“Operatsion tizimlar” fanidan test savollari

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qiyinlik darajasi** | **Test topshirig‘i** | **To’g’ri javob** | **Muqobil javob** | **Muqobil javob** | **Muqobil javob** |
| 1 | "Virtual xotira" nima? | Bu tashqi xotiraga "aks ettirilayotgan" operativ xotira | EHМda ixtiyoriy xotira virtual hisoblanadi | Bu "operativ xotira" terminiga sinonim | Bu tashqi xotiraga sinonim |
| 3 | (P Z Pq)P 2 PQ formulasi xotirani qanday bo`lishtirishga tegishli? | segmentli- sahifalik | sahifalik | segmentli | saxifalik, segmentlik |
| 2 | ... - operatsion sistemasida fayllarning har bir bo`limida bittasi asosiy bo`lishini talab qiladi. | UNIX | Windows | LINUX | MSDOS |
| 2 | ... dasturlarda boshlang’ich kodi birgalikda tarqatiladi. | ochiq kodli operatsion tiimlar | yopiq kodli operatsion tizimlar | operatsion tizimlar | tizimli |
| 3 | ... menyusi buyruqlar to'plami yordamida diskdagi fayl va kataloglar xaqida ma'lumot olish mumkin. | Вид | Файл | Правка | Вставка |
| 2 | ... o’zbek tiliga mahalliylashtirilgan operatsion sistema. | Doppix | Linux | Windows XP | OS 2 |
| 3 | ... real mavjud bo‘lgan va uni foydalanuvchilar orasida taqsimlanganda unga xos bo‘lgan fizik xususiyatlarga ega bo‘ladi (saqlab qoladi). | Fizik resurslar | Virtual resurs | Faol (aktiv) resurs | “Mavjudlik (sushestvovaniye) vaqti” |
| 2 | ... tipidagi xotirada ma’lumotarni saqlash mumkin bo‘lib, o‘zgartirish mumkin emas. | ROM | DRAM | SRAM | Flash |
| 3 | … fayl nomlari shu kataloglarga kiruvchi bo`lim kataloglari va atributlardan iborat. | katalog fayl | malumotlar fayli | darajali fayl | qurilmalar fayli |
| 2 | … ning birinchi rusumi 1981 yilda Microsoft tomonidan taklif qilingan. | MS-DOS | Unix | Mac OS | Windows XP |
| 2 | ……. deb maxsus nomga ega bo`lgan ma`lumotlar to`plamiga aytiladi. | fayl | katalog | fayllar sistemasi | operatsion sistema |
| 3 | ……. funktsiasi FS ning ko`rsatilgan disk bo`limini FS ning ierarxiyasi bilan bog`laydi. | mount | Amount | Over lay | NFTS |
| 2 | ……… fayllar ro`yxati fayl nomlari bo`yicha joylashtirilgan bo`ladi | direktoriyada | Kataloglarda | OS larda | FS-larda |
| 3 | …bu kompyuter protsessori uchun ishchi sohadir. Unda ish jarayonida dasturlar va ma’lumotlar saqlanadi. | Operativ xotira | Doimiy xotira | Tashqi xotira | Vertual xotira |
| 3 | …foydalanuvchiga ma'lumotlar tuzilishining mantiqiy darajasi va amallar bilan ish ko‘rish imkonini beradi. | fayl tizimi | interfeys | yadro | ochiq kodlar |
| 2 | 1959 yili qaysi xotira turi ishlab chiqarilgan? | virtual xotira | operativ xotira | oddiy xotira | operativ va oddiy xotira |
| 2 | Bir masalali sinfga qaysi operatsion tizimllar kiradi? | MSDOS, MSX | MSDOS OS\2 | ES, Windows95 | ES,OS, UNIX |
| 2 | Birinchi WINDOWS grafikli qobiq dasturi qachon sotuvga chiqarila boshlagan? | 1983 yil, oktyabr | 1985 yil, noyabr | 1993 yil, yanvar | 1983 yil, noyabr |
