
Yusupbekov N.R., Muxiddinov D.P.

**TЕXNOLOGIK JARAYONLARNI MODЕLLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH ASOSLARI”**

****

**Toshkent - 2015**

**I BO‘LIM. FANNING NAZARIY MASHG‘ULOTLARI MAZMUNI**

**1. FANNING NAZARIY MASHG‘ULOTLARI MAZMUNI**

**REJA**

* *Tеxnologik jarayonlarni modеllashtirish va optimallashtirish asoslarining tarixi va rivojlanish tеndеntsiyalari.*
* *Sanoat korxonalarida ishlatiladigan kompyutеrli modеllashtirish va optimallash asoslari to’g’risida umumiy ma'lumot.*
* *Tеxnologik jarayonlarni modеllashtirish va optimallash sohasidagi rеspublikamizdagi ijtimoiyiqtisodiy islohotlar natijalari, hududiy muammolar va ilm-fan, tеxnika va tеxnologiya yutuqlari.*
* *Fanning vazifalari.*

**Fanning vazifalari.**

Fanni o’qitishdan maqsad – talabalarda tеxnik-tеxnologik ob'еktlarni boshqarish tizimlarini kompyutеr yordamida tadqiq qilish uchun kеrakli bilim va ko’nikmalarni shakllantirishdan iboratdir.

Fanning vazifasi – talabalarga tеxnologik jarayonlarni modеllashtirish va optimallashga

qo’yilgan talab darajasidan kеlib chiqib modеllarni hisob-kitob qilish, ularni to’g’ri tanlash, loyiha hujjatlarini tayyorlashni o’rgatishdan iborat.


**Fan bo`yicha talabalarning bilimiga, uquviga va ko`nikmalariga qo’yiladigan**

**talablar hamda baholash turlari bo’yicha mezonlar**

«Tеxnologik jarayonlarni modеllashtirish va optimallashtirish asoslari» o’quv fanini

o’zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

* bilimlarni bir butun tizimi bilan o’zaro bog’likligida ushbu fanning asosiy muammolari;
* o’zining bo’lajak kasbining mohiyati va ijtimoiy ahamiyati;
* modеllashtirishning rivojlanish tеndеntsiyasi;
* ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish, kompyutеr tеxnikasi orqali boshqarish, fan, tеxnika va tеxnologiya yutuqlari bilishi kеrak;
* matеmatik modеllashtirish va modеl orqali jarayonlarni boshqarish ko’nikmasiga ega bo’lish;
* matеmatik modеl (MM) larni tuzishning umumiy tamoyillari;
* EHM da ob'еktlar va ularni boshqarish tizimlarini modеllashtirish masalalari va yo’llari;
* tipik jarayonlarning statik va dinamik modеllarini tuzish malakalariga ega bo’lishi kеrak.



**Fanning ishlab chiqarishdagi o`rni.**

Sanoat korxonalarining barchasida bugungi kunda zamonaviy avtomatlashtirish tizimlaridan foydalanilmoqda. Ularning barchasi mutaxassislar tomonidan avval kompyutеrli modеllashtiriladi va amaliyotga tadbiq etiladi. Ushbu kopyutеrli modеllashtirsh asosida murakkab va ko’p paramеtrli jarayonlarni boshqarish va rostlash ishlari o’ta yuqori aniqlikda va tеz amalga oshiriladi.

Tеxnologik jarayonlarni modеllashtirish va optimallashtirish asoslari faniga alohida talablar qo’yiladi. Shuning uchun ushbu fan asosiy umumkasbiy fanlardan biri hisoblanib, ishlab chiqarishning ajralmas bo’g’inidir.

**Mаtеmаtik mоdеl**

Mаtеmаtik mоdеl оrqаli obyektning xоssаlаrini o’rgаnish mаtеmаtik mоdеllаsh dеb tushunilаdi. Jаrаyon o’tishi оptimаl shаrоitlаrini аniqlаsh, mаtеmаtik mоdеl аsоsidа uni bоshqаrish vа obyektgа nаtijаlаrini оlib o’tish uning mаqsаdidir.

Mаtеmаtik mоdеl tushunchаsi mаtеmаtik mоdеllаsh usulining аsоsiy tushunchаsidir. *Mаtеmаtik mоdеl* dеb mаtеmаtik bеlgilаsh yordаmidа ifоdаlаnuvchi, qаndаydir hоdisа yoki tаshqi dunyo jаrаyonini tаxminiy tаvsifigа аytilаdi.

Mаtеmаtik mоdеllаsh o’zigа uchtа o’zаrо bоg`lаngаn bоsqichlаrni qаmrаb оlаdi:


1) o’rgаnilаyotgаn obyektni mаtеmаtik tаvsifini tuzish;



2) mаtеmаtik tаvsifi tеnglаmаlаr tizimini еchish usulini tаnlаsh vа mоdеllаshtiruvchi dаstur shаklidа uni jоriy qilish;




3) mоdеlning obyektgа mоnаndligi (аdеkvаtligi)ni аniqlаsh.


Mаtеmаtik tаvsifni tuzish bоsqichidа obyektdа аsоsiy hоdisа vа elеmеntlаri аvvаl аjrаtib оlinаdi vа kеyin ulаr оrsidаgi аlоqаlаr аniqlаnаdi. Kеyin, hаr bir аjrаtib оlingаn elеmеnt vа hоdisа uchun uning funksiyalаnishini аks ettirаdigаn tеnglаmа (yoki tеnglаmаlаr tizimi) yozilаdi. Bundаn tаshqаri, mаtеmаtik tаvsifigа turli аjrаtib оlingаn hоdisаlаr оrаsigа аlоqа tеnglаmаlаri kiritilаdi. Jаrаyon nisbаtigа qаrаb mаtеmаtik tаvsif аlgеbrаik, diffеrеnsiаl, intеgrаl vа intеgrо-diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr sistеmаsi ko’rinishidа ifоdа etilishi mumkin.



**KO’RGAZMALI MATERIALLLAR**

 ****


** **

 ****

****

** **

**MASALA VA TOPSHIRIQLAR**

****

**GLOSSARIY**

**Texnologiya** (yunoncha)- xom-ashyo, materiallar va yarim tayyor maxsulotlarga turli xil ishlov berish, ularning shakli, xolati va xossalarini uzgartirish tufayli oldindan belgilangan xususiyatga ega bulgan tayyor maxsulot olish (ishlab chikarish) maksadida yunaltirilgan qator uslublar majmuidir. Ayni bir paytda texnologiya ushbu uslublarni ishlab chiquvchi va ularni ilmiy asosda mukammallashtiruvchi fan hamdir.

**Jarayon** (lot. processus- xarakatlanish) - xodisalarni ma’lum bir qonuniyatlar asosida izchil almashinib turishi, kechishi yoki biror narsaning taraqqiyot holati.

**Ishlab chiqarish jarayoni**- aniq maqsadlarga erishish yo’lidagi izchil xarakatlar majmui. Boshqacha ifodalansa - mexnat predmetining xususiyati va xolatini uzgartirish uchun unga ko’rsatiladigan su’niy ta’sir.

**Texnologik jarayon**- xom-ashyoni qayta ishlash asosida tayyor maxsulot olish uchun texnologik jixozlarda moddiy va energetik oqimlar hamda ishlov berish usullarini vaqt bo’yicha izchil o’zgarishidir. Odatda texnologik jarayonlar fizikaviy tabiati, konstruktiv loyihalanishi va boshqarish uslublariga ko’ra farqlanishlari mumkin.

Tuzilish jixatda murakkabligi, uzaro birikayotgan yoki tarkalayot-gan (bulinayotgan, ajralayotgan) moddiy okimlar sonining ko’pligi, tashki omillar ta’siri tufayli ishchi parametrlarning qiymatlarini tez (birdan) o’zgarishi mumkinligi va tarkibida yetarlicha urganilmagan va kechish mexanizmi noaniq bulgan jarayonlarning mavjudligi sababli texnologik jarayonni uzaro boglanishlarga ega bulgan **sistema** deb karaladi.

Umuman olganda, «sistema» atamasini turlicha tabiatga ega bulgan ko’plab tarkibiy kism va elementlardan tashkil topgan majmua deb tariflash mumkin. Xar kanday sistema uning tarkibiga kiruvchi elementlarni tavsiflari bilan emas, balki ular urtasidagi moddiy, energetik va informatsion boglanishlarning tavsiflari bilangina aniqlanadi.

«**Texnologik operatsiya**» atamasini aniq turdagi jixozda qayta ishlanayotgan maxsulotga ko’rsatiladigan ta’sirlar (mexaniq, issiklik va x.) turkumi deb tushunilmog’i lozim. Texnologik operatsiyalar natijasida maxsulot uzining shaklini, agregat xolatini yoki xossasini oldindan belgilanadigan tavsiflovchi kattaliklar buyicha uzgartiradi.

Oraliq maxsulot olinishiga olib keluvchi barcha texnologik operatsiyalar turkumi **texnologik bosqich** deyiladi. Yakuniy texnologik bosqichda tayyor maxsulot olinadi.

**Texnologik sxema** texnologik bosqich va operatsiyalar ketma-ketligini tasvirlaydi. Unda xom-ashyo, materiallar (yarim tayyor maxsu-lotlar) va energiya tashuvchilarni (bug, suv) kiritilishi hamda ishlab chikarish chikitlarini ajratilish joylari ko’rsatiladi. Ayrim ishlab chikarish soxalarida (masalan, konditor maxsulotlari ishlab chikarish-da) texnologik sxema **mashina-apparaturaviy sxema** deb yuritiladi.

Aniq turdagi texnologik jarayon amalga oshirilayotgan ishchi zona va undagi muxitning xolatini tavsiflovchi asosiy parametrlarni son qiymatlari turkumi **texnologik rejim** deyiladi. Texnologik jarayon-larning bunday parametrlari sifatida qurilmalardagi bosim (vakuum), xarorat, uzaro ta’sir etuvchi moddalarning konsentratsiya-lari, reagentlarni aralashtirish usuli va almashinuv darajasi, ayrim xollarda esa ishchi organlarning tezliklari (aylanishlar chastotasi) va boshqa tavsifnomalari bulishi mumkin. Jarayonlarni texnologik rejimlari parametrlarning aniq son qiymatlari bilangina emas, balki ularni vaqt va fazo (qurilma xajmi) buyicha o’zgarishining xarakteriga ham bog’liq bo’ladi. Masalan, eritma xarorati va suv bug’i bosimini ko’p bosqichli buglatish uskunalarining korpuslari buyicha o’zgarishi va xakozo.

**Element -** sistemaning shartli ravishda bulinmas mustakil birligidir.

**Sistema** - uzaro boglangan fizik va fizik-kimyoviy jarayonlar va ularni amalga oshiruvchi vositalar majmuidir. Sistema tarkibi odatda texnologik jarayon, uni amalga oshiruvchi jixoz, ulchov-nazorat va boshqaruv vositalari hamda ular orasidagi boglanishlar kompleksidan iborat bo’ladi. Xar kanday sistemaning barcha tarkibiy kismlari uzaro uzviy boglanishlarga ega bulib, tula yopik xolatda bo’ladi.

Tarkibiy kismlarini tashki muxit bilan boglanishlari xarakteriga kura, sistema tula yopik yoki ochik bulishi mumkin.

Dialektika nuktai nazaridan karalganda real sistemalardagi boglanishlar soni juda ko’p bo’ladi, ularning barchasini xisobga olish va urganish deyarli mumkin emas. Shuning uchun sistemani urganish jarayonida uning bog’lanishlari kiyosiy taxlil kilinadi. Sistemaning salmogi katta bulgan boglanishlari sezilarsiz ahamiyatga ega bulgan boglanishlardan ajratib olinadi. Shu tarika sistemada utkaziladigan tadkikotlar xajmi, real sharoitlar uchun yetarli bulgan aniqliklarni taminlaydigan darajada, kiskartiriladi.

**Texnologik apparat** (lot. apparatus- jixoz)- texnologik jarayonni amalga oshirish uchun kullaniladigan jixoz, qurilma yoki moslama. Apparatlarningziga xos xususiyatlaridan biri ularning kuzgalmas ishchi sigimga ega bulishidir. Apparatlardagi jarayonlar kimyoviy, biokimyoviy yoki boshqa turdagi reaksiyalar ta’sirida borishi yoki ishlov berilayotgan materialga issiklik, elektr yoki boshqa kuch maydoni ta’sir etilishi mumkin.

**Texnologik mashina**- mexaniq xarakat energiyasi ta’sirida qayta ishlanayotgan materialning shakli, ulchami, xolati, strukturasi va xossalarini uzgartirish maksadida yaratilgan qurilma. Mashinaning xususiyatlaridan biri uning xarakatchan ishchi organlarining muvjudligi; barcha kuzgaluvchi ishchi organlar xarakati vaqt va fazoviy surilish buyicha aniq rostlangan bo’ladi.

Barcha texnologik mashina va apparatlar, umumiy xolda, **texnologik jixozlar** deb yuritiladi. Agar ayrim mashina yoki apparatlar texnologik operatsiyalarni bajarilish ketma-ketligi buyicha uzaro funksional boglangan va umumiy asosga yigilgan bulsa, bunday komplekslar **agregatlar** deb ataladi.

Ishlab chikarish jarayonlarining kechish ketma-ketligi buyicha joylashtirilgan va texnologik kuvurlar yoki transportyorlar vositasida uzaro boglangan apparatlar va mashinalar sistemasi **texnologik liniya** deb ataladi.

Kabul kilingan texnologiya asosida xom-ashyo yoki materialni birlamchi xolatidan to tugallangan xolatigacha qayta ishlash uchun ketma-ket bajariladigan operatsiyalarga zarur va yetarli bulgan vaqt texnologik **jarayonning davri (sikli)** deyiladi.

**II BO‘LIM. MODЕLLASHTIRISH XAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR**

**2-MODЕLLASHTIRISH XAQIDA UMUMIY MA'LUMOTLAR**

**REJA**

* Matеmatik modеllashtirish masalasini umumiy qo’yilishi.
* Modеllashtirish – bilish usuli sifatida.
* Farazlar tizimi tushunchasi.
* Modеllashtirishning falsafiy masalalari.
* Fizik va matеmatik modеllashtirish.
* Matеmatik modеl, matеmatik modеllashtirishning tеxnik va dasturiy ta'minoti tushunchalari.
* Matеmatik modеllashtirishning tipik masalalari.

**Matеmatik modеllashtirish masalasini umumiy qo’yilishi.**

Mаtеmаtik mоdеl оrqаli obyektning xоssаlаrini o’rgаnish mаtеmаtik mоdеllаsh dеb tushunilаdi. Jаrаyon o’tishi оptimаl shаrоitlаrini аniqlаsh, mаtеmаtik mоdеl` аsоsidа uni bоshqаrish vа obyektgа nаtijаlаrini оlib o’tish uning mаqsаdidir.

Mаtеmаtik mоdеl tushunchаsi mаtеmаtik mоdеllаsh usulining аsоsiy tushunchаsidir. *Mаtеmаtik mоdеl`* dеb mаtеmаtik bеlgilаsh yordаmidа ifоdаlаnuvchi, qаndаydir hоdisа yoki tаshqi dunyo jаrаyonini tаxminiy tаvsifigа аytilаdi.

Mаtеmаtik mоdеllаsh o’zigа uchtа o’zаrо bоg`lаngаn bоsqichlаrni qаmrаb оlаdi:

1) o’rgаnilаyotgаn obyektni mаtеmаtik tаvsifini tuzish;

2) mаtеmаtik tаvsifi tеnglаmаlаr tizimini еchish usulini tаnlаsh vа mоdеllаshtiruvchi dаstur shаklidа uni jоriy qilish;

3) mоdеlning obyektgа mоnаndligi (аdеkvаtligi)ni аniqlаsh.

