MSSV: 2011438

Tên: Hoàng Ngọc Minh Thắng

**So sánh các hệ thống tập tin: ext2, ext3, ext4, xfs**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Kích thước file tối đa* | *Kích thước ổ đĩa tối đa* | *Block journaling* |
| *EXT2(1993)* | 2TB | 32TB | KHÔNG |
| *EXT3(1999)* | 2TB | 32TB | CÓ |
| *EXT4(2006)* | 16TB | 1EB | CÓ |
| *XFS(1994)* | 8EB | 8EB | CÓ |