| 3 | Bizga kerakli yordam ma’lumotlari yoki keyingi qadamdagi amalni bajarish uchun kerakli ma’lumotlar qayerda saqladani? | Help and Support Center | Remote Assistance | Fast User Switching | Search Companion |
| 2 | CLS buyrug‘ining vazifasi. | Ekranni ma’lumotlardan tozalash | DOS ning versiyasini ekranda tasvirlash | Joriy vaqtni ko‘rish va o‘zgartirish | Joriy sanani ko‘rish va o‘zgartirish |
| 3 | Dastur yoki vazifa jadallashganda operativ xotiraga qayta yuklanish I nima deb ataladi? | Virtual xotira | Overlay | Bir adressli faza | Swapping |
| 3 | Dj. Fon Neyman printsipiga ko’ra kompyuter qanday qurilmalardan tashkil topgan bo’lish kerak? | Arifmetik-mantiqiy, boshqarish, xotirlash va tashqi qurilmalardan tashkil topishi kerak | Boshqarish, xotirlash va tashqi qurilmalardan tashkil topishi kerak | Arifmetik-mantiqiy, xotirlash va tashqi qurilmalardan tashkil topishi kerak | Arifmetik-mantiqiy va boshqarish qurilmalardan tashkil topishi kerak |
| 2 | EHMlarning ikkinchi avlodi nima asosida ishlaydi? | tranzistor | mikrosxema | lampa | integral sxema |
| 2 | FAT fayl tizimi necha bitli komputerlar uchun yaratilgan? | 16 bit | 64 bit | 32 bit | 8 bit |
| 1 | FAT necha bitli protsessor bilan ishlaydi? | 16 | 8 | 32 | 64 |
| 2 | Fayl nima? | Axborotni saqlash uchun maxsus ob'ekt | Matnni kiritish uchun maxsus ob'ekt | Skanerdan utkazish uchun maxsus ob'ekt | Axborotni qayta ishlash uchun maxsus ob'ekt |
| 2 | .... asosiy vazifasi kompyuter tizimini tekshirish, sozlash va tuzatishdan iboratdir | Xizmatchi dasturiy ta’minot | Tizimli dasturiy ta’minot | Asos dasturiy ta’minoti | Amaliy dasturiy ta’minot |
| 3 | Fayl va kataloglar ustida amallar, fayllarni izlash va ishga tushirish kabi vazifalarni bajarishga muljallangan piktogramma: | provodnik | moy komgyuter | moy dokumenti | korzina |
| 2 | Fayllar tuzilishining asosiy birligi nimalar? | ma`lumotlar | kataloglar | xotira | grafiklar |
| 3 | Fayllarni xotiradan o’chirish funktsional tugmasini ko’rsating: | F8 | F7 | F1 | F5 |
| 2 | Fayllik tizim NTFS necha bitli protsessorlar bilan ishlaydi? | 16 va 32 | 8 va 16 | 32 | 16 |
| 3 | Faylni boshqarish tizimi strukturasini qanday podsistema bajaradi. | bazislik va yuqori darajali logic | faqat bazislik | faqat yuqori darajali logic | direktoriya |
| 1 | Fragmentatsiya deb nimaga aytiladi? | xotira bo`limlarga ajratilganda bo`limlarning bo`sh qolishi | xotiranung bo`limlarga ajralmay qolishi | ma`lumotlarning bo`limlarga sig`may qolishi | xotiraning bir turi |
| 3 | Grafik qobiqqa ega bo’lgan operatsion tizimni ko‘rsating. | WINDOWS XP | MS DOS | OS\2 | MSX |
| 2 | Hotira bo`limlarga ajiratilganda bazi bir bo`limlarning bush qolishi nima deb ataladi? | fragmentatsiya muammosi | segmentlar | jarayon | piktografik muammo |