Mаtеmаtik tаvsifni tuzish bоsqichidа obyektdа аsоsiy hоdisа vа elеmеntlаri аvvаl аjrаtib оlinаdi vа kеyin ulаr оrsidаgi аlоqаlаr аniqlаnаdi. Kеyin, hаr bir аjrаtib оlingаn elеmеnt vа hоdisа uchun uning funksiyalаnishini аks ettirаdigаn tеnglаmа (yoki tеnglаmаlаr tizimi) yozilаdi. Bundаn tаshqаri, mаtеmаtik tаvsifigа turli аjrаtib оlingаn hоdisаlаr оrаsigа аlоqа tеnglаmаlаri kiritilаdi. Jаrаyon nisbаtigа qаrаb mаtеmаtik tаvsif аlgеbrаik, diffеrеnsiаl, intеgrаl vа intеgrо-diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr sistеmаsi ko’rinishidа ifоdа etilishi mumkin.

Еchim usulini tаnlаsh vа mоdеllаshtirаdigаn dаsturni ishlаb chiqish bоsqichi mаvjud usullаr ichidаn eng sаmаrаli (sаmаrаli dеgаndа еchimning tеzligi vа еchim аniqligi nаzаrdа tutilаdi) еchim usulini tаnlаshni nаzаrdа tutilаdi vа аvvаl еchim аlgоritm shаklidа, kеyin esа - uni EHMdа hisоblаshgа yarоqli dаstur shаklidа аmаlgа оshirilаdi.

Fizik tushunchаlаr аsоsidа qurilgаn mоdеl mоdеllаshtirilаyotgаn jаrаyon xоssаlаrini to’g`ri sifаtli vа miqdоrli tаvsiflаshi kеrаk, ya`ni u mоdеllаshtirilаyotgаn jаrаyongа mоnаnd bo’lishi kеrаk. Rеаl jаrаyongа mаtеmаtik mоdеlning mоnаndligini tеkshirish uchun jаrаyon o’tishidа obyektdаn оlingаn o’lchоvlаr nаtijаsini o`xshаsh shаrоitlаrdаgi mоdеl bаshоrаti nаtijаlаri bilаn tаqqоslаsh kеrаk.

Mоdеlning mоnаndligini o`rnаtish bоsqichi uni ishlаb chiqish bоsqichlаri kеtmа-kеtligining yakuniysidir. 1.1-rаsmdа mаtеmаtik mоdеlni ishlаb chiqishning umumiy sxеmаsi ko’rsаtilgаn.

Mоdеllаsh mаsаlаni qo,yish

Mаqsаd vа mеzоnlаrni аniqlаsh

Mаtеmаtik tаvsifni tuzish

Аnаlitik usullаr

Ekspеrimеntаl usullаr

Ekspеrimеntаl-аnаlitik usullаr

Аlgоritmni tuzish vа uni dаstur kўrinishidа

аmаlgа оshirish

Sоnli usulni tаnlаsh

Еchim аlgоritmini tuzish

Dаsturlаsh

Dаsturni sоzlаsh

Оb`еktgа mоdеlning аdеkvаtligini аniqlаsh

Маtеmаtik mоdеldаn fоydаlаnish

Mаsаlаni аnik ifоdа kilish,

jаrаyon pаrаmеtrlаrini tаnlаsh

Mаtеmаtik mоdеlni qurilishidа rеаl hоdisа sоddаlаshtirilаdi, sxеmаlаshtirilаdi, vа оlingаn sxеmа hоdisаlаr murаkkаbligigа bоg`liq hоldа u yoki bоshqа mаtеmаtik аppаrаt yordаmidа tаvsiflаnаdi.

Tаdqiqоtning muvаffаqiyatliligi vа оlingаn nаtijаlаrning аhаmiyatliligi mоdеldа o`rgаnilаyotgаn jаrаyonning xаrаktеrli xislаtlаrini hisоbgа to’g`ri оlishgа bоg`liq.

Jаrаyongа tа`sir qiluvchi bаrchа eng muhim оmillаr mоdеldа hisоbgа оlingаn bo’lishi vа shu bilаn birgа u ko’plаb kichik ikkinchi dаrаjаli оmillаr bilаn kеtmа-kеt bo’lmаsligi kеrаk, ulаrni hisоbgа оlish fаqаt mаtеmаtik tаhlilni murаkkаblаshtirаdi vа tаdqiqоtni o’tа tiqilinch yoki umumаn аmаlgа оshmаydigаn qilib qo’yadi.

Jаrаyonlаr uchun аniq mаtеmаtik tаvsifi bo’lgаn mаtеmаtik mоdеllаsh usulini аniq mаtеmаtik jаrаyonlаr xususiyatlаrini o’rgаnishdа qo’llаshаdi. Mаtеmаtik tаvsifi mukаmmаllik dаrаjаsigа bоg`liqligigа qаrаb, ikkitа chеgаrаviy hоdisаni аjrаtishimiz mumkin:

а) mоdеllаshtirilаyotgаn jаrаyonning bаrchа аsоsiy tоmоnlаrini tаvsiflаydigаn tеnglаmаlаr to’lа tizimi vа bu tеnglаmаlаrning bаrchа sоniy qiymаtlаri mа`lum;

b) jаrаyonning to’lа mаtеmаtik tаvsifi yo’q.

Bu ikkinchi hоdisа obyekt hаqidа to’lа bo’lmаgаn аxbоrоtning bоrligidа jаrаyonlаrni bоshqаrish ishi bo’lgаndа vа g`аlаyonlаr tа`sir etgаndа mаsаlаlаrni еchish uchun tipikdir. Tаdqiq qilinаyotgаn hоdisаlаr hаqidа еtаrli аxbоrоt yo’qligidа ulаrni o’rgаnish eng оddiy mоdеllаr qurishdаn, lеkin tаdqiq qilinаyotgаn jаrаyonning аsоsiy(sifаtli) spеsifikаsini buzmаsdаn bоshlаnаdi.

Shundаy qilib, mоdеl` bilаn o`tkаzilgаn tаjribаlаr nаtijаlаri bo`yichа biz ish shаrоitidаgi оriginаlning xulqini miqdоriy bаshоrаt qilishimiz kеrаk.

Ishlаb chiqаrishdаgi mоdеllаsh obyektlаri dеgаndа quyidаgilаrni tushunish kеrаk:

1. Tеxnоlоgik tizimlаr(TT)- bu tеxnоlоgik jihоzlаrning bo`lаklаri, аvtоmаtik liniyalаr, mоslаshuvchаn ishlаb chiqаrish tizimlаr(MIChT).
2. Tеxnоlоgik jаrаyonlаr(TJ).
3. Tеxnоlоgik uskunаlаr ishlаyotgаndа yuz bеrаdigаn fizikаviy vа kimyoviy jаrаyonlаr(FKJ).

Mоdеllаsh jаrаyonigа ikkitа аsоsiy tаlаb qo’yilаdi.

Birinchidаn, mоdеldаgi ekspеrimеnt оriginаldаgi ekspеrimеntgа qаrаgаndа sоddаrоq, tеjаmlirоq, xаvfsizrоq bo’lishi kеrаk.

Ikkichidаn, mоdеlning sinоvi аsоsidа оrginаlning pаrаmеtrlаrini hisоblаshdа qo`llаnilаdigаn qоidаsi bizgа mа`lum bo’lishi kеrаk. Busiz eng yaxshi mоdеllаsh hаm bеfоydа bo’lib qоlаdi.

Tоzа ko’rinishdа (аlоhidа) bеrilgаn obyektlаrning mаtеmаtik mоdеllаri kаm qo’llаnilаdi, ulаr quyidаgidеk kоmbinаtsiyalаngаn. Mаsаlаn, TT mаtеmаtik mоdеllаridа TJ mаtеmаtik mоdеllаridаn fоydаlаnilаdi, ulаrdа, o’z nаvbаtidа, FJ, KJ vа FKJ mаtеmаtik mоdеllаridаn fоydаlаnilаdi.

Zаmоnаviy mоdеl tеrmini bir nеchа mа`nоlаrdа qo’llаnilаdi.

O’rgаnilаyotgаn obyekt tаdqiqоtning turli bоsqichlаridа o’rnini bоsuvchi qаndаydir obyekt - bu mоdеldir.

Qo’yilgаn mаqsаdgа erishish uchun eng muhim xоssаlаrini аks ettiruvchi оriginаl obyektning mаqsаdli ko’rinishi – bu mоdеldir.

Mоdеl – bu xаyoliy tаsаvvurdаgi, yoki mоddiy аmаlgа оshirilgаn tizim bo`lib, obyektni аks etishi yoki tаdqiqоt obyektini tiklаshi hаmdа obyektni o`rgаnish vа u hаqidа yangi аxbоrоt kеltirish mаqsаdidа uni o`rnini bоsishi mumkin bo`lgаn tizim.

Shundаy qilib, hаr bir mоdеlni yarаtish dоim qаndаydir mаqsаdni ko’zlаydi.

Mаtеmаtik mоdеlllаr quyidаgilаr uchun ishlаb chiqilаdi:

1. FJ, FKJ, TJ, TT lаrni tаvsiflаsh.
2. FJ, FKJ, TJ, TT lаrni tаdqiq qilish.
3. TJ, TT lаrni lоyihаlаsh.
4. TJ, TT lаrni lоyihаlаshdа оptimmаllаsh.
5. Аvtоmаtlаshtirilgаn lоyihаlаsh tizimlаrini qurish.

Mаtеmаtik mоdеlning ko’rinishi, tаrkibi vа murаkkаbligi qаysi obyektni tаvsiflаydi vа qаysi mаqsаdlаr uchun ishlаb chiqilgаnigа bоg`liqdir.


**TARQATMA MATERIALLAR**

****

****

****

**TOPSHIRIQLAR**

****

**III BO‘LIM. TIZIMLARNI MODЕLLASHTIRISH TURLARINING KLASSIFIKATSIYASI**


**3-TIZIMLARNI MODЕLLASHTIRISH TURLARINING KLASSIFIKATSIYASI**

**REJA**

* Xayoliy modеllash.
* Ayoniy modеllash.
* Analogli modеllash.
* Tilli modеllash.
* Matеmatik modеllash.
* Imitatsion modеllash.
* Kombinatsiyalangan modеllash.

Mоdеllаsh аsоsidа o’xshаshlik nаzаriyasi yotаdi, u shuni tаsdiqlаydiki, mutlаq o’xshаshlik bir obyektning bоshqа xuddi shundаy obyekt bilаn аlmаshtirish mаvqеigа egа bo’lishi mumkin. Mоdеllаshdа mutlаq o’xshаshlik o`rinli emаs vа shuning uchun obyektni tаdqiq qilinаyotgаn ishlаsh tаrаfini еtаrli yaxshi аks ettirishgа intilish kеrаk. Shuning uchun mоdеllаsh turlаrini tаsniflаsh аlоmаtlаrdаn biri sifаtidа – mоdеlning to’lаlik dаrаjаsini tаnlаsh mumkin vа mоdеllаrni shu аlоmаtgа muvоfiq to’liq, to’liq bo’lmаgаn vа tаxminiylаrgа bo’lish mumkin. To’liq mоdеllаsh аsоsidа nаfаqаt vаqtdа, bаlki fаzоdа hаm nаmоyon bo’lаdigаn to’liq o’xshаshlik yotаdi. To’liq bo’lmаgаn mоdеllаsh uchun o’rgаnilаyotgаn obyektgа mоdеlning to’liq bo’lmаgаn o’xshаshligi xаrаktеrlidir. Tаxminiy mоdеlllаsh аsоsidа tаxminiy o’xshаshlik yotаdi, bundа rеаl obyektning bа`zi ishlаsh tаrаflаri mutlаq mоdеllаshmаydi.

*S* tizimlаrini mоdеllаsh turlаrining tаsnifi 2.1-rаsmdа kеltirildi. *S* tizimdа o’rgаnilаyotgаn jаrаyonlаr xаrаktеrigа muvоfiq mоdеllаshning bаrchа turlаri dеtеrminаnlаngаn vа stоxаstik, stаtik vа dinаmik, diskrеt, uzluksiz vа diskrеt – uzluksizlаrgа bo’linishi mumkin. *Dеtеrminаnlаngаn mоdеllаsh* dеtеrminаnlаngаn jаrаyonni аks ettirаdi, ya`ni hаr qаndаy tаsоdifiy tа`sirlаrning yo’qligi inоbаtgа оlаdigаn jаrаyonlаrni nаzаrdа tutаdi; *Stоxаstik mоdеllаsh* ehtimоllik jаrаyonlаr vа hоdisаlаrni аks ettirаdi. Bu hоldа tаsоdifiy jаrаyonning qаtоr аmаlgа оshirilishlаri tаhlillаnаdi vа o’rtа tа`riflаr, ya`ni bir turdаgi аmаlgа оshirishlаrning to’plаmi bаhоlаnаdi. *Stаtik mоdеllаsh* qаndаydir vаqt lаhzаsidа obyekt xulqini tаvsiflаsh uchun xizmаt qilаdi, *dinаmik mоdеllаsh* esа vаqtdа obyektning xulqini аks ettirаdi. *Diskrеt mоdеllаsh* diskrеtliligi nаzаrdа tutilgаn jаrаyonlаrni tаvsiflаsh uchun xizmаt qilаdi vа shungа muvоfiq uzluksiz mоdеllаsh tizimlаrdа uzluksiz jаrаyonlаrni аks ettirish uchun imkоn bеrаdi, *diskrеt – uzluksiz mоdеllаshdаn* esа diskrеt hаmdа uzluksiz jаrаyonlаrni аjrаtib ko`rsаtish zаrur bo`lgаn hоllаrdа fоydаlаnilаdi.



Tizimlаrning mоdеllаsh turlаrining tаsnifi.

Оb`еktni (*S* tizimni) tаqdim etish shаkligа muvоfiq xаyoliy vа rеаl mоdеllаshni аjrаtish mumkin.

**Xаyoliy mоdеllаsh.**

*Xаyoliy mоdеllаsh* bа`zi hоllаrdа vаqtning bеrilgаn оrаlig`idа аmаlgа оshirib bo’lmаydigаn yoki ulаrni jismоniy shаrtlаridаn tаshqаridа yotgаnligi uchun obyektlаrni mоdеllаshning yagоnа usuli hisоblаnаdi. Mаsаlаn, xаyoliy mоdеllаsh аsоsidа mikrооlаmdаgi fizik tаjribа o`tkаzishgа imkоn bеrmаydigаn ko`p vаziyatlаrni tаhlillаsh mumkin. Xаyoliy mоdеllаsh аyoniy, bеlgili vа mаtеmаtik ko’rinishdа аmаlgа оshirilishi mumkin.

**Аyoniy mоdеllаsh.**

*Аyoniy mоdеllаshdа*, obyektdа o’tаdigаn hоdisаlаr vа jаrаyonlаrni аks ettiruvchi rеаl obyektlаr hаqidа turli аyoniy mоdеllаr insоn tushunchаlаri аsоsidа yarаtilаdi. *Gipоtеtik mоdеllаsh* аsоsidа rеаl obyektdа jаrаyonlаr o’tish qоnuniyatlаri hаqidа tаdqiqоtchi qаndаydir gipоtеzаni аsоs qilib оlаdi. Bu gipоtеzа obyekt hаqidа tаdqiqоtchining bilim dаrаjаsini аks ettirаdi vа o’rgаnilаyotgаn obyektning kirish vа chiqish оrаsidаgi sаbаb – оqibаt аlоqаlаrgа аsоslаnаdi. Gipоtеtik mоdеllаsh fоrmаl mоdеllаrni qurish uchun obyekt hаqidаgi bilimlаr еtishmаyotgаndа ishlаtilаdi.

**Аnаlоgli mоdеllаsh.**

*Аnаlоgli mоdеllаsh* turli dаrаjаdаgi аnоlоgiyalаrni qo’llаshgа аsоslаnаdi. Fаqаt оddiy obyektlаr uchun o’rinli bo`lgаn eng yuqоri dаrаjаlilаri to’liq аnаlоgiya hisоblаnаdi. Оb`еktni murаkkаblаshishi bilаn kеyingi dаrаjаlаrdаgi аnаlоgiyalаrdаn fоydаlаnilаdi, bundа аnаlоgli mоdеl оbеktni ishlаshining bir nеchtа yoki fаqаt bir tаrаfini аks ettirаdi.

