
**Bài thực hành số 11**

**Lớp: 139365 – Học phần: Thực hành Kiến Trúc Máy Tính**

**Họ và tên: Đinh Thị Hồng Phúc MSSV: 20215118**

Bài 1.



*Thực hiện gõ chương trình vào công cụ* ***MARS***

Giải thích: Chương trình thực hiện quá trình đọc và hiển thị mã quét của các phím trên bàn phím


* Đầu tiên, dùng *.eqv*  để định nghĩa địa chỉ bắt đầu của đầu vào và đầu ra của bàn phím
* *main:* Gán giá trị đầu vào và đầu ra lần lượt vào thanh ghi $t1, $t2. Gán giá trị đại diện cho số lượng dòng (rows) vào thanh ghi $t4
* *set:* Gán giá trị đại diện cho dòng đầu tiên (0x01) vào thanh ghi $t3
* *polling:* Ban đầu ghi giá trị của thanh ghi $t3 vào ô nhớ tại địa chỉ $t1 (quét từng hàng một). Sau đó, lấy giá trị từ địa chỉ $t2 lưu vào thanh ghi $a0. Kiểm tra giá trị trong thanh ghi $a0 có khác 0 hay không. Nếu khác nghĩa là 1 phím đã được nhấn, sau đó chương trình nhảy tới *print* để hiển thị mã quét của phím. Nếu không thì không có phím nào được nhấn và chương trình nhảy tới *sleep*, bỏ qua phần in mã quét
* *print:* Thực hiện in mã quét của phím ra màn hình. Thanh ghi $v0 được gán giá trị 34 để in số nguyên hệ hexa
* *sleep:* Gán giá trị 1000 vào vào thanh ghi $a0, là thời gian chờ (đơn vị là ms) trước khi chương trình tiếp tục chạy dòng tiếp theo. Gán giá trị 32 vào thanh ghi $v0 thực hiện hành động ngủ với thời gian được chỉ định trong thanh ghi $a0
* *nextrow:* Dịch trái giá trị trong thanh ghi $t3 để chuyển sang dòng tiếp theo. Kiểm tra giá trị trong $t3 có bằng giá trị trong $t4 hay không. Nếu bằng nghĩa là đã quét hết tất cả các dòng, chương trình sẽ nhảy đến *reset* để đặt lại giá trị ban đầu cho $t3 và tiếp tục quét từ dòng đầu tiên. Nếu không bằng, chương trình nhảy đến *polling* để tiếp tục quá trình quét và đọc mã phím từ các hàng

Nhập 5118f từ bàn phím:



*Thực hiện chạy chương trình với* ***MARS***

Bài 2.




*Thực hiện gõ chương trình vào công cụ* ***MARS***

Giải thích: Đoạn code trên sử dụng ngắt (interrupt) để phát hiện khi nhấn nút trên bàn phím và hiển thị chuỗi *Message* khi có ngắt xảy ra.


* Dùng *.eqv* để định nghĩa hằng số, lưu địa chỉ cổng đầu vào của bàn phím
* .*data:* Khai báo chuỗi *Message* là *Oh my god. Someone’s presed a button.\n*
* *main:* Gán giá trị địa chỉ cổng đầu vào vào thanh ghi $t1. Gán giá trị 0x80 vào thanh ghi $t3, giá trị này đại diện cho bit thứ 7 được đặt thành 1 để kích hoạt ngắt khi nhấn 1 nút. Sau đó ghi giá trị trong thanh ghi $t3 vào cổng đầu vào của bàn phím (bật chế độ kích hoạt ngắt trên bàn phím).
* *Loop:* Vòng lặp vô hạn để chờ xảy ra ngắt. Khi ngắt sẽ nhảy đến chương trình con xử lý ngắt *.ktext* ở địa chỉ bắt đầu là 0x80000180.
* *IntSR:* Gán giá trị 4 vào thanh ghi $v0 để hiển thị chuỗi kí tự *Message* ra màn hình.
* *next\_pc:* Lấy địa chỉ lệnh tiếp sau khi xử lý ngắt. Đầu tiên sao chép giá trị thanh ghi $14 vào thanh ghi $at. Tăng giá trị $at lên 4, tương ứng với lệnh tiếp theo. Sau đó sao chép giá trị trong thanh ghi $at vào thanh ghi $14.
* Lệnh *eret* là lệnh trả về từ xử lý ngắt và tiếp tục chương trình ở lệnh tiếp theo sau ngắt.


Khi ấn nút sẽ hiển thị chuỗi kí tự *“Oh my god. Someone’s presed a button.”*




*Thực hiện chạy chương trình với* ***MARS***

Bài 3.








*Thực hiện gõ chương trình vào công cụ* ***MARS***

Giải thích: Đoạn code trên sử dụng ngắt (interrupt) để phát hiện khi nhấn nút trên bàn phím và hiển thị mã quét (scan code) của nút đó.