| 2 | Hozirgi OT da fayllar qanday turlarga bo`linadi? | Malumotli, katalogli, qurilmali, darajali | Fayllar ro`yxati, asosiy fayllar, kataloglar | Vositalar, ro`yxatli fayllar, ma`lumotlar | Darajali, ro`yxatdagi fayllar |
| 3 | Informatsion tizimning asosiy maqsadi? | Ma’lumotlarni yaratish, yigish, qayta ishlash va masofaga uzatish | Kompyuterlar, kompyuter tarmoqlari, odamlar | Ma’lumotlarni qayta ishlash | Mahsulot ishlab chiqarish |
| 2 | Jarayon bu - ? | OS da yuz beradigan xar qanday dasturning amalga oshirilishi | Dasturning jadallashuvi | Segmentli-betli taqsimot | Dasturning jadallashuvi va Segmentli-betli taqsimot |
| 2 | Ko`p masalali sinfga nimalar kiradi? | OS, UNIX, WINDOWS95 | OS, LUNIX, UNIX | MSDOS, UNIX, WINDOWS96 | UNIX, LUNIX, MSDOS |
| 2 | Komgyuterni o‘chirish komandasi berilganda nima sodir bo‘ladi? | Windows ishi yakunlanib, komgyuterni elektr tokidan xavfsiz ajratish mumkin bo‘ladi | Barcha ochilgan ilovalar avtomatik ravishda yopiladi | Faqat ish jarayoni to‘xtaydi | Qurilmalar ishi to‘xtatiladi |
| 1 | Komgyuterning asosiy qismi nima? | Protsessor | Klaviatura | Monitor | Sichqoncha |
| 2 | Ma’lumotlar qayerda saqlanadi? | fayllarda | disklarda | katologlarda | komgyuterlarda |
| 2 | Ma'lumotlarni fizik tashkil qilish nimaga asoslanadi? | Ma'lumotlarni bevosita mashina tashuvchilariga joylashtirish usuliga | Amaliy dasturlar va universal dasturiy vositalarga | Amaliy dasturiy ta'minotga | Bazaviy dasturiy ta'minotga |
| 2 | Ma'lumotlarni fizik tashkil qilish qanday ta'minlanadi? | Amaliy dasturiy vositalar yordamida avtomat ravishda | Texnik vositalar yordamida foydalanuvchi tomonidan | Texnik vositalar yordamida avtomat ravishda | Amaliy dasturiy vositalar yordamida birin ketin |
| 1 | Microsoft Office paketiga kiruvchi dasturlarni anqlang. | Microsoft Access, Microsoft Excel | Turbo Paskal, Power Point | Power Point, Delphi 7 | Corel Draw, Microsoft Word |
| 3 | MS DOS da VER buyrug‘ining vazifasi | DOS ning versiyasini ekranda tasvirlash | Ekranni tozalash | Joriy vaqtni ko‘rish va o‘zgartirish | Joriy sanani ko‘rish va o‘zgartirish |
| 2 | MS DOS ning asosiy tizimli fayllarini ko‘rsating. | IO.SYS, MSDOS.SYS | COMMANCOM | AUTOEXEBAT, CONFIG.SYS | FORMAT.COM, FDISK.EXE, MOUSE.COM |
| 3 | MS DOS operatsion tizimida bush katalogni o’chirish: | rd | md | dir | cd |
| 3 | MS DOS operatsion tizimida katalogga kirish buyrugi: | cd | md | dir | rd |
| 3 | MS DOS operatsion tizimining disk va katalog mundarijasi haqidagi ma’lumotlarni olish buyrug’i: | dir | rd | md | cd |
| 3 | MS DOS operatsion tizimining yangi katalog yaratish buyrug’i: | md | rd | dir | cd |
| 2 | MS DOS qaysi firma tomonidan ishlab chiqilgan? | Microsoft | Apple | Intel | Sony |
| 2 | MSDOS va MSX operatsion sistemasiqaysi sinfga kiradi? | bir masalali | ko`p masalali | koorporativ | ko`p masalali va koorporativ |