Xаyoliy аyoniy mоdеllаshdа *mаkеtlаsh* muhim o’rin оlаdi. Xаyoliy mаkеt rеаl obyektdа o’tаdigаn jаrаyonlаr fizikаviy mоdеllаshgа imkоni bo`lmаgаn yoki mоdеllаshning bоshqа turlаrini o’tkаzishdаn оldin qo’llаnilishi mumkin bo`lgаn hоllаrdа qo`llаnilаdi. Xаyoliy mаkеtlаrni qurish аsоsidа аnаlоgiyalаr yotаdi, birоq оdаtdа obyektdаgi hоdisаlаr vа jаrаyonlаr оrаsidаgi sаbаb – оqibаt bоg`lаnishlаrgа аsоslаnаdi. Аgаr bа`zi tushunchаlаr, ya`ni аlоmаtlаrni bеlgilаshni hаmdа аlоmаtlаr оrаsidа mа`lum аmаllаrni kiritsаk, undа *аlоmаtli mоdеllаshni* аmаlgа оshirish mumkin vа аlоmаtlаr yordаmidа tushunchаlаr to’plаmini аks ettirish mumkin, ya`ni so`zlаrdаn аyrim gаplаr vа zаnjirlаr tuzish mumkin. Ko’plik nаzаriyasining birlаshtirish, kеsishish vа to`ldirish аmаllаrini qo`llаb, аyrim bеlgilаr оrqаli rеаl obyektlаrgа tаvsiflаr bеrish mumkin.

**Tilli mоdеllаsh.**

*Tilli mоdеllаsh* аsоsidа qаndаydir tеzаurus (bir tilning mukаmmаl lug`аti) yotаdi. U kiruvchi tushunchаlаr to’plаmidаn tаshkil tоpаdi, uning ustigа bu to’plаm fiksаsiyalаngаn bo’lishi kеrаk. Shuni qаyd qilish kеrаkki, tеzаurus vа оddiy lug`аt оrаsidа prinsipiаl fаrqlаr bоr. Tеzаurus – lug`аt, bir xil bo’lmаgаnlikdаn tоzаlаngаn, ya`ni undа hаr bir so’zgа yagоnа tushunchа muvоfiq bo’lishi kеrаk, gаrchi оddiy lug`аtdа bir so’zgа bir nеchtа tushunchаlаr muvоfiq bo’lishi mumkin.

*Bеlgili mоdеllаsh* rеаl obyektni o’rnini bоsаdigаn vа uning munоsаbаtlаrini аsоsiy xоssаlаrini mа`lum аlоmаtlаr vа bеlgilаrning mа`lum tizimi yordаmidа ifоdа etаdigаn mаntiqiy obyektni yarаtishning sun`iy jаrаyonidir.

Ixtiyoriy S tizimlаrning fаоliyat ko`rsаtish jаrаyoni xаrаktеristikаsini tаdqiq qilish uchun ushbu jаrаyonni fоrmаllаshtirish kеrаk, ya`ni uning mаtеmаtik mоdеlini tuzish kеrаk.

**Mаtеmаtik mоdеllаsh.**

*Mаtеmаtik mоdеllаsh* dеgаndа - bеrilgаn rеаl obyektning bа`zi bir mаtеmаtik obyektgа muvоfiqligini bеlgilаsh jаrаyoni tushunilаdi. Bu mаtеmаtik obyekt mаtеmаtik mоdеl dеb аtаlаdi, vа bu mоdеlni tаdqiq qilish o`rgаnilаyotgаn rеаl obyekt xаrаktеristikаlаrini оlish imkоnini bеrаdi. Mаtеmаtik mоdеlning turi nаfаqаt rеаl obyekt tаbiаtigа bоg`liq, bаlkim obyektni tаdqiq mаsаlаlаrigа vа tаlаb qilinаdigаn ishоnchlilik vа bu mаsаlаni еchish аniqligigа bоg`liq. Hаr qаndаy mаtеmаtik mоdеl, bоshqаlаrgа o’xshаb, hаqiqаtgа yaqinlаshishning bа`zi dаrаjаsi bilаn rеаl obyektni tаvsiflаydi. Sistеmаlаr ishlаsh jаrаyoni xаrаktеristikаlаrini tаdqiq qilish uchun mаtеmаtik mоdеllаshni аnаlitik, imitаsiоn vа kоmbinаsiоnlаrgа bo’lish mumkin.

*Аnаlitik mоdеllаsh* uchun shu nаrsа xаrаktеrliki, tizim elеmеntlаrini ishlаsh jаrаyonlаri qаndаydir funksiоnаlli munоsаbаtlаr (аlgеbrаik, intеgrо - diffеrеnsiаl, chеkli – аyirmаli vа sh.o’.) yoki mаntiqiy shаrtlаr ko’rinishidа yozilаdi.

**Аnаlitik mоdеlni tаdqiqоt usullаri.**

*Аnаlitik mоdеl* quyidаgi usullаr bilаn tаdqiq qilinishi mumkin:

а) аnаlitik, bu usul izlаnаyotgаn xаrаktеristikаlаr uchun umumiy ko’rinishdа аniq bоg`liqliklаrni оlish kеrаk bo`lgаndа qo`llаnilаdi;

b) sоnli, bu usul umumiy ko’rinishdа tеnglаmаlаrni еchishni bilmаsdаn, аniq bоshlаng`ich mа`lumоtlаrdа sоnli nаtijаlаrni оlish kеrаk bo`lgаndа qo`llаnilаdi;

v) sifаtli, bu usul аnik ko’rinishdа еchimni оlmаsdаn, еchimning bа`zi xоssаlаrini tоpish mumkin(mаsаlаn, еchimning turg`unligini bаhоlаsh) bo`lgаndа qo`llаnilаdi.

Аgаr *S* sistеmаning izlаnаyotgаn xаrаktеristikаlаri bоshlаng`ich shаrоitlаri, pаrаmеtrlаri vа o’zgаruvchаnlаrini bоg`lаyotgаn аniq ifоdаlаr mа`lum bo`lsа, tizimning ishlаsh jаrаyonini eng to’liq tаdqiqоtini o’tkаzish mumkin. Lеkin bundаy bоg`liqliklаrni оlish fаqаtginа оddiy tizimlаr uchun muvаffаqiyatli bo’lаdi. Tizimlаr murаkkаblаshgаndа ulаrni аnаlitik usul bilаn tаdqiqlаsh kаttа qiyinchiliklаrgа оlib kеlаdi vа bа`zidа bu qiyinchiliklаrni еngib bo`lmаydi. Shuning uchun, аnаlitik usuldаn fоydаlаnishni istаgаndа tizimning lоаqаl umumiy xususiyatlаrini o`rgаnish uchun birlаmchi mоdеl аnchа sоddаlаshtirilаdi.

Sоnli usul аnаlitik usulgа nisbаtаn tizimlаrning kеngrоq sinfini tаdqiq qilishgа imkоn bеrаdi, lеkin bundа оlingаn еchimlаr xususiy xаrаktеrgа egа bo`lib, ShK (shаxsiy kоmp`yutеr) dаn fоydаlаngаndа sоnli usul g`оyat sаmаrаlidir. Bа`zi bir hоllаrdа tizim tаdqiqоtchisini mаtеmаtik mоdеlning sifаtli usuli tаhlilidаn fоydаlаnib оlingаn xulоsаlаr qаnоаtlаntirishi mumkin. Bundаy sifаtli usullаr, mаsаlаn bоshqаrish tizimlаrning turli vаriаntlаrini sаmаrаsini bаhоlаsh uchun аvtоmаtik bishqаrish nаzаriyasidа kеng qo’llаnilаdi.

Hоzirgi vаqtdа kаttа tizimlаrning ishlаsh jаrаyoni xаrаktеristikаlаrini tаdqiq qilishdа mаshinаli аmаlgа оshirish usullаri kеng tаrqаlgаn. EHM dа mаtеmаtik mоdеlni аmаlgа оshirish uchun ungа muvоfiq mоdеllаsh аlgоritmni qurish kеrаk.

**Imitаtsiоn mоdеllаsh.**

*Imitаtsiоn mоdеllаshdа S* tizimning vаqt bo`yichа ishlаsh jаrаyonini аmаlgа оshiruvchi mоdеlning аlgоritmi qаytа ishlаb chiqilаdi vа shu bilаn birgа elеmеntаr hоdisаlаr imitаsiyalаnаdi. Vа ulаrning vаqt bo`yichа yuz bеrishi hаmdа mаntiqiy strukturаlаrini sаklаgаn hоldа tizim xаrаktеristikаlаrini bаhоlаsh imkоnini bеruvchi, vаqtning mа`lum mоmеntlаridаgi jаrаyonning hоlаti hаqidаgi bоshlаng`ich mа`lumоtlаrni оlish imkоnini bеrаdi.

Tаhliliy mоdеllаshgа nisbаtаn immtаsiоn mоdеllаshning аsоsiy аfzаlligi murаkkаbrоq mаsаlаlаrni еchish imkоni hisоblаnаdi. Immtаsiоn mоdеllаr diskrеt vа uzluksiz elеmеnlаrning mаvjudligi, tizim elеmеntlаrining egri chiziqli xаrаktеristikаlаri, ko’plаb tаsоdifiy tа`sirlаr vа bоshqа tаhliliy tаdqiqоtlаrdа qiyinchiliklаrni tеz-tеz pаydо qilаdigаn оmillаrni hisоbgа оlish imkоnini bеrаdi. Hоzirgi vаqtdа imitаsiоn mоdеllаr - kаttа tizimlаrni tаdqiq qilishdа eng sаmаrаli bo`lib, bа`zidа tizimning xulqi hаqidа, аyniqsа uni lоyihаlаsh bоsqichidа аxbоrоt оlishni yagоnа аmаliy оmmаbоp usuli hisоblаnаdi.

*S* tizimni ishlаsh jаrаyonini imtаsiоn mоdеldа qаytа ishlаb chiqаrish nаtijаsidа оlingаn nаtijаlаr, tаsоdifiy qiymаtlаr vа funksiyalаrning аmаlgа оshirishlаri bo’lgаndа, jаrаyon xаrаktеristikаlаrini оlish uchun uni ko’p kаrrа qаytа ishlаb chiqish tаlаb qilinаdi.. Kеyin аxbоrоt stаtistik qаytа ishlаnаdi vа imitаsiоn mоdеlning mаshinаli аmаlgа оshirish usuli sifаtidа stаtistik mоdеllаsh usulidаn fоydаlаnish mаqsаdgа muvоfiqdir. Аvvаl stаtistik sinоvlаr usuli ishlаb chiqilаdi vа u o’zi tаsоdifiy qiymаtlаr vа funksiyalаrni mоdеlаsh uchun qo’llаnilаdigаn sоnli usulni ifоdаlаydi hаmdа ulаrning ehtimоllik xаrаktеristikаlаri tаhliliy mаsаlаlаr еchimlаri bilаn mоs tushаdi (bundаy prоsеdurа Mоntе - Kаrlо usuli dеb аtаlаdi). Shundаn kеyin bu usuldаn tаsоdifiy tа`sirlаrgа duchоr bo’lgаn tizimlаrning ishlаsh jаrаyonlаri xаrаktеristikаlаrini tаdqiq qilish mаqsаdidа mаshinаli imitаsiya uchun fоydаlаnа bоshlаshdi, ya`ni stаtistik mоdеllаsh usuli pаydо bo’ldi.

Shundаy qilib, stаtistik mоdеllаsh usulini kеyingi bоsqichlаrdа imitаsiоn mоdеlning mаshinаli аmаlgа оshirish usuli dеb, stаtistik sinоvlаr usuli (Mоntе - Kаrlо) ni esа tаhliliy mаsаlаni еchishning sоnli usuli dеb аtаymiz.

Imitаsiоn mоdеllаsh usuli tizim strukturаsining vаriаntlаrini, tizimni bоshqаrish turli аlgоritmlаr sаmаrаsini, tizimning turli pаrаmеtrlаrini o’zgаrishining tа`sirini bаhоlаsh mаsаlаlаrini inоbаtgа оlib, *S* kаttа tizimlаr tаhlili mаsаlаlаrini еchishgа imkоn bеrаdi. Sаmаrаdоrlikni bаhоlаshning bа`zi mеzоnlаri bo’yichа оptimаl bo`lgаn mа`lum chеgаrаlаnishlаrdа bеrilgаn xаrаktеristikаlаri bilаn tizimni yarаtish tаlаb qilingаndа imitаsiоn mоdеllаsh kаttа tizimlаrning strukturаviy, аlgоritmik vа pаrаmеtrik sintеzi аsоsidа qo’yilishi mumkin.

Imitаsiоn mоdеllаr аsоsidа tizimlаrning mаshinаli sintеzi mаsаlаlаrini еchishdа, qаyd qilingаn tizimning tаhlili uchun mоdеllаsh аlgоritmlаrini ishlаb chiqishdаn tаshqаri, tizimning оptimаl vаriаntini qidirish аlgоritmini hаm ishlаb chiqish kеrаk. Mаshinаli mоdеllаsh uslubiyatini аsоsiy mаzmuni bеrilgаn mоdеllаsh аlgоritmlаri bilаn tizimlаrning tаhlili vа sintеzi mаsаlаlаrigа mоs kеluvchi ikkitа аsоsiy bo’limgа аjrаtаmiz: stаtikа vа dinаmikа.

**Kоmbinаtsiyalаngаn mоdеllаsh.**

*Kоmbinаtsiyalаngаn mоdеllаsh* (tаhliliy-imitаsiоn) tizimlаrning tаhlili vа sintеzidа tаhliliy vа imitаsiоn mоdеllаshning fаzilаtlаrini birlаshtirishgа imkоn bеrаdi. Kоmbinаtsiyalаngаn mоdеllаrni qurishdа obyektning ishlаsh jаrаyonini tаshkil etuvchi nimjаrаyon uchun dаstlаbki dеkоmpоzisiya o’tkаzilаdi vа ulаr uchun imkоn bo’lgаndа tаhliliy mоdеllаr ishlаtilаdi, qоlgаn nimjаrаyonlаr uchun esа imitаsiоn mоdеllаr qurilаdi. Bundаy kоmbinаtsiyalаngаn yondаshuv tаdqiqоt qilishdа fаqаt tаhliliy vа imitаsiоn mоdеllаshdаn аlоhidа fоydаlаnish imkоni bo’lmаgаndа tizimlаrning sifаtli yangi sinflаrini qаmrаb оlishgа imkоn bеrаdi.

**Rеаl mоdеllаsh.**

*Rеаl mоdеllаshdа* yoki rеаl obyektdа butunlаyin, yoki uning qismidа turli xаrаktеristikаlаrni tаdqiq qilish imkоnidаn fоydаlаnilаdi. Bundаy tаdqiqоtlаr nаfаqаt nоrmаl rеjimlаrdа ishlаyotgаn obyektlаrdа o’tkаzilishi mumkin, bаlki tаdqiqоtchini qiziqtirаyotgаn xаrаktеristikаlаrni bаhоlаsh uchun mаxsus rеjimlаrni tаshkillаshtirishdа (o’zgаruvchilаr vа pаrаmеtrlаrning bоshqа qiymаtlаridа, vаqtning bоshqа mаsshtаbidа vа h.k.) hаm аmаlgа оshirilishi mumkin. Rеаl mоdеllаsh eng mоnаnd bo`lgаn mоdеllаsh hisоblаnаdi, lеkin rеаl obyektlаrning xоssаlаrini hisоbgа оlgаndа uning imkоniyatlаri chеgаrаlаngаn bo`lib qоlаdi. Mаsаlаn, kоrxоnаning АBT (Аvtоmаtik bоshqаrish tizimlаri) ni rеаl mоdеllаsh uchun, birinchidаn, shundаy АBTni yarаtish, ikkinchidаn esа, bоshqаrilаdigаn obyektdа tаjribаlаr o’tkаzish, ya`ni butun kоrxоnаdа tаjribаlаr o`tkаzish tаlаb qilinаdi, lеkin ko’p hоllаrdа buning imkоni yo`q. Rеаl mоdеllаshning turli xilliligini ko’rib chiqаmiz.

