**MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH**

**CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1**

BIÊN SOẠN: PHAN ĐÌNH DUY

1. Định nghĩa hệ điều hành?

Graphical user interface, text

Description automatically generated

1. Cấu trúc hệ thống máy tính gồm những phần nào?

User-> application programs-> operating systems->computer hardware

1. Hệ điều hành có những chức năng gì?

Graphical user interface, application

Description automatically generated

1. Dưới góc độ hình thức xử lý, hệ điều hành chia thành những loại nào? Trong mỗi loại có những yêu cầu gì với hệ điều hành?

Diagram

Description automatically generatedGraphical user interface, text, application

Description automatically generatedA picture containing graphical user interface

Description automatically generatedText

Description automatically generatedGraphical user interface, application

Description automatically generatedText, letter

Description automatically generatedGraphical user interface, diagram, Word

Description automatically generatedTimeline

Description automatically generated with low confidenceDiagram

Description automatically generatedDiagram, schematic

Description automatically generatedDiagram

Description automatically generatedText

Description automatically generatedText

Description automatically generated

1. Dưới góc độ loại máy tính, hệ điều hành chia thành những loại nào?

A picture containing graphical user interface

Description automatically generated

1. Nêu lịch sử phát triển hệ điều hành?

Text

Description automatically generatedText

Description automatically generatedText

Description automatically generatedText, letter

Description automatically generated

1. Những yêu cầu của hệ thống chia sẻ thời gian?

Text, letter

Description automatically generated

1. Đặc điểm của hệ thống đa chương?

A picture containing diagram

Description automatically generatedText, letter

Description automatically generatedGraphical user interface, timeline

Description automatically generated with medium confidence