| 2 | Multioprogramma rejimida qaysi usullardan foydalaniladi? | dinamik | mexanik | fizik | grafik |
| 2 | NC dasturi qanday turdagi dastur? | qobiq dastur | Amaliy dastur | Matn muxarirri | Grafik muxarriri |
| 3 | NC ning chap darchasini o‘chirish tugmasi: | CTRL+ F1 | CTRL+ F2 | ALT+ F2 | ALT+ F1 |
| 3 | NC ning faol bo‘lmagan darchasida ma’lumotni chiqarish tugmasi: | CTRL+O | CTRL+B | CTRL+L | CTRL+R |
| 3 | NC ning o‘ng darchasini o‘chirish tugmasi: | CTRL+ F2 | ALT+ F2 | ALT+ F1 | CTRL+ F1 |
| 3 | NC ning o‘ng oynasida diskni o‘zgartirish tugmasi: | ALT+ F2 | ALT+ F1 | CTRL+ F1 | CTRL+ F2 |
| 3 | NCda diskdagi fayllarni qidirish tugchachasini ko’rsating: | Alt+F7 | Ctrl+F6 | Alt+F6 | Ctrl+F7 |
| 3 | NCda fayl yoki katalogni qayta nomlashda ishlatiladigan funktsional tugma: | F6 | F4 | F5 | F7 |
| 3 | NCda fayldan nusxa olish uchun qaysi funktsional tugmadan foydalaniladi? | F5 | F3 | F2 | F1 |
| 3 | NCda faylni tahrir kilish funktsional tugmasi: | F4 | F3 | F2 | F1 |
| 3 | NCda yangi katalog tashkil qilish uchun ishlatiladigan funktsional tugmachani ko’rsating: | F7 | F6 | F5 | F4 |
| 2 | NTFS fayl tizimi qaysi OS ga asoslangan? | WINDOWS | LUNIX | UNIX | MSDOS |
| 2 | Operatsion sistema bu — ... | kompyuter ishining boshkaruvini va foydalanuvchi bilan mulokotni tashkil etadigan dasturlar kompleksi | kompyuterning asosiy kurilmalari majmuasi | kompyuterning arxitekturasi | umumiy foydalanishga mujallangan kurilmalar va dasturlar majmuasi |
| 3 | Operatsion sistemasida fayllarning har bir bo`limida bittasi asosiy bo`lishini talab qiladai. | UNIX | Windows | LINUX | MSDOS |
| 2 | Operatsion tizim birinchi marta nechanchi avlod kompyuterlari uchun ishlab chiqilgan? | Uchunchi | Ikkinchi | Birinchi | To’rtinchi |
| 2 | Operatsion tizimlar qanday vazifani bajaradi? | Komgyuter resurslarini boshqaradi | Fakat dasturni ishga tushiradi | Muxarrirlar bilan ishlaydi | Xisoblashlarni bajaradi |
| 2 | OS davri nechanchi yildan boshlanadi? | 1945 | 1950 | 1965 | 1980 |
| 1 | OS ning birinchi davri nechanchi yillarni o`z ichiga oladi? | 1945-55 | 1930-1938 | 1950-60 | 1980-85 |
| 2 | OT ikkinchi davri nechanchi yillarga toi`g`ri keladi? | 1965-1980 | 1945-1955 | 1955-1965 | 1980- 2007 |
| 2 | OT ning to`rtinchi davri nechanchi yillarni o`z ichiga oladi? | 1980-hozirgacha | 1960-1975 | 1985-2000 | 1970-1975 |
| 2 | Overlay strukturasining har bir bo`lagi nima yordamida ketma-ket chaqiriladi? | drayver | dastur | sistema | podprogramma |
| 2 | Qaysi fayl tizimida malumotlar xavfsizligini taminlash uchun piktografik usuli foydalaniladi? | NTFS | MFS | EPS | LAZEN |
| 3 | Qaysi javobda OS evolyutsiasi davri va yillari to`g`ri ko`rsatigan? | I(1945-1955) II(1955-65) III(1965-80) IV(1980-hozirgacha) | I(1940-55) II(1950-65) III(1975-85) IV(1990-hozirgacha) | I(1945-55) II(1955-65) III(1975-85) IV(1985-hozirgacha) | I(1940-55) II(1946-53) III(1955-60) IV(1987-hozirgacha) |