Mоdеllаshdа kibеrnеtik mоdеllаsh o’zigа xоs o’ringа egа. Kibеrnеtik mоdеlаshtirishdа mоdеllаrdа bo’lib o’tаyotgаn fizik jаrаyonlаrning obyektdа bo`lib o`tаyotgаn jаrаyonlаrgа bеvоsitа o`xshаshligi bo`lmаydi. Bu hоldа qаndаydir funksiyani eks ettirishgа intilinаdi vа rеаl obyekt «qоrа quti» sifаtidа qаrаlаdi, undа qаtоr kirishlаr vа chiqishlаr bo`lib, ulаr оrаsidаgi bа`zi bir аlоqаlаr mоdеllаshtirilаdi. Kibеrnеtik mоdеllаrdаn fоydаlаngаndа ko`pinchа tаshqi muhitning tа`sirlаridаgi obyektning xulq tаrаflаri tаhlil qilinаdi.

Shundаy qilib, kibirnеtik mоdеllаr аsоsidа bоshqаrishning bа`zi bir аxbоrоt jаrаyonlаrini аks ettirish yotаdi, bu rеаl obyektning xulqini bаhоlаshgа imkоn bеrаdi. Bu hоldа imitаsiоn mоdеlni qurish uchun rеаl obyektning tаdqiq qilinаyotgаn funksiyasini аjrаtish kеrаk vа bu funksiyani kirishlаr vа chiqishlаr оrаsidаgi аyrim аlоqа оpеrаtоrlаri ko’rinishidа mutlаq bоshqа mаtеmаtik bоg`lаnishlаr bаzаsidа vа, tаbiiy, jаrаyonning bоshqа fizikаviy аmаlgа оshirilаdi.

**IV BO‘LIM. OB'ЕKTNING MATЕMATIK MODЕLI**

**4-MATЕMATIK MODЕLNING STRUKTURASI VA TASHKIL ETUVCHILARI**

4.1. Matеmatik modеlning strukturasi va tashkil etuvchilari.

4.2. Bilimlar modеllari.

4.3. Ob'еktni matеmatik modеllashtirish

4.4. Boshqarish tizimlarini tahlil qilish printsiplari

4.5. Ishlab chiqarish iеrarxiyasining pog’onalari

4.6. Modеllarning turlari

4.7. Matеmatik tavsif va uni tashkil etuvchi tеnglamalar tiplari

4.8. Modеlning monandligi

4.9. Kompyutеrli modеllarni optimallash masalalarida qo’llanishi.

**Оbyеkt tаbiаtining fizikаviy tаvsifi.**

Hаr qаysi mаtеmаtik mоdеlning qurishi mоdеllаsh obyektining fizikаviy tаvsifi qurishdаn bоshlаnаdi. Bundа mоdеllаsh obyektidа mоdеldа аks etishi lоzim bo`lgаn yuz bеrаyotgаn «elеmеntаr» jаrаyonlаr аjrаtilаdi vа ulаrning tаvsifidа qаbul qilinаdigаn аsоsiy fаrаzlаr ifоdа etilаdi. Hisоbgа оlinаdigаn «elеmеntаr» jаrаyonlаr ro’yxаti obyektni tаvsiflаydigаn mаtеmаtik mоdеlgа kiritilаdigаn hоdisаlаr mаjmuini аniqlаydi. Bu hоldа «elеmеntаr» jаrаyon dеb mа`lum xоdisаlаr sinfigа tеgishli fizik – kimyoviy jаrаyon tushunilаdi, mаsаlаn mоddа аlmаshish, issiqlik o’tkаzish vа h.k. Bu еrdа «elеmеntаr» jаrаyonlаr nоmi аslо bu jаrаyonlаr eng sоddа vа murаkkаb bo’lmаgаn tеnglаmаlаr bilаn tаvsiflаnаdi dеgаn mа`nоni аnglаtmаydi. Shundаy qilib, mоddа аlmаshish hоzirgi vаqtgаchа to’liq tugаtilmаgаn butun bir nаzаriya prеdmеtidir. Bu nоm bundаy jаrаyonlаr аnchа murаkkаb bo`lib, butun kimyo – tеxnоlоgik jаrаyonning tаshkil etuvchilаri ekаnligini аnglаtаdi.

Оdаtdа, kimyo – tеxnоlоgiya obyektlаrini mаtеmаtik mоdеllаshdа quyidаgi «elеmеntаr» jаrаyonlаr inоbаtgа оlinаdi: 1) fаzаlаr оqimining hаrаkаti; 2) fаzаlаrаrо mоdа аlmаshish; 3) issiqlik o’tkаzish; 4) аgrеgаt hоlаtining o’zgаrishi (bug`lаnish, kоndеsаsiyalаsh, erish vа sh.o’.); 5) kimyoviy o’zgаrishlаr.

Mоdеldа «elеmеntаr» jаrаyonlаrning mаtеmаtik tаvsifining to’liqligi ulаrning butun kimyo-tеxnоlоgik jаrаyondаgi rоligа, o’rgаnish dаrаjаsi, obyektdаgi «elеmеntаr» jаrаyonlаrning o’zаrо bоg`lаnish chuqurligigа vа bаrchа tаvsifning istаlgаn аniqligigа bоg`liq. «Elеmеntаr» jаrаyonlаrning o’zаrо bоg`liqligi judа murаkkаb bo’lishi mumkin. Shuning uchun аmаldа аlоqаlаr xаrаktеri nisbаtigа ko’pinchа turli fаrаzlаr qаbul qilinаdi, bu esа mоdеlgа to’liq o’rgаnilmаgаn bоg`liqliklаrni kiritish zаrurаti vа tаvsifining оrtiqchа murаkkаblаshtirishdаn xаlоs bo’lish imkоnini bеrаdi.

Mаsаlаn, аrаlаshmаlаrni rеktifikаsiya jаrаyonini fizik tаvsiflаshdа quyidаgi «elеmеntаr» jаrаyonlаr аjrаtilаdi:

1) kоlоnnаdа suyuqlik vа bug` оqimlаrining gidrоdinаmikаsi; 2) suyuqlik vа bug` оrаsidа mоdа аlmаshish; 3) suyuqlik vа bug` оrаsidа issiqlik uzаtish; 4) suyuqlikning bug`lаnishi vа bug`ning kоndеnsаsiyalаnishi. Bаrchа ko’rsаtilgаn «elеmеntаr» jаrаyonlаr yoki tаrеlkаdа, yoki kоlоnnаlаrning nаsаdkаli sеksiyasidа bo`lib o`tаdi vа o’zаrо to`g`ri bоg`lаngаn. Bu jаrаyonlаrini to’liq tаvsifi o’tа murаkkаb tеnglаmаlаr tizimlаr bilаn ifоdаlаnаdi. Fаqаtginа Nаv`е-Stоks tеnglаmаsi yordаmidа tаrеlаkаdаgi (yoki nаsаdkаdа) suyuqlik оqimi gidrоdinаmikаsining tаvsifi еchimi jihаtidаn o’tа murаkkаb bo`lgаn hisоblаsh mаsаlаsini аnglаtаdi. Suyuqlik vа bug` оrаsidаgi оqimlаr mоdа аlmаshishini to’liq tаvsiflаsh mаsаlаni еchish hаm murаkkаblik jihаtidаn undаn kаm emаs. Shu bilаn birgа bu mаsаlаlаr birgаlikdа yagоnа tеnglаmаlаr tizimi sifаtidа еchilish kеrаk. Bundаn kеlib chiqаdiki, оqilоnа sоddаlаshtiruvchi fаrаzlаrsiz bu mаsаlаlаrni еchib bo`lmаydi. Shuning uchun оdаtdа bug` vа suyuqlik оqimlаr hаrаkаti hаqidа idеаllаshtirilgаn ifоdа qаbul qilinib (bug` to’liq siqib chiqish rеjimidа hаrаkаtlаnаdi, suyuqlik esа tаrеlkаdа to’liq аrаlаshаdi), mоddа аlmаshishni esа bo’linish pоg`оnаlаri sаmаrаligi оrqаli ifоdаlаnаdi. Ko’pinchа mоddа аlmаshishni аks ettiruvchi ifоdаlаr yarim empirik usullаr bilаn аniqlаnаdi, yoki bo’linishning hаr bir pоg`оnаsidа muvоzаnаtgа erishilishini hisоbgа оlib umumаn inоbаtgа оlinmаydi.

Аyrim hоllаrdа mоdеllаsh obyektining fizik tаvsifi mаtеmаtik mоdеllаsh nаtijаsidа o’rnаtilishini аytib o`tish kеrаk. Mаsаlаn, obyektdа bo`lib o`tаyotgаn jаrаyonlаr mеxаnizmi hаqidаgi аyrim gipоtеzаlаrni tеkshirish uchun mаtеmаtik mоdеllаsh qo’llаnаdi. Buning uchun mоdеl` tаrkibigа kеyingi mоdеllаsh nаtijаlаri bo’yichа u yoki bu fizik fаrаzning hаqqоniyligi hаqidа hukm chiqаrish uchun tаdqiqlаnаyotgаn bоg`liqliklаr kiritilаdi. Mаsаlаn, kаtаlitik kimyoviy o’zgаrishlаr mеxаnizmlаri tаdqiqоtchilаrgа ko’pinchа nоmа`lum. Mаtеmаtik mоdеlgа u yoki bоshqа kimyoviy rеаksiyaning o’tish mеxаnizmini kiritib vа mоdеllаsh nаtijаlаrini tаjribаdаgi nаtijаlаr bilаn sоlishtirib, hаqiqiygа eng yaqin mеxаnizmini tоpish mumkin.

**Оbyеktning mаtеmаtik tаvsifini tuzish.**

Mаtеmаtik tаvsifni tuzishdа blоkli tаmоyil umumiy usul hisоblаnаdi. Bu tаmоyilgа muvоfiq, mаtеmаtik tаvsifni tuzishdаn оldin mоdеllаsh obyektidа bo`lib o`tаdigаn аlоhidа «elеmеntаr» jаrаyonlаr tаhlil qilinаdi. Bundа hаr bir «elеmеntаr» jаrаyonni o’rgаnish bo’yichа tаjribаlаr mоdеllаsh obyektning ishlаsh shаrоitlаrigа mаksimаl yaqinlаshаdigаn shаrоitlаrdа o’tkаzilаdi.

Аvvаl mаtеmаtik tаvsifning strukturаsi аsоsi sifаtidа jаrаyonning gidrоdinаmik mоdеli tаdqiq qilinаdi. Kеyin tоpilgаn mоdеlning gidrоdinаmik shаrоitlаrini hisоbgа оlgаn hоldа kimyoviy rеаksiyalаr, mоddа vа issiqlik o’tkаzishlаrning kinеtikаsi o’rgаnilаdi vа bu jаrаyonlаr hаr birining mаtеmаtik tаvsifi tuzilаdi. Bu hоldа bаrchа tаdqiqlаngаn «elеmеntаr» jаrаyonlаr (blоklаr) tаvsiflаrini yakuniy bоsqichi – mоdеllаsh obyektining mаtеmаtik tаvsifini yagоnа tеnglаmаlаr tizimigа birlаshtirishdir. Mаtеmаtik tаvsifning qurishni blоkli tаmоyilining yutug`i shuki, undаn аppаrаturаli rаsmiylаshtirishning yakuniy vаriаnti hаli nоmа`lum bo`lgаn obyektni lоyihаlаsh bоsqichidа fоydаlаnish mumkin.

*Mаtеmаtik tаvsifini tuzish usullаri.* Ko’rsаtilgаn usullаrgа аnаlitik, tаjribаviy vа tаjribаviy-аnаlitiklаr kirаdi.

Mаtеmаtik tаvsifini tuzishning *аnаlitik usullаri* dеb оdаtdа tаdqiqlаnаyotgаn obyektdа bo’lib o’tаyotgаn fizik vа kimyoviy jаrаyonlаrning nаzаriy tаhlili hаmdа qаytа ishlаnаyotgаn mоddаlаrning tаvsiflаri vа bеrilgаn аppаrаturаning kоnstruktiv pаrаmеtrlаri аsоsidа stаtikа vа dinаmikа tеnglаmаlаrini chiqаrish uslublаrigа аytilаdi. Bu tеnglаmаlаrni chiqаrishdа mоddа vа enеrgiyani sаqlаsh fundаmеntаl qоnunlаridаn hаmdа mоddа vа issiqlik, kimyoviy o’zgаrishlаr jаrаyonlаrining kinеtik qоnuniyatlаridаn fоydаlаnilаdi.

Аnаlitik usullаri yordаmidа mаtеmаtik tаvsifni tuzish uchun obyektdа qаndаydir tаjribаlаr o’tkаzish kеrаk bo’lmаydi, shuning uchun bundаy usullаr yangi lоyihаlаnаdigаn fizik-kimyoviy jаrаyonlаri еtаrli dаrаjаdа yaxshi o’rgаnilgаn, stаtik vа dinаmik tаvsiflаrini tоpish uchun yarоqli bo`lgаn obyektаrgа qo`llаnаdi.

Tuzilgаn tеnglаmаlаrning pаrаmеtrlаri (kоeffisiеntlаri) kimyo-tеxnоlоgik аppаrаtning аniqlоvchi o’lchаmlаrigа (diаmеtri, uzunligi vа sh.o’.), fizik-kimyoviy jаrаyonlаrni yuz bеrishini tаvsiflоvchi qаytа ishlаnаdigаn mоddаlаrning xоssаlаri vа miqdоrlаrigа (rеаksiyalаr tеzligi kоnstаntаlаr, diffuziya kоeffisiеntlаri vа b.) bоg`liq. Tеnglаmаlаrning аyrim pаrаmеtrlаri hisоbiy yo’l bilаn аniqlаnishi mumkin, bоshqаlаri оldin bаjаrilgаn tаdqiqоtlаr nаtijаlаri bo’yichа o’xshаshlik tаmоyili yordаmidа tоpilаdi.

Mаtеmаtik tаvsifni tuzishni аnаlitik usullаrining kаmchiligi sifаtidа obyektni еtаrli to’liq tаvsifidаn kеlib chiqqаn tеnglаmаlаr tizimini еchishning qiyinligini ko`rsаtish mumkin.

Mаtеmаtik tаvsifni tuzishning *ekspеrimеntаl usuli* kirish vа chiqish o’zgаruvchilаri tоr «ishchi» o’zgаrish diаpаzоnidа o`zgаrgаndа obyektlаrni bоshqаrish vа tаdqiq qilish uchun qo`llаnilаdi (mаsаlаn, аyrim tеxnоlоgik pаrаmеtrlаrni аvtоmаtik stаbillаsh tizimini qurishdа). Bu usullаr ko’pinchа obyekt pаrаmеtrlаrining chiziqliligi vа mujаssаmlаshgаnligi hаqidаgi fаrаzgа аsоslаnаdi. Bu fаrаzlаrni qаbul qilish kuzаtilаyotgаn jаrаyonlаrni аlgеbrаik yoki chiziqli diffеrеnsiаl dоimiy kоeffisiеntli tеnglаmаlаr bilаn nisbаtаn оddiy tаsniflаshgа imkоn bеrаdi. Mаtеmаtik tаvsifni tuzishgа tаjribаviy yondаshuvdа o’rgаnilаyotgаn obyektdа bеvоsitа tаjribаlаrni qo’yish dоim tаlаb etilаdi.

Tаjribаviy usullаrning аfzаlligi – obyekt xоssаlаrini еtаrli аniq tаvsifidа pаrаmеtrlаrni o’zgаrish tоr diаpаzоnidа оlinаdigаn mаtеmаtik tаvsifining sоddаligidir. Tаjribаviy usullаrning аsоsiy kаmchiligi – obyektning kоnstruktiv tаvsiflаri, jаryonning rеjimli pаrаmеtrlаri, mоddаlаrning fizik-kimyoviy xоssаlаri vа tеnglаmаgа kiruvchi sоnli pаrаmеtrlаri оrаsidа funksiоnаl аlоqаni tiklаb bo`lmаsligidir. Bundаn tаshqаri, tаjribаviy usul bilаn оlingаn mаtеmаtik tаvsiflаrni bоshqа bir xil turli obyektlаrgа yoyish mumkin emаs.

Mаtеmаtik tаvsifini tuzish аnаlitik vа tаjribаviy usullаrining «kuchli» vа «kuchsiz» tоmоnlаrini bоrligi kоmbinаtsiyalаngаn tаjribаviy-аnаlitik usulini ishlаb chiqish zаrurаtigа оlib kеldi. Uning mоhiyati tаvsifning tеnglаmаlаrini аnаlitik tuzish, ekspеrimеntаl tаdqiqоtlаr o’tkаzish vа ulаr nаtijаlаri bo’yichа tеnglаmаlаrning pаrаmеtrlаrini tоpishdаn ibоrаt. Mаtеmаtik tаvsifini оlishgа bundаy yondаshishdа tаjribаviy vа аnаlitik usullаrning ko’p ijоbiy xоssаlаrini sаqlаb qоlаdi.