* Dùng *.eqv* để định nghĩa hằng số, lưu địa chỉ cổng đầu vào (IN\_ADRESS\_HEXA\_KEYBOARD là 0Xffff0012) và đầu ra (OUT\_ADRESS\_HEXA\_KEYBOARD là 0Xffff0014) của bàn phím.
* .*data:* Khai báo chuỗi *Message* là *Key scan code*
* *main:* Gán giá trị địa chỉ cổng đầu vào của bàn phím vào thanh ghi $t1. Gán giá trị 0x80 vào thanh ghi $t3, giá trị này đại diện cho bit thứ 7 được đặt thành 1 để kích hoạt ngắt khi nhấn 1 nút. Sau đó ghi giá trị trong thanh ghi $t3 vào cổng đầu vào của bàn phím (bật chế độ kích hoạt ngắt trên bàn phím). Xóa giá trị thanh ghi $s0, thiết lập giá trị biến đếm ($s0) bằng 0.
* *Loop:* Tăng biến đếm $s0 thêm 1.
* *prn\_seq:* Gán giá trị 1 vào thanh ghi $v0, để in ra số thứ tự của vòng lặp hiện tại (giá trị biến đếm).
* *prn\_eol:* In ra kí tự xuống dòng ‘\n’.
* *sleep:* Gán giá trị 32 vào thanh ghi $v0 để tạm dừng chương trình trong 1 khoảng thời gian $a0 tính bằng ms (trong bài là dừng trong 300ms). Sau đó chương trình quay lại vòng *Loop* để tiếp tục quét mã phím và in ra số lần quét.
* *.ktext:* Chương trình con xử lý ngắt ở địa chỉ bắt đầu là 0x80000180.
* *IntSR:* Lưu trữ giá trị các thanh ghi trong ngăn xếp để đảm bảo không bị ghi đè trong quá trình xử lý ngắt: Dịch chuyển con trỏ ngăn xếp $sp lên 4 byte, để lưu trữ thanh ghi $ra vào địa chỉ con trỏ ngăn xếp hiện tại. Tương tự với các thanh ghi $at, $v0, $a0, $t1, $t3.
* *prn\_msg:* In ra chuỗi *Message* và gán giá trị 0x01 vào thanh ghi $t3, là giá trị ban đầu để quét các hàng của bàn phím.
* *get\_cod:* Thực hiện quét mã phím: Gán giá trị 0x80 vào thanh ghi $t4 sau đó ghi vào cổng đầu vào của bàn phím. Đọc và lưu giá trị từ cổng đầu ra vào thanh ghi $a0. Nếu giá trị đọc được khác 0, nghĩa là có phím được nhấn thì chương trình sẽ chuyển đến *prn\_cod*. Nếu là 0 thì dịch trái thanh ghi $t3 để quét hàng tiếp theo (lặp lại vòng *get\_cod*).
* *prn\_cod:* In giá trị mã phím đã quét, sau đó in kí tự xuống dòng ‘\n’
* *next\_pc:* Lấy địa chỉ của lệnh kế tiếp và gán vào thanh ghi $14
* *restore:* Lấy lại giá trị các thanh ghi từ ngăn xếp
* Dòng 73: Kết thúc xử lý ngắt, tiếp tục thực hiện chương trình sau ngắt.


Nhấn 1 nút màn hình sẽ hiện ra mã quét của nút đó




*Thực hiện chạy chương trình với* ***MARS***

Bài 4.









