**L01**

***JEZICI NIVOI I VIRTUELNE MASINE***

Digitalni raunar je masina koja izvrsava instrukcije koje sui joj zadate. Elektronska kola u racunaru mogu izvrsiti samo ogranicen broj jednostavnih instrukcija kao sto su sabiranje dva broja, provera da li je broj jednak nuli I sl.

Ove metode zajedno cine jezik pomocu kojeg ljudi komuniciraju sa masinama a on se naziva masinski jezik.


Kada se pravi neki racunar inzenjeri treba da odluce koje ce instrukcije biti ukljucene u masinski jezik racunara. Posto masinski jezici sadrze mali skup jednostavnih instrukcija koje su nerazumljive za coveka doslo je do struktuirane organizacije racunara. Ovo je dovelo do kreiranja asptrakcija, gde se svaka apstrakcija gradi na prethodnoj. Pomocu njih je postalo moguce savladati slozenost sistema I projektovati racunar na sistematski I organizovan nacin.

**Prevodjenje –** Prvi nacin izvrsenja programa koji je napisan na jeziku L1 jeste da se svaka instrukcija zameni ekvivalentnom instrukcijom na jeziku L0. Rezultujuci program sadrzi samo instrukcije na L0. Ova metode se naziva translacija ili prevodjenje.

**Interpretacija –** Drugi nacin izvrsenja programa je kada imam program napisan na jeziku L0 koji prihvata svaku instrukciju napisanu na jeziku L1 I odmah izvrsava njoj ekvivalentnu funkciju na jeziku L0. Ovde se ne generise rezultujuci fajl.

**Virtuelne masine –** Ovo je hipoteticki racunar ciji je masinski jezik Ln. Ovo se moze zamisliti kao masina koju nazivam M1. Masina koja radi na jeziku L0 zvace se M0. Da bi interpretacija I prevodjenje bili moguci jezici L0 I L1 ne bi trebalo da budu mnogo razliciti ali su idalje nerazumljivi za coveka. Resenje je da se napravi skup instrukcija koji je razumljiv za coveka. Ovaj jezik koji je razumljiv ljudima nazvzcu L2 koji ima odgovarajucu virtuelnu masinu M2. Ljudi onda mogu pisati programe na L2 kao da postoji virtuelna masna za njegovo izvrsenje. Ovi programi se mogu prevesti I interpretirati.

***SAVREMENI VISENIVOOVSKI RACUNARI***

Vecina danasnjih racunara se sastoji iz dva ili vsie nivoa.

Hardver masine je na nultom nivou. Moze se reci da ispod nultog nivoa postoji I nivo hardvera ili uredjaja ili device level.

Najnizi nivo je nivo **digitalnih kola** koja se prave od analognih komponenti sto su tranzistori ali se ona mogu modelovati da budu digitalni uredjaji.

Svako kolo ima jedan ili vise digitalnih ulaza (0, 1) I racuna izlaz iz kola kao jednostavnu logicku funkciju. ILI or, I and.

Svako digitalno kolo se sastoji iz nekolicine tranzisotra. Kola mogu posluziti I za skladistenje jednog bita memorije.

Ove jednobitne memorije se mogu grupisati u grupu od vise ovakvih memorija od 16, 32 I 64 koji se nazivaju registar koji moze cuvati neki binarni broj do odredjene vrednosti.

Sledeci nivo je nivo mikroarhitketure. Na ovom nivou se nalaze skupovi registara koji formiraju lokalnu memoriju ili komplikovanije kolo koje se naziva ALU – arithmetic logic unit koja sluzi za jednostavne aritmeticke operacije.

Registri povezani u ALU formiraju putanju podataka (data path) je putanja gde podaci prolaze I njena uloga je da izabere jedan ili vise registara I izvrsi neku operaciju nad vrednostima I vrati ih u registar.

U nekim masinama putanje podataka su kontrolisane od strane mikroprograma. U nekim masinama je ova putanja kontrolisana od strane hardvera. Ukoliko softver kontrolise onda mikroprogram je interpreter za instrukcije na nivou 2. Interpreter bi prihvatio (**fetch**) instrukcije, vidoe koje su instrukcije unutra (**examine**) i izvrsio te instrukcije (**execute**)**.**

**Drugi nivo** je nivo arhitektura skupa instrukcija (ISA – instruction set architecture).

Scaki proizvodjac racunarske opreme pravi uputstvo za ISA sloj.

**Hinridni nivo visenivoovske masine** – (nivo 3) Neke instrukcije na nivou 3 se interpretiraju od strane operativnog sistema a neke direktno od mikroprograma ili hardvera. Zbog toga se ovaj nivo naziva hibridnim.

Najniza 3 nivoa nisu za klasicne programere ovo su nivoi koji sadrze interpretere I prevodice za vise nivoe. Ove interpretere I prevodice pisu ljudi koji se nazivaju sistemski programeri.

**Glavna razlika** izmedju nivoa je da su nivoi 1, 2, 3 uvek interpretirani. Nivoi od 4 pa navise su u vecini slucajeva podrzani I kroz prevodjenje.

**Masinski jezik** se koristi za nivoe 1, 2, 3 koji su razumljivi za masine. Dok na visim nivoima se koriste programski jezici sa recima koji su razumljivi za coveka.

**Nivo asemblerskih jezika** predstavlja simbolicku formu nekih od jezika na nizem nivou. Ovaj nivo sluzi kako bi ljudi lakse mogli da pisu programe Program koji vrsi prevodjenje ovog jezika naziva se assembler. Programi napisani na asemblerskom jeziku se najpre prevode na nivoe 1, 2 ili 3 pa se onda interpretiraju na pravoj virtuelnoj masini.

**Nivo problemski orjentisanih jezika** – ovi programski jezici se nazivaju I visi programski jezici kao sto su c, c++ itd. Programi napisani u ovim jezicima se prevode na nivo 3 ili 4 koristeci prevodioc koji se naziva kompajler ali postoje I interpretirani jezici.

**ZAKLJUCAK** svaki nivo ima svoju posebnu apstrakciju sa svojim skupom objekata I operacija.

Skup tipova podataka, operacija I osobina svakog nivoa naziva se ahitektura.

Deo racunarske nauke koja se bavi projektovanjem delova racunara koji su vidljivi programerima naziva se arhitektura racunara.

***TIPOVI RACUNARA***

**Jednokratni racunari** kao sto I ime kaze ovde spadaju racunari koji se koriste samo jednom.

**Mikrokontroleri** Racunari koji su ugradjeni u druge uredjaje i ne prodaju se kao zasebni racunari.

**Racunari za zabavu I mobilni racunari** – Konzole za video igre spadaju u racunare za zabavu, dok kod mobilnih racunara je neophodna baterija za napajanje.

**Personalni racunar –** Ovakvi racunari ukljucuju desktop racunare kao I laptovoe I notebook-ove.

**Serverski racunari –** Ovaj tip racunara sluzi da obradi mnogo vise zahteva od PC racunara.

**Mainframe I superracunari –** Mainframe racunari predstavljaju racunare koji su bili velicine sobe ili spratova. Superracunari su jos jaci od mainframe racunara koji imaju izuzetno jake centralne procesore I opremljeni su izuzetno brzom memorijom. Koriste se za inzenjerska I naucna istrazivanja.