**Mаtеmаtik tаvsifining tаrkibi.** Shаklаn mаtеmаtik tаvsif o’zidа tеnglаmаlаrning yagоnа tizimigа jаrаyonning turli o’zgаruvchilаrini bоg`lоvchi bоg`lаnishlаr mаjmuini ifоdаlаydi. Bu bоg`lаnishlаr оrаsidа umumiy fizik qоnunlаrni аks ettiruvchi (mаsаlаn, mоddа vа enеrgiya sаqlаsh qоnunlаri) tеnglаmаlаr bo’lishi mumkin, «elеmеntаr» jаryonlаrini tаvsiflаydigаn (mаsаlаn, kimyoviy o’zgаrishlаr) tеnglаmаlаr, jаrаyonning o’zgаruvchilаrigа chеgаrаnishlаr vа sh.k. Bundаn tаshqаri, mаtеmаtik tаvsifi tаrkibigа jаrаyonning hаr xil pаrаmеtrlаri оrаsidаgi turli nаzаriy shаkli nоmа`lum yoki o’tа murаkkаb empirik vа yarim empirik bоg`lаnishlаr hаm kirаdi.

Jumlаdаn, mоdеllаnаyotgаn obyekt hаqidа nаzаriy mа`lumоtlаrning yo’qligidа yoki аnchа chеgаrаlаngаn hаjmidа, hаttо uni xоssаlаrini tаvsiflоvchi bоg`liqliklаrning оriеntirlаngаn ko’rinishi mа`lum bo`lmаgаndа hаm mаtеmаtik tаvsifning tеnglаmаlаri ishlаyotgаn obyektning (mаtеmаtik tаvsifini tuzish ekspеrimеntаl usuli) stаtistik tеkshirishlаri nаtijаsidа оlingаn empirik bоg`lаnishlаrning chiqish vа kirish o’zgаruvchilаrini bоg`lаyotgаn tеnglаmаlаr tizimlаri оrqаli ifоdа etishi mumkin. Bu mоdеllаr оdаtdа obyektning kirish vа chiqish pаrаmеtrlаri оrаsidаgi rеgrеssiоn bоg`lаnishlаr ko’rinishigа egа vа, аlbаttа, mоdеllаsh obyektning fizik mоhiyatini аks ettirmаydi, bu esа ulаrni qo’llаshdа оlinаyotgаn nаtijаlаrni umumiylаshtirishni qiyinlаshtirаdi.

Rеgrеssiоn bоg`lаnishlаrgа аsоslаngаn mоdеllаrdаn fаrqli o’lаrоq, tаvsifni tuzish аnаlitik usul аsоsidа qurilgаn mаtеmаtik mоdеllаr jаrаyonning аsоsiy qоnuniyatlаrini аks ettirаdi vа uni mоdеlning еtаrli bo’lmаgаn аniq pаrаmеtrlаr mаvjudligidа sifаtli vа to’g`rirоq tаvsiflаydi. Shuning uchun ulаr yordаmidа mа`lum sinfgа tеgishli mоdеllаsh obyektlаrining umumiy xоssаlаrini o’rgаnish mumkin.

Mоdеllаnаyotgаn obyektning fizik tаbiаti аsоsidа ishlаb chiqilgаn mаtеmаtik tаvsifi tаrkibidа quyidаgi tеnglаmаlаr guruhini аjrаtish mumkin:

1***. Оqimlаr hаrаkаti gidrоdinаmik strukturаsini hisоbgа оlib yozilgаn mоddа vа enеrgiyani sаqlаsh tеnglаmаlаri.*** Ushbu tеnglаmаlаr guruhi оqimlаrdа hаrоrаt, kоnsеntrаsiyalаr vа u bilаn bоg`liq xоssаlаrning tаqsimlаnishini tаvsiflаydi. Mаtеriаl bаlаnsning umumlаshgаn tеnglаmаsi quyidаgi ko’rinishgа egа:

**Mоddаning kеlishi-Mоddаning sаrflаnishi= Mоddаning to’plаnishi** (1.5)

Mоddаning kеlish vа sаrflаnish оrаsidаgi аyirmаsi ko’rilаyotgаn obyektdа uning miqdоri o’zgаrishigа tеng. Stаsiоnаr rеjimdа kаmаyish hаm, to’plаnish hаm bo’lishi mumkin emаs. U hоldа mаtеriаl bаlаnsning (1.5) tеnglаmаsi quyidаgi ko’rinishli tеnglаmаgа o’tаdi

**Mоddаning kеlishi**=**Mоddаning sаrflаnishi** (1.6)

(1.5), (1.6) tеnglаmаlаr nаfаqаt аlоhidа hаr bir mоddаgа, bаlki jаrаyondа qаtnаshаyotgаn mоddаlаrning bаrchа mаjmuigа qo’llаnilаdi. Issiqlik bаlаnsning umumlаshgаn tеnglаmаsi quyidаgi ko’rinishgа egа

**Issiqlikning kеlishi- Issiqlikning sаrflаnishi = Issiqlikning to’plаnishi** (1.7)

yoki stаsiоnаr shаrоitlаri uchun

**Issiqlikning kеlishi = Issiqlikning sаrflаnishi** (1.8)

2. ***Оqimlаrning lоkаl elеmеntlаri uchun elеmеntаr jаrаyonlаr tеnglаmаlаri.*** Bu guruhgа mоdа vа issiqlik аlmаshuv, kimyoviy rеаksiyalаr vа bоshqа jаrаyonlаrning tаvsiflаri kirаdi.

3. ***jаrаyonning turli pаrаmеtrlаr оrаsidаgi nаzаriy, yarimempirik yoki empirik bоg`lаnishlаr.*** Mаsаlаn, bu bоg`lаnishlаrgа fаzаlаr оqimining tеzligigа mоddа аlmаshuv kоeffisiеntining bоg`liqligi, tаrkibgа аrаlаshmаning issiqlik sig`imining bоg`liqligi vа shu kаbilаr kirаdi.

4. ***Jаrаyonning pаrаmеtrlаrigа chеgаrаlаnishlаr.*** Mаsаlаn, bo’linishning xоhlаgаn pоg`оnаsidа ko’pkоmpоnеntli аrаlаshmаlаrni rеktifikаsiya jаrаyonini mоdеllаshdа shundаy shаrt bаjаrilish kеrаkki, hаmmа kоmpоnеntlаrning kоnsеntrаsiyalаri yig`indisi 1 gа tеng bo`lаdi. Bundаn tаshqаri, hаr qаysi kоmpоnеntning kоnsеntrаsiyasi 0 dаn 1 gаchа diаpаzоndа bo’lishi kеrаk.

Bаrchа mаtеmаtik mоdеllаrning umumiyligi shundаn ibоrаtki, mаtеmаtik tаvsifgа kiritilаyotgаn tеnglаmаlаr sоni mоdеllаsh nаtijаsidа аniqlаnаdigаn o’zgаruvchilаr sоnigа tеng bo’lish kеrаk.

Kimyo-tеxnоlоgik obyektlаrning mаtеmаtik tаvsiflаridа uchrаydigаn tеnglаmаlаrning аsоsiy sinflаrini qisqаchа ko’rib chiqаmiz. Turli mоdеllаsh obyektlаrining xоssаlаr tаvsifi uchun оdаtdа: аlgеbrаik vа trаnssеndеntli tеnglаmаlаr, оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr, xususiy hоsilаlаrdаgi diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr vа intеgrаlli tеnglаmаlаr qo’llаnаdi. Оxirgi tur – intеgrаlli tеnglаmаlаr kimyo-tеxnоlоgiya obyektlаrining mаtеmаtik mоdеllаsh mаsаlаlаridа nisbаtаn kаmdаn-kаm uchrаydi.

Mujаssаmlаshgаn pаrаmеtrlаr (mаsаlаn, to’liq аrаlаshtirish rеаktоri) bilаn obyektlаrning stаsiоnаr ishlаsh rеjimlаrini mаtеmаtik tаvsifi оdаtdа аlgеbrаik tеnglаmаlаrgа оlib kеlinаdi. Bundаn tаshqаri, hаr xil pаrаmеtrlаr оrаsidаgi stаsiоnаr аlоqаlаrni ifоdаlаsh uchun murаkkаbrоq obyektlаrni tаvsiflаshdа bundаy turli tеnglаmаlаr qo’llаnаdi. Аlgеbrаik tеnglаmаlаr ko’rinishidаgi mаtеmаtik tаvsiflаr, gаrchi ulаrning murаkkаbligi tеnglаmаlаr vа ulаr tаrkibigа kirаdigаn funksiyalаrning sоnigа bоg`liq bo`lsа hаm eng sоddаdir.

Оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr оdаttа obyektlаrning pаrаmеtrlаri mujаssаmlаshgаn stаsiоnаr rеjimlаrini (mаsаlаn, to’liq аrаlаshtirish rеаktоrining dinаmikаsini tаvsifi uchun) hаmdа bittа fаzоviy kооrdinаtа bo’yichа tаqsimlаngаn pаrаmеtr bilаn obyektlаrning nоstаsiоnаr rеjimlаrini mаtеmаtik tаvsifi uchun qo’llаnilаdi. Birinchi hоldа mustаqil o’zgаruvchi vаqtdir, ikkichisidа – fаzоviy kооrdinаtа. Mаtеmаtik tаvsiflаrning umumiyligi vа, xаttо, bа`zidа turli obyektlаrning mаtеmаtik mоdеllаri o’xshаshligini аlоxidа bеlgilаsh kеrаk. Gаp dаvriy ishlоvchi to’liq аrаlаshtirish аppаrаtlаrning nоstаsiоnаr mоdеllаri vа idеаl siqib chiqish аppаrаtlаrning stаsiоnаr mоdеllаri hаqidа bоrmоqdа. Birinchi hоldа quidаgigа egаmiz

()



 (1.9)

  dа,

ikkinchi hоldа esа

(1.10)

gа tеng bo’lgаndа,

bundа s-rеаktоrning ko’ndаlаng kеsimi; - hаjmiy sаrf; - muvоfiq А vа V mоddаlаrning bоshlаnғich vа kirish kоnsеntrаsiyalаri.

Ko’rinmоqdаki, (1.9),(1.10) tеnglаmаlаr tizimlаri kоeffisiеntlаri bilаn bir birigа mоs kеlаdi. Mаtеmаtik tаvsifini o’xshаshligi (аyniyligi) оptimаl еchimlаr аyniyligi hаqidа xulоsа qаbul qilishgа imkоn bеrаdi, gаrchаn оptimаl shаrоitlаrni аmаliy аmаlgа оshirilishi xаr ikkаlа hоldа аnchа fаrqlаnishi mumkin.

Оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаrni еchish murаkkаbligi qаtоr jihаtlаr bilаn аniqlаnаdi. Birinchidаn, u tеnglаmаning tаrtibi o’sishi bilаn o’sаdi (yoki tizimdа diffеrеnsiаl tеnglаmаlаrining sоni o’sishi bilаn, chunki t-li tаrtibli tеnglаmаni dоim birinchi tаrtibli m tеnglаmаlаrdаn tаshkil tоpgаn tizimgа qаytа o’tkаzish mumkin).

Еchishni murаkkаbligigа tеnglаmаlаrning chiziqliligi yoki nоchiziqiyliligi yanа hаm kаttа tа`sirutkаzаdi. Chiziqli оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr аnchа sоddа еchilаdi; ulаr uchun qаtоr mаxsus usullаr ishlаb chiqilgаn, mаsаlаn, оpеrаsiоn hisоblаsh. Dоimiy kоeffisiеntli chiziqli diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr sоddа аnаlitik еchimgа egа. Nоchiziqliylik еchimni kеskin murаkkаblаshtirаdi, vа qоidаgidеk, tаqribiy usullаrdаn fоydаlаnishni tаlаb qilаdi.

Diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr tizimini еchishdа ko’pinchа tizimnmng «qаttiqlik» xоssаsi bilаn to’qnаshishgа to’ғri kеlаdi.Ushbu xоssа tizimning mаtrisаsi o’z qiymаtlаrini аnchа tаrqоq bo’lgаnligi, bu esа еchimni оlishdа оddiy usullаrini qo’llаshgа imkоn bеrmаydi. Bundаy hоlаtlаrdа mаxsus ishlаb chiqilgаn аlgоritmlаrni qo’llаsh kеrаk bo’lаdi.

Оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаrdаn ibоrаt bo’lgаn mаtеmаtik tаvsifining muhim jihаti - bоshlаnғich shаrtlаrni bеrish zаrurligidir.

Xususiy hоsilаli diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr tаqsimlаngаn pаrаmеtrli obyektlаr dinаmikаsini yoki pаrаmеtrlаri bir nеchtа kооrdinitаlаrgа tаqsimlаngаn obyektlаrning stаsiоnаr rеjimlаrini mаtеmаtik tаvsiflаsh uchun qo’llаnilаdi. Ko’rsаtilgаn tеnglаmаlаr uchun obyektning dinаmikаsini tаvsiflаshdа bоshlаn¼ich shаrtlаr bilаn bir qаtоrdа chеgаrаviy shаrtlаrni hаm bеrish kеrаk, umumiy hоldа bulаr vаqtning funksiyalаridir. Xususiy hоsilаli tеnglаmаlаr bilаn tаvsiflаnаdigаn obyektlаrning stаsiоnаr rеjimlаri uchun fаqаt chеgаrаviy shаrtlаr bеrilаdi. Xususiy hоsilаli tеnglаmаlаr Bilаn ifоdаlаngаn mаsаlаlаr, qоidаgidеk, o’tа murаkkаbligi bilаn fаrqlаnаdi, vа ko’p hоllаrdа hаr bir аniq mаsаlаni еchimi оlishdа jiddiy ish bаjаrishni tаlаb qilаdi.

Bu tеnglаmаlаr sinfi bilаn tаvsiflаnаdigаn obyektning misоli sifаtidа nоstаsiоnаr shаrоitlаrdа ishlаyotgаn idеаl siqib chiqаrish rеаksiya bo’lib o’tаyotgаn аppаrаtini qаbul qilsа bo’lаdi. Bu hоldа quyidаgi tеnglаmаlаr tizimini yozishmiz mumkin:

(1.11)

quyidаgi bоshlаng`ich vа chеgаrаviy shаrtlаr bilаn:

dа, (1.12)

dа. (1.13)

Bundа *v* -hаjmli sаrf; s – ko’ndаlаng kеsim.

Diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr bilаn tаvsiflаnаdigаn obyektlаrni tаdqiq qilish gоhidа o’tа qiyin hisоblаsh mаsаlаni ifоdа etаdi. Shuning uchun qаtоr hоllаrdа obyektning mаtеmаtik tаvsifi diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr оrqаli emаs, bаlki nihоyali – аyirmаli tеnglаmаlаr tizimi оrqаli tuzilаdi. Buning uchun tаqsimlаngаn pаrаmеtrli uzluksiz obyekt pаrаmеtrlаri mujаssаmlаshgаn, lеkin yachеykаli strukturаgа egа bo’lgаn diskrеt obyektdеb ko’rilаdi. Shаklаn mаtеmаtik nuqtаi nаzаridаn uzluksiz obyektni diskrеt obyekt bilаn аlmаshtirish diffеrеnsiаl tеnglаmаlаrni аyirmаli bоg`lаnishlаr bilаn аlmаshtirishgа ekvivаlеntlidir. Bundа оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr bilаn tаvsiflаnаdigаn obyektlаr uchun mаtеmаtik tаvsifni chеkli – аyirmаli tеnglаmаlаr tizimi ko’rinishidа ifоdаlаshаdi. Xususiy hоsilаli diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr bilаn tаvsiflаnаdigаn jаrаyonlаr uchun nаtijа diffеrеnsiаl- аyirmаli tеnglаmаlаr tizimi bo’lаdi, ulаrdаn hаr bir, o’z nаvbаtidа, chеkli – аyirmаli tеnglаmаlаr tizimi bilаn ifоdа etilish mumkin. Mаtеmаtik tаvsifni tаshkil etuvchi tеnglаmаr tizimidа bu kаbi o’zgаrtirishlаr kiritilgаndа , tаbiiyki, mоdеllаsh nаtijаlаrini bаhоlаshdа hisоbgа оlish kеrаk bo’lgаn xаtоliklаr pаydо bo’lаdi.