*Thực hiện gõ chương trình vào công cụ* ***MARS***

Giải thích: Thực hiện việc xử lý ngắt từ bàn phím và từ bộ đếm thời gian




* Dùng *.eqv* để định nghĩa các hằng số địa chỉ của cổng đầu vào của bàn phím, địa chỉ của thanh ghi đếm thời gian, các bit trong thanh ghi cause để kiểm tra nguyên nhân ngắt (bit 10 cho ngắt từ bộ đếm và 11 cho ngắt từ bàn phím).
* .*data:* Khai báo 2 chuỗi để hiển thị khi ngắt từ bộ đếm và ngắt từ bàn phím.
* *main:* Gán giá trị địa chỉ cổng đầu vào của bàn phím vào thanh ghi $t1. Gán giá trị 0x80 vào thanh ghi $t3, giá trị này đại diện cho bit thứ 7 được đặt thành 1 để kích hoạt ngắt khi nhấn 1 nút. Sau đó ghi giá trị trong thanh ghi $t3 vào cổng đầu vào của bàn phím (bật chế độ kích hoạt ngắt trên bàn phím). Giá trị hằng số COUNTER gán vào thanh ghi $t1, lưu giá trị của $t1 vào $t1 (để kích hoạt time counter)
* *sleep:* Gán giá trị 32 vào thanh ghi $v0 để tạm dừng chương trình trong 1 khoảng thời gian $a0 tính bằng ms (trong bài là dừng trong 300ms). Sau đó chương trình quay lại vòng *Loop*.
* *.ktext:* Chương trình con xử lý ngắt bắt đầu ở địa chỉ 0x80000180.
* *dis\_int:* Thực hiện tắt ngắt từ bộ đếm thời gian bằng cách ghi giá trị 0 vào thanh ghi đếm thời gian ($t1).
* *get\_caus:* Kiểm tra nguyên nhân ngắt bằng cách đọc giá trị của thanh ghi $13 vào thanh ghi $t1
* *IsCount:* Kiểm tra xem ngắt có phải từ bộ đếm thời gian hay không. Nếu đúng sẽ chuyển đến *Counter\_Intr.* Nếu không tiếp tục kiểm tra có phải từ bàn phím hay không bằng chương trình *IsKeyMa.* Nếu là ngắt từ bàn phím thì chuyển đến *Keymatrix\_Int.* Nếu cũng không phải ngắt từ bàn phím thì nhảy đến *end\_process.*
* *Keymatrix\_Int, Counter\_Int:* In ra chuỗi ngắt bằng thời gian và bàn phím tương ứng, sau đó chuyển đến *end\_process.*
* *end\_process:* Xóa thanh ghi $13 (đặt giá trị 0) để chuẩn bị cho lần ngắt tiếp theo.
* *en\_int:* Thực hiện kích hoạt lại ngắt từ bộ đếm thời gian
* *next\_pc:* Cập nhật giá trị thanh ghi $14 để chỉ đến lệnh tiếp theo.
* *return:*  Trở về từ xử lý ngắt và tiếp tục chương trình từ địa chỉ tiếp theo.


Khi bình thường, chương trình sẽ báo ngắt do bộ đếm thời gian, khi nhấn nút chương trình sẽ báo ngắt do bàn phím.




*Thực hiện chạy chương trình với* ***MARS***

Bài 5.








*Thực hiện gõ chương trình vào công cụ* ***MARS***

Giải thích: Thực hiện xử lý ngắt từ bàn phím và hiển thị kí tự lên màn hình

* Dùng *.eqv* định nghĩa các hằng số tương ứng với địa chỉ của thanh ghi lưu mã ASCII từ bàn phím, thanh ghi kiểm tra sẵn sàng nhận mã ASCII từ bàn phím, thanh ghi lưu mã ASCII để hiển thị lên màn hình và thanh ghi kiểm tra sẵn sàng hiển thị. Và định nghĩa hằng số tương ứng với giá trị trong thanh ghi cause để kiểm tra nguyên nhân ngắt từ bàn phím.
* *WaitForKey:* Kiểm tra có mã ASCII mới từ bàn phím không: Đọc giá trị từ thanh ghi $k1 vào thanh ghi $t1. Nếu giá trị này bằng 0, nghĩa là không có kí tự được nhập, chương trình tiếp tục đợi. Sau khi có mã ASCII mới từ bàn phím, chương trình chuyển đến *MakeIntR.* Dòng 19 được dùng để so sánh giá trị thanh ghi $t1 với 1, nếu bằng nhau chương trình sẽ gây ra 1 ngắt. Nếu không chương trình quay lại vòng *loop* để tiếp tục chờ mã từ bàn phím.
* *.ktext:* Chương trình con xử lý ngắt bắt đầu ở địa chỉ 0x80000180.
* *get\_caus:* Dùng để đọc giá trị thanh ghi cause, xác định nguyên nhân của ngắt.
* *IsCount:* Kiểm tra ngắt có phải từ bàn phím hay không bằng cách so sánh giá trị của thanh ghi $t1 với *MASK\_CAUSE\_KEYBOARD*. Nếu là ngắt từ bàn phím, chương trình sẽ chuyển đến *Counter\_Keyboard.*
* *Counter\_Keyboard:* Đọc giá trị mã ASCII từ bàn phím và đợi màn hình sẵn sàng để hiển thị bằng cách kiểm tra giá trị của thanh ghi $s1 (*DISPLAY\_READY*). Nếu giá trị này bằng 0, nghĩa là màn hình chưa sẵn sàng, chương trình tiếp tục đợi bằng lệnh nhảy đến *WaitForDis.*
* Sau khi màn hình sẵn sàng, chương trình thực hiện các bước xử lý dữ liệu, như mã hoá (*Encrypt*) và hiển thị mã ASCII lên màn hình (*ShowKey*).
* Sau khi hoàn thành xử lý, chương trình quay lại *end\_process* để chuẩn bị cho lần ngắt tiếp theo. *next\_pc* được sử dụng để cập nhập giá trị của thanh ghi $14 và lệnh *eret* được sử dụng để trở về từ xử lý ngắt, tiếp tục chương trình từ câu lệnh kế tiếp.



*Thực hiện chạy chương trình với* ***MARS***