | |
| --- | --- | --- |
| Komut | Komut Kodu |
| **1** | ADD | 0000001 |
| **2** | ADDIMM | 0000010 |
| **3** | SUB | 0000011 |
| **4** | SUBIMM | 0000100 |
| **5** | AND | 0000101 |
| **6** | ANDIMM | 0000110 |
| **7** | OR | 0000111 |
| **8** | ORIMM | 0001000 |
| **9** | SHIFTLEFT | 0001001 |
| **10** | SHIFTRIGHT | 0001010 |
| **11** | LBFROMIMM | 0001011 |
| **12** | LBFROMMEM | 0001100 |
| **13** | REGTOREG | 0001101 |
| **14** | SBFROMIMM | 0001110 |
| **15** | SBFROMREG | 0001111 |
| **16** | BEQ | 0010000 |
| **17** | BNE | 0010001 |
| **18** | BLT | 0010010 |
| **19** | BGT | 0010011 |
| **20** | BGE | 0010100 |
| **21** | BLE | 0010101 |
| **22** | PRINTREG | 0010110 |
| **23** | PRINTREGANDLOAD | 0010111 |
| **24** | PRINTMEMFROMREG | 0011000 |
| **25** | PRINTMEMFROMIMM | 0011001 |
| **26** | WRITETOREG | 0011010 |
| **27** | WRITETOMEMFROMREG | 0011011 |
| **28** | WRITETOMEMFROMIMM | 0011100 |

1. HK: Hedef Kaydedici Adresi, KK: Kaynak Kaydedici Adresi

Kaydediciler farklı şekilde adreslenebilir. Dolayısıyla 8 farklı kaydedici bulunabilir. Komut bilgisi ve kaydedici adresleme için kullanılan toplam 16 bit kontrol ünitesindeki çözücü devreler vasıtasıyla merkezi işlem birimindeki seçiciler ve kontrol pinleri ve aktifleştirme pinleri *(örneğin kaydedicilerdeki enable pini)* ile eşlenir. Anlık değer bilgisi ise doğrudan merkezi işlem birimindeki ortak veri yoluna bağlanmıştır. Mimaride, veri yolları, seçilen bellek mimarisi, kaydediciler ve hesaplama birimleri de 8 bit olduğundan herhangi bir anlık değer dönüştürme birimi kullanılmamıştır. Anlık değer bilgisi, gelen komuta göre istenirse doğrudan bir veri olarak istenirse de bellek adreslemek için kullanılabilir.

Program sayıcıda hesaplanan komut adresi, komut belleğinde bulunan 3 farklı 8 bit adreslenebilir belleklerin adres seçim pinleri ile bağlanır. Burada 3 farklı bellek kullanımının amacı, paralel veri yolu sistemini korumak ve kontrol unitesinin karmaşıklığını azaltmaktır.

Diagram

Description automatically generated

Şekil. 1. Program Memory Split Structure Basic Schema

Bu [2] yazıda bahsi geçen Single Instruction Multiple Data Stream yaklaşımı gibi program sayacı ile birden çok bellekden *(SIMD)* veri çıkışı kontrol edilmiştir.

# Kullanım

## Taslak seçmek (\*Heading 2)

Doğru taslağı (bu taslağı) kullandığınızdan emin olunuz.

## Taslağın formatına bağlı kalmak

Taslağın formatını değiştirmeyiniz. Bu yayın tek başına bir doküman değildir, bir derginin parçası olarak basılacaktır.

# Sayfa Düzeni ve Biçim

Düzenlemeye başlamadan önce tüm çalışmanızı ayrı bir dosya olarak kayıdetmeniz tavsiye edilir. Ayrıca düzenleme sonuçlanıncaya kadar grafik ve şekilleri düz yazıdan ayrı tutmanız faydalı olacaktır. Çalışmanın herhangi bir noktasında sayfa numaralandırması yapılmamalıdır. Taslak içerisinde başlıklar numaralandırılacağından ayrıca sizin numaralandırmanıza gerek yoktur. Sayfa düzenlenirken aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Hazır bir taslak (Word ya da LaTeX) kullanmanız veya ayrıntıların kontrolü için örnek bir dosya takip etmeniz, bu gereklilikleri yerine getirmeniz açısından önerilir.

İlgili bölümlerde kullanılması gereken stiller parantez içerisinde eğik yazı ile belirtilmiştir, ”(*\*kullanılacak stil*)” şeklinde. Bu ifadeler sadece bilgilendirme amaçlıdır, metnin son halinde bulunmamalıdır.