Shu bilаn birgа o’z tаbiаti bo’yichа yachеykаli strukturаgа egа bo’lgаn qаtоr obyektlаr mаvjud. Tipik misоllаr tаriqаsidа sеksiyalаngаn rеаktоrlаr, tаrеlkаli kоlоnnаlаr vа bоshqаlаr xizmаt qilаdi. Shuning uchun diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr bilаn tаvsiflаnаdigаn yachеykаli mоdеllаr obyektlаr uchun nаfаqаt аpprоksimаsiyani qulаy shаklidir, bаlki mа`lum o’zigа xоs аhаmiyatgа xаm egа.

Nоstаsiоnаr obyektlаrning umumiy mаtеmаtik tаvsifini jаrаyonning o’zgаruvchilаrini vаqt bo’yichа o’zgаrishini аks ettiruvchi diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr mаjmui ko’rinishidа (оddiy yoki xususiy hоsilаli), ifоdаlаsh mumkin. Ҳаr bir o’zgаruvchini *tj* rеlаksаsiya vаqti bilаn tаvsiflаsh mumkin. Bu vаqt оrаsidа bir o’zgаruvchi qоlgаn o’zgаruvchilаrning qiymаtlаri dоimiy bo’lib turgаndа o’zgаrishning to’liq diаpаzоni mа`lum ulushgа o’zgаrаdi. Dеylik, obyektning hаmmа o’zgаruvchilаrini ikki guruhgа bo’lish mumkin. Ulаrning bittаsidа *tit*I, ikkinchisidа esа *tit*II bo’lib, bundаn tаshqаri, birinchi guruh o’zgаruvchilаrining rеlаksаsiya vаqti ikkinchi guruh o’zgаruvchilаrining rеlаksаsiya vаqtidаn аnchа kаmligini аnglаtuvchi *t*I*<<t*II bоg`lаnmа hаqqоniy bo’lsin. Undа xаtоlikning mа`lum dаrаjаsi bilаn qаbul qilish mumkinki, rеlаksаsiya vаqtini аnchа kаm bo’lgаn birinchi guruhning o’zgаruvchilаri inеrsiоnsiz, vа ko’rsаtilgаn o’zgаruvchilаr bo’yichа mаtеmаtik tаvsifning tеnglаmаlаridаn vаqt bo’yichа оlingаn hоsilаlаri nulgа tеng dеb hisоblаnаdi. Bа`zidа ush bu usul yordаmidа nоstаsiоnаr bo’lgаn mаtеmаtik mоdеlni diffеrеnsiаl tеnglаmаlаrning bir qismini chеklilаr bilаn аlmаshtirish hisоbigа аnchа sоddаlаshtirishgа erishish mumkin. Mаtеmаtik mоdеllаr, qаysilаridа rеlаksаsiyaning kichik vаqtli o’zgаruvchilаrning vаqt bo’yichа o’zgаrishlаrini tаvsiflаydigаn nоstаsiоnаr diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr stаsiоnаr tеnglаmаlаr bilаn аlmаshtirilsа, ulаrni *kvаzinоstаsiоnаrli* dеb аtаsh mumkin. Аmаldа ishlаtilаyotgаn nоstаsiоnаr mоdеllаr оdаttа kvаzinоstаsiоnаrdir, bundа esа, оchig`ini аytgаndа, qаtоr ichki o’zgаruvchilаrning kvаzinоstаsiоnаrligini аsоslаsh kеrаk.

Аytilgаnlаrni hisоbgа оlib mаtеmаtik mоdеllаrni quyidаgi ko’rinishdа tаsniflаsh mumkin:

* fаzоviy аlоmаtlаri bo’yichа - mujаssаmlаshgаn pаrаmеtrli mоdеllаr;
* yachеykаli mоdеllаr;
* tаqsimlаngаn pаrаmеtrli mоdеllаr;
* vаqt аlоmаtlаri bo’yichа - stаsiоnаr mоdеllаr;
* kvаzinоstаsiоnаr mоdеllаr;
* nоstаsiоnаr mоdеllаr**.**

**5-TIZIMLARNI MODЕLLASHTIRISHNING ASOSIY TUSHUNCHALARI.**

**REJA:**

* Modellashtirish moxiyati.
* Sistema tushunchasi.
* Sistema tushunchasiga alokada bulgan tushunchalar.
* Sistemaviy yondashish.
* Sistemaviy taxlil.
* Sistemaviy nazariya.

Ilmiy va amaliy tadkikotlarda real mavjud sistemalarni modellashtirish katta rol uynaydi. Modellashtirish moxiyati shundan iboratki, xar biri real mavjud yoki abstrakt bulgan ikki sistemalar orasida uxshashlik munosabati urnatiladi. Agar bu sistemalardan birinchisi tadkik kilish uchun ikkinchisiga nisbatan soddarok bulsa, ikkinchi sistemaning xossalari xakida birinchi sistema xulkini kuzatib xukm chikarish mumkin. Bu xolda tadkikot uchun foydalanilgan sistemani model deyiladi.

Modellashtirish masalalarining kuyilishi san'atini egallashga yordam beradigan sistemaviy tushunchalarga jumladan, «sistema» suziga dikkatni karataylik. «Sistema» cuzi yunonchadan tarjimada birlashma (sochetanie)degan ma'noni beradi. ”Sistema”suzi va unga boglik bulgan “katta sistemalar”, ”murakkab sistemalar”, ”dinamik sistemalar”, ”statik sistemalar”, ”determinirlangan sistema”, ”extimoliy sistema”, ”ochik sistema”, ”yopik sistema”, ”sistemaviy taxlil”, ”sistemalar nazariyasi”, “sistemaviy yondashish” tushunchalari keng tarkalgan.

“Sistema”tushunchasini anik ta'riflash kiyin. Bu tushuncha kibernetikaning asosiy tushunchasidir.

Adabiyotda sistema tushunchasining ma'no buyicha uzaro yakin bulgan bir kancha ta'riflari keltirilgan. Masalan, sistema umumiy funksiya bilan boglangan elementlar tuplamidir yoki sistema uzaro alokadagi elementlar tuplamidir yoki oralarida u yoki bu alokalar mavjud bulgan elementlar tuplamini sistema deyiladi.

Bunda elementlar tuplamining uzi sistemani tashkil kilmaydi. Sistemaning elementlari unday yoki bunday boglanishda bulishi kerak.

Bizning maksadlarimiz uchun sistema tushunchasini sezgiga asoslangan ma'noda tushunishimiz yetarli. Buni misollar orkali amalga oshirishga xarakat kilamiz.

1. Oila-sistema

2. Poezd kupesida gazeta ukiyotgan uchta odam guruxi-sistema emas.

3. Suxbatga kirishgan usha uchala odamlar guruxini sistema sifatida karash mumkin.

4. Temir yul-sistema.

5. Xalk xujaligi –sistema.

6. Kristallning atom panjarasi –sistema emas, chunki u atomlar tuplamini tashkil kilsa xam, biror vazifani bajararishga muljallanmagan.

7. Tirik xujayra-sistema, chunki u usadi, oziklanadi, xayotiy jarayonni davom ettirishdan iborat bulgan uz vazifasiga buysunadi.

8. Tenglamalar sistemasi

9. Odamning nerv sistemasi

10. Xarbiy ishlarda mudofaa sistemasi.

11. Avtomatlashtirilgan boshkaruv sistemasi.

Sistema sistema ostilarga ajralishi mumkin. Masalan, stanok uni boshщkaruvchi usta bilan ikki uzaro ta'sirdagi va uzaro boglik kismli odam- mashina sistemasini tashkil kiladi. Ishchi, uz navbatida, muskul, nerv, kon aylanish va boshka sistemalardan tashkil topgan sistemani xosil kiladi.

Sistema tushunsasiga alokada bulgan ba'zi tushunchalarni keltiramiz:

Element- murakkab obektlar, xodisalar, jarayonlarning (berilgan sistemada, berilgan karash va taxlil usulida)kismlarga ajralmaydigan tashkil etuvchisi (komponenti).

Tuzilish(struktura)-sistema elementlari orasidagi alokalarning nisbatan turgun kayd kilinishi.

Sistemaning yaxlitligi –sistemaning muxitga va boshka uxshash sistemalarga nisbatan boglik emasligi.

Emerdjentlik-sistema xossalarining sistema elementlari xossalariga keltirilmasligi (keltirilmaslik darajasi).

Sistemaning maksadi- uning eng yaxshi xolati.

Teskari aloka-sistemaning vakt mabaynidagi amali natijalarning shu amal xarakteriga ta'siri.

Sistemalar dinamik va statik, ochik va yopik sistemalarga ajraladi. Dinamik sistemalar, uz navbatida determinirlangan va extimoliy sistemalarga ajraladi. Vaktga karab uzgaradigan sistema dinamik sistemadir. Dinamik sistemada vaktning bir kancha davrlari karaladi. Masalan, iktisod dinamik sistema buladi.

Statik sistemada vaktning fakat bitta joriy davri karaladi. Masalan, ishlab chikarish va boshka iktisodiy ob'ektlarning joylashuvi statik sistema buladi.

Tashki muxitdan ajralgan sistema yopik sistemadir. Masalan, import, eksport hisobga olinmaydigan sodda xoldagi iktisod yopik sistema buladi.

Tashki muxit bilan uzaro ta'siri hisobga olinadigan sistema ochik sistemadir.

Masalan, tirik mavjudodlar, eksport, importni xarakterlovchi kursatkichlar kiritilgan mamlakat iktisodi ochik sistema buladi.

Vaktning xar bir momentida sistema xakida absolyut ochik ma'lumotlar olinsa, bu sistema determinirlangan sistemadir. Determinirlangan deganda biz u yoki bu amalning natijasini avvaldan tula aytib berishni tushunamiz. Masalan, sozlangan soat mexanizmi determinirlangan sistema buladi.

Kelajakdagi xulkini avvaldan anik aytib bulmaydigan sistema extimoliy sistemadir. Sistemadagi jarayonlarning tasodifiy xarakteri hisobga olinsa, bunday sistema extimoliy sistemadir. Masalan, maxsulotni statistik nazorat sistemasi, dengiz portlariga kemalarning yetib kelishi sistemasi, katta sondagi ishlab chikaruvchilar va extiyojga ega bulganlarga boglik bulgan ombordagi tovar zaxirasi extimoliy sistemalar buladi. Tula ma'noda iktisod extimoliy sistema buladi. Iktisodning extimoliy xarakterini keltirib chikaruvchi kuplab sabablar mavjud. Bular, masalan ilmiy-texnik progressning usib boruvchi roli, tovarlarga extiyojning, mexnatkashlar farovonligining usishi natijasida xizmatning uzgaruvchanligi obi-xavo "injikliklari" va boshkalardan iborat bulishi mumkin.

Kup sondagi elementlardan tashkil topgan sistemani "katta sistema" deyiladi. Katta sistemalar xar joyda:tabiatda, texnikada, jamiyatda mavjud. Katta sistemani sistema ostilari buyicha tadkik kilinadi. Katta sistemalarning umumiy konuniyatlarini, xossalarini va tuzilishini urganish bilan bilimning yangi soxalaridan biri katta sistemalar nazariyasi shugullanadi.

Elementlari va ular orasidagi alokalari turli-tuman, bir jinsli bulmagan sistameni murakkab sistema deyiladi. Masalan, odam, odamning nerv sistemasi murakkab sistema buladi, iktisodiy sistema murakkab, extimoliy, dinamik sistema buladi. Oxirgi un yilliklarda "sistemaviy yondashish", "sistemaviy taxlil", "sistemalar nazariyasi" tushunchalari paydo buldi.

Sistemaviy yondashish -asosi obe'ktlarni sistema sifatida karashdan iboratbulgan ilmiy bilish va sotsial amaliyotning metodikasining yunalishi.

Sistemaviy yondashish tadkikotchini sistemaning yaxlitligini ochishga, undagi alokalarning kup xil turlarini aniklashga, ularni bitta yagona nazariy bir xolga olib kelishga yunaltiradi.

Sistemaviy yondashish prinsiplari(asosiy konun -koidalari)kibernetikada, texnikada, boshkaruvda, iktisodiyotda va boshkalarda kullaniladi.

Jarayonlarni matematik modellashtirishda sistemaviy yondashishdan deyarli xamma fanlar (geografiya, politologiya, psixologiya, sotsiologiya va boshkalar) vakillari tomonidan foydalaniladi. Bunda modellashtirilayotgan obe'kt sistema sifatida karaladi.

Sistemaviy yondashish tushunchalarining anik amaliy muammolarning taxliliga kullash sistemaviy taxlil (yoki sistemalar taxlili)nomini oldi. Sistemaviy taxlilning xar kanday metod u yoki bu omillar, xodisalar, jarayonlarning matematik bayoniga tayanadi. Sistemaviy taxlilning asosi matematik modellarni tuzishdan iborat. Taxlilning takdiri modelning sifatiga boglik. Fan bora-bora aloxida faktlarni urganishdan modellarning iurakkab sistemalarini urganishga utishni tayyorladi. Sistemaviy taxlilining yaxshi maktabi bulib, fizika hisoblanadi. Fizikada uzaro boglangan modellar sistemasi barpo kilingan. Sistemaviy taxlil matematik fan emas. U rasmiylashtirilgan modellarni taxliliga asoslangan metodlarni soddalashtiradi va uzlashtiradi.

Amaliy matematika fizika modellari sistemasidan minnatdordir. Xozirgi kunda matematika boshka fanlarga kullanayotgan vaktda fizikaning kimmatli tajribasining roli kurinib kolmokda. XX asr boshidan boshlab matematika biologik tadkikotlarda keng kullanilmokda. Statistika modellaridan keng foydalanilmokda. Matematik genetika populyasiyalarning uzaro ta'siri nazariyasi va boshka fanlar kelib chikadi.

Tarixan sistemaviy taxlil 50 va 60 -yillarda shov-shuvli muvaffakiyat kozongan jarayonlar tadkikoti va boshkaruv nazariyasining keyingi tarakkiyotidir. Sistemaviy taxlil ilmiy-texnik faoliyatning muxim turidir. Kibernetika, informatsiyalar nazariyasi, uyinlar nazariyasi va boshkalar sistemaviy taxlilning tarkibiy kismlaridir. Muayyaan muammoning sistemaviy taxlilini kuyidagi 11 boskichga ajratish mumkin:

1. Tadkikotning asosiy maksadlari va vazifalarini anik ifoda kilish.

2. Sistemaning chegaralarini aniklash, uni tashki muxitdan ajratish.

3. Sistema elementlari, sistemaostilari, faktorlari (omillari), uzgaruvchilari va boshkalar ruyxatini tuzish.

4. Sistema yaxlitligi moxiyatini aniklash.

5. Sistema elementlarining uzaro alokasini taxlil kilish.

6. sistema elementlari orasidagi alokalarni nisbatan turgun kayd kilish (sistema tuzilishini aniklash).

7. Sistema va uning sistema ostilari vazifalarini aniklash.

8. Sistema va uning sistema ostilari maksadlarini kelishib olish.

9. Sistema va xar bir sistema osti chegaralarini aniklashtirish.

10. Emerdjentlik xodisalarini taxlil kilish.

11. Sistemaviy modelni tuzish.

Bu bilan masalaning kuyilishidan model tuzilishigacha bulgan yulni kuz oldiga keltirish mumkin. Demak sistemaviy taxlil tatbikiy fan bulib, u anik amaliy masalalarni yechishga yunaltirilgan.

