|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stt | Thuật ngữ | Mô tả |
| 1 | Arrival time | Thời gian process đến trong ready queue |
| 2 | Burst time | Thời gian cần thiết của process để thực thi CPU |
| 3 | Quantum time (timeslice) | Thời gian mà process nhận được từ CPU để thực thi. Hết khoảng thời gian đó, process bị đoạt quyền và trở về cuối hàng đợi ready |
| 4 | Response time | khoảng thời gian process nhận yêu cầu đến khi yêu cầu đầu tiên được đáp ứng (time-sharing, interactive system) |
| 5 | Waiting time | tổng thời gian một process đợi trong ready queue  *Waiting Time = Turn Around Time – Burst Time* |
| 6 | Turnaround time | khoảng thời gian từ lúc một process được nạp vào hệ thống đến khi process đó kết thúc  *Turn Around Time = Completion Time – Arrival Time* |
| 7 | Average waiting time | Thời gian đợi trung bình |
| 8 | Average turnaround time | Thời gian hoàn thành trung bình |