| 2 | Qobiq dasturlarini ko‘rsating. | Norton Commander, FAR | DrWEB, AVP | ZIP-UNZIP, RAR, ARJ | MS-DOS |
| 3 | Quyida sanab o’tilgan operatsion tizimlarning qaysi biri klasterli strukturalarda qo’llash uchun mo’ljallangan? | Windows NT/2000 Enterprise ning Wolfpack MS komponenti | DRDOS | Windows XR | MSDOS |
| 2 | Quyidagi dasturlardan qaysi biri elektron tablitsaga bilan ishlaydii? | MS Excel | MS Word | MS PowerPoint | MS ACCESS |
| 1 | Quyidagi fayllar tizimi qaysi biri MSDOS OS da ishlay oladi? | NTFS | FAT | MFS | LAZEN |
| 2 | Quyidagilardan qaysi bili Liunx distrubitivi emas? | Solaris | Ubuntu | Mandriva | Slackware |
| 2 | Quyidagilardan qaysi biri server operatsion tizimi? | Windows NT | Windows XP | Windows Millennium | Solaris |
| 1 | Quyidagilardan qaysi biri Windous OS asoslangan? | NFTS | FAT | MSX | FAT va MSX |
| 2 | Segmentli-bitli bo`lishtirishda virtual adres necha parametr yordamida amalga oshiriladi | 3 | 4 | 6 | 9 |
| 2 | Shaxsiy kompyuterning ta’miynoti qanday bo’limlardan to’ziladi? | Uskunaviy va dasturiy ta’minlash | Uskunaviy ta’minlash (hardware) | Dasturiy ta’minlash (software) | interfeys |
| 2 | Son jixatidan bir vaqtda foydalanuvchilarning OS da islashi qanday bo`ladi? | Bir qo’llanuvhi va ko`p qollanuvchilar | Bir masalali qollanuvchilar | Ko`p masalali qollanuvchilar | Bir va Ko`p masalali qollanuvchilar |
| 2 | Statik tezkor xotiraning har bir katakchasi uchun nechta tranzistor kerak bo’ladi? | 6 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Tashqi xotira yoki ichki xotiraga ajratilgan bo`lim va tezkor xotira nima deb ataladi? | Overlay | Bir adressli faza | Virtual xotuira | Swapping |
| 2 | Tezkor xotira nima asosida yasaladi? | Tranzistorlar | Kondensatorlar | Rezistorlar | Diodlar |
| 2 | Tizimli dasturiy ta’minlash bo’limlari qaysı javobda berilgan? | operatsion tizim, servis tizim, instrumental vositalar | operatsion tizim, servis tizim, uskunaviy vositalar | operatsion tizim, utilitlar, instrumental vositalar | operatsion tizim, servis tizim, utilitlar |
| 2 | Tizimli dasturiy ta’minlash nechtaga bo’linadi? | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Tizimni chaqitishni qayta ishlash, tovush darajadagi vositalarni boshqarish nima tomonidan amalgam oshiriladi? | Mikroyadro | Mikroyadro emas | Jarayon | Virtual xotira |
| 2 | Tizimning asosiy dasturlari qanday ataladi? | Operatsion tizim | Qobiq dasturlar | Drayverlar | Utilitlar |
| 3 | Total commandir dasturida fayllarda nusxa olish uchun … tugmasidan foydalaniladi. | F5 | F4 | F1 | F2 |
| 2 | Uchinchi davr nechanchi yilklarni o`z ichiga oladi? | 65-80 yy | 65-70 yy | 55-65 yy | 45-55 yy |
| 2 | Umound funktsiyasi qanday xizmatni bajaradi? | FS ni ierarxiya bilan bog`laydi | FS ni ierarxiyadan chiqaradi | FS ni butunlay o`chiradi | Xech qanday xizmat bajarmaydi |