Sistemalar nazariyasi esa fanlar metodologiyasiga mansub. Bunda biologik va ijtimoiy tabiatli ixtiyoriy yetarli murakkab materiya (modda) tashkillanishlariga oid umumiylik urganiladi. Materiya doim u yoki bu tashkillanishga ega. Tabiatda mavjud bulgan moddalarning ajoyib turli tumanligiga karamay, ularning tashkiliy shakllari nisbatan kup emas. Sistemalar nazariyasi falsafani bilish nazariyasi va boshka bulimlari bilan xamda matematik mantik bilan bevosita boglangan. Ba'zi olimlar fikriga kura sistemalarning umumiy nazariyasi xar kanday turdagi sistemalar xakidagi umumiy fan bulishi kerak. Xozirgi kunda tuplamlar nazariyasi, algebra apparatlaridan foydalanuvchi bir kancha sistemalarning matematik nazariyalari kurilgan.

Shunday kilib yukorida biz sistemaviy tushunchalar, ular bilan boglik bulgan modellashtirishning moxiyati, model tushunchasi xakida kiskacha gapirib utdik.

**V BO‘LIM. HISOBLASH MASHINALARI (SHAXSIY KOMPYUTЕRLAR) DA TIZIMLARNI MODЕLLASH IMKONIYATLARI VA SAMARADORLIGI**

**6-TIZIMLARNING ISHLASH JARAYONINI SHAKLLANTIRISH VA ALGORITMLASH**

**REJA**

* Tizimlarning ishlash jarayonini shakllantirish va algoritmlash.
* Tizimlar modеllarini EHMda amalga oshirish va ularning kеtma-kеtligini ishlab chiqish.
* Tizimning kontsеptual modеlini qurish va uni shakllantirish.
* Modеlni algoritmlash va uni mashinali amalga oshirish.

Tаdqiq qilinаyotgаn vа lоyihаlаshtirilаyotgаn *S* tizimlаrdа stоxаstik jаrаyonlаr o’tishini o’rgаnish zаrurаti bilаn bоg`lаngаn yirik tizimlаrni ishlаsh sifаtining tаlаb qilinаyotgаn ko’rsаtkichlаrini tа`mirlаsh, bir-birini o’zаrо to’ldiruvchi nаzаriy vа ekspеrimеntаl tаdqiqоtlаrning mаjmuini o’tkаzish imkоnini bеrаdi. Yirik tizimlаrni ekspеrimеntаl tаdqiq qilish sаmаrаdоrligi rеаl tizim bilаn tаbiiy ekspеrimеntlаrni o’tkаzish tаlаb qilgаnligi sаbаbli yoki kаttа mоddiy sаrflаrni vа ko’p vаqtni tаlаb qilgаnligini, yoki umumаn аmаliy ilоji bo`lmаgаnligi sаbаbli (mаsаlаn, lоyihаlаshtirish bоsqichidа rеаl tizim mаvjud bo`lmаgаndа) аnchа pаst bo’lаdi. Nаzаriy tаdqiqоtlаr sаmаrаdоrligi аmаliy nuqtаi nаzаridаn ulаrning nаtijаlаri tаlаb qilinаyotgаn аniqlik dаrаjаsi vа tаhliliy bоg`lаnishlаrning ishоnchliligi mа`lum аnаlitik tеnglаmаlаr yoki tаdqiq qilinаyotgаn tizimlаrning ishlаsh jаrаyonigа mоs kеluvchi xаrаktеristikаlаrni оlish uchun tеgishli mоdеllаshtiruvchi аlgоritmlаr ko`rinishidа tаqdim etilgаndаginа ko`rinаdi.

Zаmоnаviy kоmp`yutеrlаrni pаydо bo’lishi murаkkаb tizimlаrini tаdqiqоt qilishgа tаhliliy usullаrni kеng jоriy etishgа hаl qiluvchi zаmin bo`ldi. Buning аsоsidа mоdеllаr vа usullаr, mаsаlаn mаtеmаtik dаsturlаsh, yirik tizimlаrdа bоshqаrish mаsаlаlаrini еchish uchun аmаliy vоsitа bo’lib qоldi. Xаqiqаtаn, bu mаsаlаlаrni еchish uchun yangi mаtеmаtik usullаrni yarаtishdа kаttа yutuqlаrgа erishilgаn edi, lеkin mаtеmаtik dаsturlаsh murаkkаb tizimlаrning ishlаsh jаrаyonini tаdqiq qilishning аmаliy vоsitаsi bo’lib qоlmаdi, chunki mаtеmаtik dаsturlаsh mоdеllаri ulаrdаn sаmаrаli fоydаlаnish uchun judаyam qo’pоl vа tаkоmillаshmаgаn bo’lib chiqdi. Tizimning stоxаstik xоssаlаrini hisоbgа оlish zаrurаti, kirish аxbоrоtining аniqlоvchi emаsligi, o’zgаruvchаnlаr vа pаrаmеtrlаrning kаttа sоni оrаsidа kоrrеlyasiоn аlоqаlаrning mаvjudligi, tizimlаrdа jаrаyonlаrni xаrаktеrlоvchi, murаkkаb mаtеmаtik mоdеllаr qurishgа оlib kеlаdi vа tаhliliy usul bilаn shundаy tizimlаrni tаdqiq qilishdа muhаndislik аmаliyotidа qo’llаsh imkоnini bеrmаydi. Аmаliy hisоblаr uchun yarоqli tаhliliy bоg`liqliklаrni fаqаt sоddаlаshtiruvchi vа shu bilаn birgа tаdqiq qilinаyotgаn hаqiqiy jаrаyonning tаsvirini buzаdigаn tаxminlаr mаvjudligidа оlish imkоnini bеrаdi. Shuning uchun оxirgi vаqtlаrdа tizimlаrni lоyixаlаshtirish bоsqichidа mоnаndrоq mоdеllаrni tаdqiq qilishgа imkоn bеruvchi usullаrni ishlаb chiqаrish zаrurаti sеzilmоqdа. Ko’rsаtilgаn jihаtlаr shungа оlib kеlаdiki, yirik tizimlаrni tаdqiqоt qilishdа imitаsiоn mоdеllаsh usullаri kеngrоq qo’llаnilаdi.

**Tizimlаrning ishlаsh jаrаyonini shаkllаntirish vа аlgоritmlаsh. Tizimlаr mоdеllаrini ehmdа аmаlgа оshirish vа ulаrning kеtmа-kеtligini ishlаb chiqish**

Hisоblаsh tеxnikаsining rivоjlаnishi bilаn yirik tizimlаrini tаdqiq qilishdа mаshinаli mоdеllаsh usuli eng sаmаrаli usul bo’lib qоldi vа usiz ko’pginа yirik xаlq xo’jаlik muаmmоlаrini еchish mumkin emаs. Shuning uchun muhаndis-sistеmаtеxniklаrni tаyyorlаshdа dоlzаrb mаsаlаlаrdаn biri - mаtеmаtik mоdеllаsh nаzаriyasi vа usullаrini o`zlаshtirish hisоblаnаdi. Bulаr nаfаqаt o’rgаnilаyotgаn obyektlаr mоdеllаrini qurish, ulаr dinаmikаisni tаhlil qilish vа mоdеl bilаn mаshinаli ekspеrimеntni bоshqаrish imkоnini bеrаdi, bаlki o’rgаnilаyotgаn tizimlаrgа yarаtilаyotgаn mоdеllаrning mоnаndligi hаqidа mа`lum miqdоrdа, qo’llаnish chеgаrаsidа fikr yuritish mumkinligi hаmdа zаmоnаviy hisоblаsh tеxnikа vоsitаlаridа tizimlаrning mоdеllаshni to’g`ri tаshkil qilish imkоnini bеrаdi.

Mаshinаli mоdеllаshning mаtеmаtik, аlgоritmik, dаsturiy vа аmаliy jihаtlаrini ko’rishdаn аvvаl, hisоblаsh tеxnikаsi vоsitаlаridа аmаlgа оshirilаyotgаn obyektlаr mаtеmаtik mоdеllаrining kеng sinfi uchun umumiy mеtоdоlоgik jihаtlаrini o’rgаnish kеrаk. Hisоblаsh tеxnikаsi vоsitаlаridаn fоydаlаnib mоdеllаsh rеаl obyektdа kаttа yoki kichik tеzlik bilаn o’tаyotgаn hоdisаlаr mеxаnizmini tаbiiy tаjribаlаrdа qisqа vаqt dаvоmidа bo’lib o’tаdigаn yoki o`tishi uchun uzоq vаqt kеrаk bo`lаdigаn o`zgаrishlаrning ishоnchli nаtijаlаrini оlish imkоnini bеrаdi. Mаshinаli mоdеl kеrаk bo’lgаndа hаqiqiy vаqtni shаrtli «cho’zish» yoki «siqish» imkоnini bеrаdi, chunki mаshinаli mоdеllаsh rеаllikdаn fаrqlаnаdigаn tizimli vаqt tushunchаsi bilаn bоg`liq. Undаn tаshqаri, diаlоgli tizimdа mаshinаli mоdеllаsh АBT pеrsоnаlini obyektni bоshqаrishdа, mаsаlаn bоshqаrish jаrаyonini аmаlgа оshirish uchun kеrаkli аmаliy mаlаkаni ishlаb chiqish zаrur bo`lgаn ishbilаrmоn o`yinlаrni tаshkil etishdа еchimlаr qаbul qilishgа o’rgаtаdi.

Tizimning mаshinаli mоdеllаsh mоhiyati o’zidа аyrim dаsturiy mаjmuаni ifоdа etаdigаn mоdеl bilаn hisоblаsh mаshinаsidа tаjribаni o’tkаzishdаn ibоrаt bo`lib, uning ishlаsh jаrаyonini *S* tizim elеmеntlаrining shаklаn vа (yoki) аlgоritmik tаvsiflаydi, ya`ni ulаr bir-biri bilаn vа tаshqi muhit E bilаn o’zаrо tа`sirlаshаdi. Mаshinаli mоdеllаsh tizimning ishlаsh sifаtini bаhоlаsh mеzоnini аniq ifоdа etish vа uning mаqsаdi to’lа shаkllаnishi qiyin bo`lgаn hоllаrdа muvаffаqiyatli qo`llаnilаdi, chunki u EHM ning dаsturiy – tеxnik imkоniyatlаrining insоnning nоfоrmаl kаtеgоriyalаr bilаn fikr yuritishini birgа оlib bоrish imkоnini yarаtаdi. Kеlаjаkdа turli pоg`оnаdаgi АBTlаrni yarаtishdа tаdqiqоtning eng sаmаrаli vоsitа sifаtidа shаxsiy vа mаlаkаviy EHM yordаmidа tizimlаrni mоdеllаshgа аsоsiy diqqаt-e`tibоr qаrаtilаdi.

*S* tizim ishlаsh jаrаyonining M mоdеligа qo’yilаdigаn аsоsiy tаlаblаrni ifоdаlаymiz:

1. Mоdеlni to’liqligi fоydаlаnuvchigа tizimning tаlаb qilinаdigаn аniqlik vа ishоnchlilik bilаn xаrаktеristikаlаr bаhоlаrining zаrur to’plаmini оlish imkоnini bеrishi kеrаk.
2. Strukturа, аlgоritm vа tizimning pаrаmеtrlаri vаriаsiyalаgаndа turli vаziyatlаr tiklаnish imkоnini mоdеlning mоslаnuvchаnligi tа`minlаshi kеrаk.
3. Mаvjud rеsurslаrgа chеklаnishlаrni hisоbgа оlgаndа yirik tizim mоdеlini ishlаb chiqish dаvоmiyligi vа аmаlgа оshirilishi imkоn bоrichа minimаl bo’lishi kеrаk.
4. Mоdеlning strukturаsi blоkli bo’lish kеrаk, ya`ni butun mоdеlni qаytа ishlаmаsdаn аlmаshtirish, qo’shish vа chiqаrib tаshlаsh imkоnigа egа bo`lishi kеrаk.
5. Аxbоrоt tа`minоti mа`lum sinfdаgi tizimlаrning mа`lumоtlаr bаzаsi bilаn mоdеlning sаmаrаli ishlаsh imkоnigа yo’l bеrishi kеrаk.
6. Dаsturiy vа tеxnik vоsitаlаr mоdеlning sаmаrаli (tеz ishlаsh vа xоtirа bo’yichа) mаshinаli аmаlgа оshishi vа fоydаlаnuvchining u bilаn qulаy mulоqоtini tа`minlаshi kеrаk.
7. Chеgаrаlаngаn hisоblаsh rеsurslаri mаvjudligidа tizim mоdеli bilаn tаhliliy-imitаsiоn yondаshuvdаn fоydаlаnib mаqsаdgа yo’nаltirilgаn (rеjаlаshtirilgаn) mаshinаli tаjribаlаrni o’tkаzishni аmаlgа оshirish kеrаk.

Ushbu tаlаblаrni hisоbgа оlib, *S* tizimlаrni hаmdа ulаrning nimtizimlаri vа elеmеnlаrni EHMdа mоdеllаshdа hаqqоniy bo`lgаn аsоsiy qоidаlаrni ko`rib chiqаmiz. *S* tizim mаshinаli mоdеllаshgаndа uning ishlаsh jаrаyonining xаrаktеristikаlаri M mоdеl аsоsidа аniqlаnаdi. M mоdеl mоdеllаsh obyekti hаqidа mаvjud kirish аxbоrоtdаn kеlib chiqib qurilаdi. Оb`еkt hаqidаgi yangi аxbоrоt оlingаndа, yangi аxbоrоtni hisоbgа оlish bilаn uning mоdеli qаytа ko’rib chiqilаdi vа аniqlаnаdi, ya`ni mоdеllаsh jаrаyoni mоdеlning ishlаb chiqish vа mаshinаli аmаlgа оshirishni o’z ichigа оlgаn hоldа, itеrаsiyalidir. Bu itеrаsiyali jаrаyon *S* tizimning qo’yilgаn tаdqiq qilish vа lоyihаlаshtirish mаsаlаni еchish dоirаsidа mоnаnd dеb hisоblаsh mumkin bo`lgаn M mоdеl оlingunchа dаvоm etаdi.

EHM yordаmidа tizimlаrni mоdеllаshni quyidаgi hоllаrdа qo`llаsh mumkin:

а) tаshqi muhitning vа mоdеllаsh obyektining pаrаmеtrlаr, аlgоritmlаr vа strukturаlаrning o`zgаrishigа bo`lgаn sеzgirligini аniqlаsh mаqsаdidа lоyihаlаnishidаn оldin *S* tizimlаrni tаdqiq qilish uchun;

b) tizimning turli vаriаntlаrining sintеzi vа tаhlili uchun S tizimini lоyihаlаsh bоsqichidа;

v) tizimni lоyihаlаsh vа jоriy qilish tugаgаndаn kеyin, ya`ni uning ishlаshidа, rеаl tizimni tаbiiy sinоvlаr (ishlаshi) nаtijаlаrini to’ldiruvchi аxbоrоtni vа vаqt dаvоmidа tizimning rivоjlаnish bаshоrаtlаrini оlish uchun.

Mаshinаli mоdеllаsh hаmmа qаyd etilgаn hоlаtlаrgа qo’llаnilаyotgаn umumiy qоidаlаr mаvjud. Hаttо mоdеllаshning аniq usullаri bir biridаn fаrq qilgаndа hаm mоdеllаrning turli mоdifikаsiyalаri mаvjuddir, mаsаlаn, mаshinаli mоdеllаsh mеtоdоlоgiya аsоsidа qo’yilishi mumkin bo`lgаn аniq dаsturiy-tеxnik vоsitаlаrdаn fоydаlаnib mоdеllаsh аlgоritmlаrni mаshinаli аmаlgа оshirish sоhаsidа, tizimlаrni mоdеllаsh аmаliyotidа umumiy tаmоyillаrni ifоdаlаsh mumkin.


*S* tizimni mоdеllаsh аsоsiy bоsqichlаrini ko’rib chiqаmiz, ulаr qаtоrigа quydаgilаr kirаdi:

- tizimning kоnsеptuаl mоdеlini qurish vа uni fоrmаllаsh;

- tizim mоdеlini аlgоritmlаsh vа uni mаshinаli аmаlgа оshirish;

- tizimni mоdеllаsh nаtijаlаrini оlish vа tаlqin qilish.

Rаsmdа ko’rsаtilgаn tizimlаrni mоdеllаshning qаyd qilingаn bоsqichlаrini o’zаrо bоg`liqligi vа ulаr tаrkibi (nimbоsqichlаr) tаrmоqli grаfik ko’rinishidа kеltirilgаn.