## Kısaltmalar

Kısaltmaları yazı içinde ilk defa kullanıldıklarında tanımlayınız. Başlıklarda kısaltma kullanmayınız. IEEE, SI, CGS vb. gibi çok bilinmiş kısaltmaları tanımlamanıza gerek yoktur.

## Birimler

* SI veya CGS ölçüm birimlerini kullanınız. (SI ölçüm birimi tavsiye edilir.)
* Yazı içinde farklı ölçüm birimleri kullanmayınız. İngiliz ölçüm birimlerini birinci birim olarak kullanmaktan kaçınınız. Ancak çok gerekli ise parantez içerisinde ikinci birim olarak gösteriniz.
* Ölçüm birimlerini yazarken tutarlılık sağlayınız. Örneğin “Wb/m2” veya “webers per square meter” kullanınız, “webers/m2” kullanmayınız.
* Küsuratlı sayı kullanırken “.25” yerine “0.25” kullanınız.

## Denklemler

Denklemler taslaktaki formata istisnadır. “Times New Roman” veya “Symbol” yazı tipini kullanınız. Çok seviyeli denklemleri resim olarak yazıya yerleştiriniz.

Denklemler aşağıdaki örneğe benzemelidir. Denklemler için “\**equation*” stilini kullanınız.

*a**b* 

Denklem merkezde olmalıdır. Denklemdeki sembolleri tanımladığınızdan emin olunuz. Denklemden bahsederken “(1)” kullanınız. Cümle başında “Denklem (1)” kullanabilirsiniz.

# Taslağı Kullanmak

## Yazarlar

Yayının yazarları bildiri kabulünden sonra gönderilecek son halinde bu taslağın başında “*Yazarlar Gizlenmiştir*” ibaresinin olduğu yerde belirtilecek ve yazar, kurum ve iletişim bilgileri bu ibarenin alt satırlarında belirtilecektir. Aynı kurumda çalışan yazarları sırf farklı bölümde çalışıyorlar diye farklı olarak belirtmeye gerek olmayacaktır. \*\*Ancak bildirinin ilk gönderilecek halinde yazarların kimliğini açığa çıkarıcı hiçbir bilgi bulunmamalıdır.

## Başlıklar

Bölüm başlıkları için “*Başlık 1 (Heading 1)*” kullanınız. Şekiller için “*şekil başlığı* (*figure caption*)”, tablolar için ise “*Tablo Başlığı* (*table head*)” kullanınız.

Eğer birden fazla alt konu yoksa alt konu başlığı kullanmayınız.

## Şekil ve Tablolar

### Şekil ve tabloların yerleştirilmeleri: (\*Heading 3) Şekilleri ve tabloları metinde isimleri geçtikten sonra sütun başına veya sonuna yerleştiriniz. Şekil başlığını şeklin altına, tablo başlığını ise tablonun üstüne yerleştiriniz. Tablo örneği Tablo 1’de ve şekil örneği Şekil 1’de gösterilmiştir.

### Aksis tanımlamaları: 8 büyüklüğünde punto kullanınız. Kısaltma kullanmayınız. Birim ekleyecekseniz “Sıcaklık/K” değil, “Sıcaklık (K)” şeklinde olmalıdır.

1. Şekil örneği. *(\*figure caption)*

Şekillerin bir metin dosyasının içinde olması dosyanın daha kararlı olmasını sağladığı gözlenmiştir. (Bir görselin ideal olarak 300dpi çözünürlüklü TIFF veya EPS dosyası olması ve bütün yazı tiplerinin gömülü olması beklenmektedir.)

Metin kutusunun “Renk ve Çizgi” ayarlarından çerçeve renksiz ve çizgisiz hale getirilebilir.

1. Örnek Tablo (*\*table head*)

| Tablo Başlığı | Tablo Sütun Başlığı | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Tablo sütun ara başlığıa | Ara başlık | Ara başlık |
|  |  |  |  |

1. Tablo dipnotu örneği. *(\*table footnote)*

##### Bilgilendirme

*Bilgilendirmeler gizlenmiştir.*

##### Kaynaklar

1. Pizhou Ye and Chaodong Ling, "A RISC CPU IP core," *2008 2nd International Conference on Anti-counterfeiting, Security and Identification*, 2008, pp. 356-359, doi: 10.1109/IWASID.2008.4688427.
2. Flynn, Michael J., and Kevin W. Rudd. "Parallel architectures." *ACM computing surveys (CSUR)* 28.1 (1996): 67-70.
3. Rudnicky, A. I., Polifroni, Thayer, E H., and Brennan, R. A. "Interactive problem solving with speech", *J. Acoust. Soc. Amer*., *Vol. 84, 1988, p S213(A).*