| 3 | UNIX da o`qish yozish va bajarish operatorlari necha bit yordamida tekshiriladi? | 9 | 6 | 8 | 16 |
| 1 | UNIX qanday operatsion sistema? | ochiq turdagi OS | yopiq turdagi OS | grafikli OS | yopiq va grafikli turdagi OS |
| 2 | UNIX va Windous OS qaysi sinfga kiradi? | ko`p masalali | bir masalali | xech qanday sinfga kirmaydi | bir rejimli |
| 2 | Virtual xotiradan foydalanishning necha turi bor? | 3 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Virtual xotiradan foydalanishning qanday turi bor? | sahifalik, segmentlik, segmentli – sahifalik | sahifalik | sahifalik, segmentlik- saxifalik | segmentlik |
| 3 | Windows Commander dasturida Edit files-Fayllarni tahrirlash uchun qaysi tugmadan foydalaniladi? | F4 | F3 | F2 | F1 |
| 3 | WINDOWS operatsion tizimda disklar bilan ishlash, yangi fayl va kataloglar yaratish, komgyuterni va tashqi qurilmalarni sozlash kabi vazifalarni boshqaruvchi piktogramma: | moy komgyuter | papka | moy dokumenti | korzina |
| 2 | Windows operatsion tizimidan qaysi kompyuterlarda birinchi marta ommoviy ravishda foydalanila boshlandi? | PC AT386 | PC AT486 | PC AT88 | PC AT286 |
| 2 | Windows OTda qaysi turdagi fayl tizimlari qo'llaniladi? | FAT, FAT32 va NTFS | FAT32 va NTFS | FAT | FAT va NTFS |
| 2 | Windows XP … ta’minlaydi. | Yuqori darajadagi ishonchli ishlashni | O‘rtacha ishonchli ishlashni | Quyi darajadagi ishonchli ishlashni | Ishonchli ishlashni ta’minlay olmaydi |
| 3 | Windows XP Home Edition da foydalanuvchi nomi va uning belgisi qayerda joylashgan bo‘ladi? | Pusk (Start) menyusining yuqori qismida | Pusk (Start) menyusining pastgi qismida | Pusk (Start)ning ixtiyoriy joyida | Pusk (Start) dan bosh joyda |
| 2 | Windows XP tizimi quyidagi qaysi operatsion tizimdan keyin yaratilgan | Microsoft Windows Millennium Edition | Microsoft Windows 2003 Server | Microsoft Windows 1995 | Microsoft Windows 98 |
| 2 | Windows ОTda arxivlovchi dasturlar turini ko’rsating? | 7zip, WinZip, WinRar | DrWeb, Adinf | 7rar, Rar, Pkzip/Pkunzip | DrWeb, Adinf, Arj, Pak, Lha |
| 3 | Xesh tablitsasida fayl nomlari kataloglarda qanday turda saqlanadi. | chiziqli tizim turida | raqamlar turida | grafik turda | matn turida |
| 2 | Xotira bo`limlarga ajiratilganda bazi bir bo`limlarning bosh qolishi nima deb ataladi? | fragmentatsiya muammosi | segmentlar | jarayon | piktografik muammo |
| 2 | Xotira menedjeri nima? | xotirani boshqaruvchi OS bo`limi | OS nung bir bo`lagi | xotirani taqsimlovchi bo`lim | xotirani boshqaruvchi bo`limi |
| 2 | Xotira turlari tug’ri yozilgan javobni ko’rsating? | Тezkor, doimiy va tashqi | Doimiy va ishchi, tashqi | Мurojaatli va tezkor | Katta va kichik, tashqi |
| 2 | Xotirani boshqarishning necha usuli bor? | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Xotirani boshqaruivchi OT bo`limi nima deb ataladi? | xotira menedjeri | xotira qurilmasi | xotira operatori | xotira segmenti |
| 2 | Xozirgi OT da fayllar qanday turlarga bo`linadi? | Malumotli, katalogli, qurilmali, darajali | Fayllar ro`yxati, asosiy fayllar, kataloglar | Vositalar, ro`yxatli fayllar, ma`lumotlar | darajali, ro`yxatdagi fayllar |
| 2 | Zamonaviy fayl tizimlari necha turga bo`linadi? | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Zamonaviy OT asosiy tashkil etuvchilari qaysi javobda to’liq ko’rsatilgan? | bu yadro, kiritish-chiqarish tizimi, komanda protsessori, fayl tizimi | bu yadro, kiritish-chiqarish tizimi, komanda protsessori | kiritish-chiqarish tizimi, komanda protsessori, fayl tizimi | ochiq kodlar, kiritish-chiqarish tizimi, komanda protsessori, fayl tizimi |
| 2 | Zarur bo`lgan xotira necha usul bilan tiklanishi mumkin? | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 1 | Microsoft Office paketiga kiruvchi dasturlarni aniqlang. | Microsoft Access, Microsoft Excel | Turbo Paskal, Power Point | Power Point, Delphi 7 | Corel Draw, Microsoft Word |
| 2 | Tashqi xotira yoki ichki xotiraga ajratilgan bo`lim va tezkor xotira nima deb ataladi? | Overlay | Bir adressli faza | Virtual xotuira | Swapping |
| 2 | Fizik tashkil qilish nimaga asoslanadi? | Ma'lumotlarni bevosita mashina tashuvchilariga joylashtirish usuliga | Amaliy dasturlar va universal dasturiy vositalarga | Amaliy dasturiy ta'minotga | Bazaviy dasturiy ta'minotga |
| 1 | Drayver bu : | kompyuter qurilmalari bilan ishlashga mo’ljallangan dastur | Qobiq dastur | Dasturlash tili | Kompyuter qurilmasi |
| 2 | Faylni boshqarish tizimi strukturasini qanday podsistema bajaradi. | bazislik va yuqori darajali logic | faqat bazislik | faqat yuqori darajali logic | direktoriya |
| 1 | Xesh tablitsasida fayl nomlari kataloglarda qanday turda saqlanadi. | chiziqli tizim turida | raqamlar turida | grafik turda | matn turida |
| 3 | Umound funktsiyasi qanday xizmatni bajaradi. | FS ni ierarxiya bilan bog`laydi | FS ni ierarxiyadan chiqaradi | FS ni butunlay o`chiradi | xech qanday xizmat bajarmaydi |
| 1 | Fayllik tizim NTFS necha bitli protsessorlar bilan ishlaydi. | 16 va 32. | 8 va 16 | 32 | 16 |
| 2 | Fragmentatsiya deb nimaga aytiladi. | xotira bo`limlarga ajratilganda bo`limlarning bo`sh qolishi. | xotiranung bo`limlarga ajralmay qolishi | ma`lumotlarning bo`limlarga sig`may qolishi | xotiraning bir turi |
| 1 | Fayllar tuzilishining asosiy birligi nimalar. | ma`lumotlar. | kataloglar | xotira | grafiklar |
| 2 | Diskning ma’lum nom bilan ataluvchi sohasi bo`lib, unda ma’lum bir ma’lumot saqlanishiga | fayillar | omborlar | Tezkor xotira | utilitalar |
| 1 | Quyidagi dasturlardan qaysi biri elektron jadval bilan ishlaydii | MS Excel. | MS Word | MS PowerPoint | MS ACCESS |
| 2 | Quyidagilardan qaysi bili Liunx distrubitivi ? | Ubuntu | Solaris | Mandrivan | Slack |
| 1 | Osi modeli satixlari | 7 | 5 | 6 | 4 |
| 1 | Tarmoq operatsion tizimi qaysi | Windows nt | Windows 10 | Windows xp | Windows 8 |
| 1 | Bir masalali operatsion tizimlar sinfiga qaysi operatsion tizimlar kiradi | MSDOS, MSX. | ES,OS, UNIX | MSDOS, OS\2 | ES, Windows95 |
| 2 | Virtual xotiradan foydalanishning qanday turlari mavjud? | saxifalik, segmentlik, segmentli – saxifalik | saxifalik , segmentlik- saxifalik | saxifalik | segmentlik |
| 2 | Dinamik usuldan qaysi rejimda fodalaniladi? | multiprogrammalashtirish | arxivlash | ma`lumotlarni ko`chirish | arxivlash, ma`lumotlarni ko`chirish |
| 3 | Qaysi javobda OS evalyutsiasi davri va yillari to`g`ri ko`rsatilgan? | I(1945-1955) II(1955-65) III(1965-80) IV(1980-xozirgacha). | I(1940-55) II(1950-65) III(1975-85) IV(1990-xozirgacha) | I(1945-55) II(1955-65) III(1975-85) IV(1985-xozirgacha) | I(1940-55) II(1946-53) III(1955-60) IV(1987-xozirgacha) |
| 1 | MSDOS operatsion tizimi qaysi sinfga kiradi? | bir masalali | ko`p masalali | koorporativ | ko`p masalali va koorporativ |
| 1 | UNIX va Windows operatsion tizimlari .... operatsion tizimlar. | ko`p masalali | bir masalali | bir rejimli | ikki masalali |
| 3 | Operatsion tizimlarning birinchi davri nechanchi yillarni o`z ichiga oladi? | 1945-1955 | 1930-1938 | 1950-1960 | 1980-1985 |
| 2 | Operatsion tizimda yuz beradigan xar qanday dasturning amalga oshirilishiga | jarayon | fayl | xotira | malumot |
| 2 | Tizimni chaqirishni qayta ishlash, tovush darajadagi vositalarni boshqarish nima tomonidan amalga oshiriladi? | mikroyadro | virtual xolat | Jarayon | virtual xotira |
| 2 | Ma'lumotlarni mantiqiy tashkil qilish nimaga asoslanadi? | Amaliy dasturlar va universal dasturiy vositalarga | Amaliy dasturiy ta'minotga | Bazaviy dasturiy ta'minotga | Ma'lumotlarni bevosita mashina tashuvchilariga joylashtirish usuliga |
| 1 | Windows operatsion tizimi qachon paydo bo’lgan? | 1995 | 1994 | 1996 | 1993 |
| 1 | MsDos tizimining kamchiligi nimada bo’lgan? | Ko’p sondagi buyruqlarni yoddan bilish talab etilgan | Grafik interfeys chiroyli bo’lmagan | Obektlarni chiroyli emasligi | Fayllarning aralashib ketganligi |
| 1 | Kompyuterda “manzil” nima? | faylga olib boruvchi, disk yoki papka nomlarining ketma ketligi | Faylning nomlanishi va kengaytmasi | Kompyuterdagi disklar ruyxati | Faylning to’liq nomi |
| 2 | Fayl tuzulmasi nima uchun xizmat qiladi? | Ma’lumotni tashqi xotiraga saqlash uchun | Dasturni yuklash uchun | Matnni taxrirlash uchun | Tez ishlash uchun |
| 3 | Bajariluvchi fayllar kengaytmasi qanaqa ko’rinishlarda bo’ladi? | .com, .exe, .bat | .exe, .txt, .doc | .bmp, .sys, .exe | .pic, .sys, .doc |
| 2 | …. kompyuter tizimining boshqa dasturlari va bevosita apparat ta’minoti bilan о‘zaro bog‘lanishni ta’minlaydi | Tizimli dasturiy ta’minot | Asos dasturiy ta’minoti | Xizmatchi dasturiy ta’minot | Amaliy dasturiy ta’minot |