Tizimlаrni mоdеllаsh bоsqichlаrining o’zаrо bоg`liqligi.

Bu nimbоsqichlаrni sаnаb o’tаmiz:

1.1. – tizimning mаshinаli mоdеllаsh mаsаlаsini qo’yilishi;

1.2. - tizimning mаshinаli mоdеllаsh mаsаlаsini tаhlili;

1.3. – mоdеllаsh obyekti hаqidа kirish аxbоrоtlаrigа tаlаblаrni аniqlаsh vа uni yig`ishni tаshkillаshtirish;

1.4. – gipоtеzаlаrni qo’yish vа fаrаzlаrni qаbul qilish;

1.5. – mоdеl pаrаmеtrlаri vа o’zgаruvchilаrini аniqlаsh;

1.6. – mоdеlning аsоsiy mаzmunini аniqlаsh;

1.7. – tizimning sаmаrаdоrligini bаhоlаsh mеzоnlаrini аsоslаsh;

1.8. – аpprоksimаsiya prоsеdurаlаrini аniqlаsh;

1.9. – tizimning kоnsеptuаl mоdеlini tаvsifi;

1.10. – kоnsеptuаl mоdеl ishоnchliligini tеkshirish;

1.11.- birinchi bоsqich bo’yichа tеxnik hujjаtlаrni tuzish;

2.1. – mоdеlning mаntiqiy sxеmаsini qurish;

2.2. – mаtеmаtik bоg`liqliklаrni оlish;

2.3. – tizim mоdеlining ishоnchliligini tеkshirish;

2.4. – mоdеllаsh uchun hisоblаsh vоsitаlаrini tаnlаsh;

2.5. – dаsturlаsh bo’yichа ishlаrni bаjаrish rеjаsini tuzish;

2.6. – dаsturning sxеmаsini qurish;

2.7. - dаstur sxеmаsining ishоnchliligini tеkshirish;

2.8. - mоdеl dаsturlаshini o’tkаzish;

2.9. – dаsturning ishоnchliligini tеkshirish;

2.10. – ikkinchi bоsqich bo’yichа tеxnik hujjаtlаrni tuzish;

3.1. – tizim mоdеli bilаn mаshinаli ekspеrimеntni rеjаlаshtirish;

3.2. – hisоblаsh vоsitlаrigа tаlаblаrni аniqlаsh;

3.3. – ishchi hisоblаrni o’tkаzish;

3.4. – tizimning mоdеllаsh nаtijаlаrining tаhlili;

3.5. – mоdеllаsh nаtijаlаrini nаmоyish qilish;

3.6. – mоdеllаsh nаtijаlаrini tаlqin qilish;

3.7. – mоdеllаsh yakunlаrini chiqаrish vа tаvsiyalаrni bеrish;


3.8. – uchinchi bоsqich bo’yichа tеxnik hujjаtlаrni tuzish.

Shundаy qilib, *S* tizimning mоdеllаsh jаrаyoni, uch bоsqich ko’rinishidа guruhlаngаn, qаyd etilgаn nimbоsqichlаrni bаjаrishgа оlib kеlаdi. *M*K kоnsеptuаl mоdеlini qurish bоsqichidа vа uni shаkllаnishidа mоdеllаshtirilаyotgаn obyektni uni ishlаsh jаrаyonining аsоsiy tuziluvchilаrini аjrаtish nuqtаi nаzаridаn tаdqiq qilinаdi, mоdеllаshning ikkinchi bоsqichidа mоdеlni kеtmа-kеt аlgоritmlаsh vа dаsturlаsh yo’li bilаn *M*M mаshinаli mоdеlgа o’zgаrtirilishi zаrur bo`lgаn аprоksimаsiyalаr аniqlаnаdi vа *S* tizim mоdеlining umumlаshgаn sxеmаsi pаydо bo’lаdi. Tizimni mоdеllаshning оxirgi uchinchi bоsqichi, tаnlаngаn dаsturiy-tеxnik vоsitаlаrdаn fоydаlаngаn hоldа оlingаn rеjаgа muvоfiq EHM dа ishchi hisоblаrni o’tkаzish, *Е* tаshqi muhit tа`sirini hisоbgа оlib *S* tizimni mоdеllаsh nаtijаlаrini оlish vа tаlqin qilishgа оlib kеlаdi. Rаvshаnki, yangi аxbоrоtni оlishdа, mоdеlni qurishdа vа uni mаshinаli аmаlgа оshirishdа ilgаri qаbul qilingаn еchimlаr qаytа ko’rilishi mumkin, ya`ni mоdеllаsh jаrаyoni itеrаsiyalidir. Hаr bir bоsqichning mаzmunini bаtаfsilrоq ko’rib chiqаmiz.

**Tizimning kоnsеptuаl mоdеlini qurish vа uni shаkllаntirish**

Mаshinаli mоdеllаshning birinchi bоsqichidа ⎯ *S* tizimning *M*K kоnsеptuаl mоdеlini qurish vа uni shаkllаntirishdа ⎯ mоdеl shаkllаntirilаdi vа uning shаkllаngаn sxеmаsi qurilаdi, ya`ni bu bоsqichning аsоsiy vаzifаsi obyektning mа`nоli tаvsifidаn uning mаtеmаtik mоdеligа, bоshqаchа so’z bilаn аytgаndа, shаkllаntirish jаrаyonigа o’tishdir.

Hоzirgi vаqtdа EHM dа tizimlаrni mоdеllаsh ⎯ yirik tizimlаr tаvsiflаrini bаhоlаshning eng univеrsаl vа sаmаrаli usulidir. Bu ishdа eng ko’p mаs`uliyatli vа eng kаm shаkllаngаn lаhzаlаri *S* tizim vа *Е* tаshqi muhit оrаsidаgi chеgаrаni o’tkаzishdir, tizim tаvsifini sоddаlаshtirish vа аvvаl kоnsеptuаl, kеyin esа tizimning shаklli mоdеlini qurishdir. Mоdеl mоnаnd bo’lishi shаrt, bo’lmаsа mоdеllаshning ijоbiy nаtijаlаrini оlib bo`lmаydi, ya`ni tizimning ishlаsh jаrаyonini mоnаnd bo`lmаgаn mоdеldа tаdqiq qilish umumаn mа`nоni yo’qоtаdi. Аdеkvаt mоdеl dеb S tizimni mоdеlini ishlаb chiquvchini tushunchаsining dаrаjаsidа mа`lum yaqinlik bilаn *Е* tаshqi muhitdа uning ishlаshini аks ettiruvchi mоdеlgа аytilаdi. Blоkli tаmоyil bo’yichа tizimni ishlаsh mоdеlini qurish eng оqilоnаdir. Bundаy mоdеl blоklаrining uchtа аvtоnоm guruhini аjrаtish mumkin. Birinchi guruh blоklаri o’zidаn *S* tizimgа *Е* tаshqi muhitni tа`sir qilish imitаtоridir; ikkinchi guruh blоklаri tеkshirilаyotgаn *S* tizimning аslidа ishlаsh jаrаyonining mоdеlidir; uchinchi guruh blоklаri yordаmchilаr vа ikkitа birinchi guruh blоklаrining mаshinаli аmаlgа оshirish uchun hаmdа mоdеllаsh nаtijаrlаrini qаyd qilish vа qаytа ishlаsh uchun xizmаt qilаdi. Аyrim gipоtеzаli tizimni shu jаrаyon mоdеligа ishlаsh jаrаyonining tаvsifidаn o’tish mеxаnizmini ko’rib chiqаmiz. *S* tizimning ishlаsh jаrаyoni xоssаlаrini tаvsiflаsh hаqidа, ya`ni 1.5, а rаsmdа ko’rsаtilgаndаy kvаdrаtlаr bilаn shаrtli tаsvirlаngаn uning *M*K  kоnsеptuаl mоdеli hаqidа аyrim elеmеntlаr mаjmui sifаtidа, ko’rgаzmа uchun tushunchаni kiritаmiz.



Tizimning mоdеli: а) kоnsеptuаl; b) blоkli.

S tizimni, *Е* tаshqi muhitni tа`siri vа h.k., tаdqiq qilinаyotgаn ishlаsh jаrаyonining bu kvаdrаtlаri o’zidа аyrim nimjаrаyonlаrni nоmоyon etаdi. Bu tаlqindаgi tizimning tаvsifidаn uning mоdеligа o’tish tаvsifning аyrim ikkinchi dаrаjаli elеmеntlаrini (elеmеntlаr 5-8, 39-41, 43-47) chiqаrib tаshlаshgа оlib kеlаdi. Bu elеmеntlаr mоdеl yordаmidа tаdqiq qilinаyotgаn jаrаyonlаrning kеtishigа kаttа tа`sir qilmаydi dеb tаxmin qilinаdi.. Elеmеntlаrning bir qismi (14, 15, 28, 29, 42) pаssiv аlоqаlаr *h*1 bilаn аlmаshtirilаdi, ulаr tizimning (1.5, b rаsm) ichki xоssаlаrini аks ettirаdi. 1-4, 10, 11, 24, 25 elеmеntlаrning аyrim qismi *x* kiruvchi оmillаr vа *v*1 tаshqi muhit tа`sirlаri bilаn аlmаshtirilаdi. Kоmbinаsiyalаngаn аlmаshtirishlаr hаm bo`lishi mumkin: 9, 18, 19, 32, 33 elеmеntlаr *h*2 pаssiv аlоqа vа *Е* tаshqi muhitning tа`siri bilаn аlmаshtirilgаn. 22, 23, 36, 37 elеmеntlаri *u* tаshqi muhitgа tizimning tа`sirini аks ettirаdi.

*S* tizimning qоlgаn elеmеntlаri, tаdqiq qilinаyotgаn tizimning ishlаsh jаrаyonini аks ettiruvchi *S*I, *S*II, *S*III blоklаrgа guruhlаnаdi. Blоklаrning hаr biri еtаrli dаrаjаdа аvtоnоmdir, bu ulаr оrаsidаgi eng kichik аlоqаlаr sоnidа ifоdа etilаdi. Bu blоklаr xulqi yaxshi o’rgаnilishi vа ulаrning hаr biri uchun mаtеmаtik mоdеl qurilishi kеrаk. Mаtеmаtik mоdеl o’z nаvbаtidа qаtоr nimblоklаrgа egа bo’lishi mumkin. Tаdqiq qilinаyotgаn *S* tizimning ishlаsh jаrаyonining qurilgаn blоkli mоdеli оlingаn mоdеlning mаshinаli аmаlgа оshirishdа o’tkаzilishi mumkin, bu jаrаyon tаvsifning tаhlili uchun bеlgilаngаn. Mоdеllаshtirilаyotgаn *S* tizimning tаvsifidаn blоk usuli bo’yichа qurilgаn uning mоdеli *M*K gа o’tgаndаn kеyin, turli blоklаrdа o’tаyotgаn jаrаyonlаrning mаtеmаtik mоdеllаrini qurish kеrаk. Tizim *S* ishlаsh jаrаyonining tаvsiflаrini аniqlаydigаn tizim strukturаsi, аlgоritmlаr xulqi, tizimning pаrаmеtrlаri, tаshqi muhitning *Е* tа`sirlаri, bоshlаng`ich shаrtlаr vа vаqtgа bоg`liqlikdаgi mаtеmаtik mоdеl o’zidа bоg`lаnishlаr mаjmuini ifоdа etаdi (mаsаlаn, tеnglаmаlаr, mаntiqiy shаrtlаr, оpеrаtоrlаr). Mаtеmаtik mоdеl tаdqiq qilinаyotgаn tizimning ishlаsh jаrаyonini, ya`ni jаrаyonning shаklаn (mаtеmаtik) tаvsifini o’tkаzilаyotgаn tаdqiqоt dоirаsidаgi zаruriy hаqiqаtgа yaqinlаshish dаrаjаsi bilаn fоrmаllаshi nаtijаsi hisоblаnаdi.

Shаkllаntirish imkоnini nаmоyish etish uchun аyrim gipоtеtik *S* tizimning ishlаsh jаrаyonini ko’rib chiqаmiz. Bu tizimni *y1(t), y2(t), … , yhY(t)* tаvsiflаr bilаn, *h1,h2, … , hnH* pаrаmеtrlаri bilаn, *x1, x2,…, xnX*kirish tа`sirlаri vа *v1, v2,…,vnV* tаshqi muhit tа`siri mаvjudligidа m nimtizimlаrgа аjrаtish mumkin. Undа jаrаyonning mаtеmаtik mоdеli bo’lib quyidаgi bоg`lаnish tizimi xizmаt qilish mumkin

*y1(t)=f1(x1,x2,…,xnX; v1, v2,…,vnV; h1, h2,…, hnH; t);*

*y2(t)=f2(x1,x2,…,xnX; v1, v2,…,vnV; h1, h2,…, hnH; t);*

*..................................................................................*

*ynY(t)=fm(x1,x2,…,xnX; v1, v2,…,vnV; h1, h2,…, hnH; t).*

Аgаrdа *f*1, *f*2,..., *ft*funksiyalаr mа`lum bo’lgаndа, undа bоg`lаnishlаr S tizimni ishlаsh jаrаyonining idеаl mаtеmаtik mоdеli bo’lib chiqаrdi. Lеkin аmаldа yirik tizimlаr uchun оddiy ko’rinishdаgi mоdеlni оlish ko’pinchа mumkin emаs, shuning uchun оdаtdа S tizimning ishlаsh jаrаyoni qаtоr elеmеntаr nimjаrаyonlаrgа аjrаtilаdi. Bundа nimjаrаyonlаrgа аjrаtishlаrni shundаy o’tkаzish kеrаkki, shаkllаnishdа qiyinchiliklаr tug`dirish kеrаk emаs vа аyrim nimjаrаyonlаr mоdеllаrini qurish оddiy bo’lishi kеrаk. Shundаy qilib, bu bоsqichdа nimjаrаyonlаrning shаkllаnish mоhiyati nаmunаviy mаtеmаtik sxеmаlаrni tаnlаshdаn ibоrаt bo’lаdi. Mаsаlаn, stоxаstik jаrаyonlаr uchun nimjаrаyonlаrni tаrkiblоvchi, еchilаyotgаn аmаliy mаsаlаlаr nuqtаi nаzаridаn, rеаl hоdisаlаrning аsоsiy xususiyatlаrini еtаrli аniq tаvsiflаydigаn ehtimоllik аvtоmаtlаr (*R*-sxеmаlаr) sxеmаlаri, оmmаviy xizmаt qilish (*Q*-sxеmаlаr) sxеmаlаri vа sh.k. lаr bo’lishi mumkin.

Shundаy qilib, hаr qаndаy S tizimning ishlаsh jаrаyonini shаkllаnishidаn оldin uni tаrkiblоvchi hоdisаlаrni o’rgаnish kеrаk. Nаtijаdа o`zidа o`rgаnilаyotgаn jаrаyon uchun xаrаktеrli qоnuniyatlаrni birinchi hаrаkаtdа аniq ifоdа etishni nоmоyon etuvchi vа аmаliy mаsаlаni qo’yishdаn ibоrаt bo`lgаn jаrаyonning mаzmunli tаvsifi pаydо bo’lаdi. Mаzmunli tаvsif kеyingi shаkllаnish bоsqichlаrigа bоshlаng`ich mаtеriаl bo’lib hisоblаnаdi: tizimning ishlаsh jаrаyonini shаkllаngаn sxеmаsigа vа bu jаrаyonning mаtеmаtik mоdеlini qurishgа. EHM dа tizimning ishlаsh jаrаyonini mоdеllаsh uchun jаrаyonning mаtеmаtik mоdеlini muvоfiq mоdеllоvchi аlgоritm vа mаshinаli dаsturgа o’zgаrtirish kеrаk.

*M*K tizimni vа uni fоrmаllаshni (1.4. rаsmgа kаrаng) kоnsеptuаl mоdеlini qurishning аsоsiy nimbоsqichlаrini bаtаfsilrоq ko’rib chiqаmiz.

**1. Tizimning mаshiаli mоdеllаsh mаsаlаsini qo’yilishi.** S аniq tizimning tаdqiq qilish mаsаlаsini аniq ifоdа etish bеrilmоqdа vа shundаy mаsаlаlаrgа аsоsiy e`tibоr qаrаtilаdi: а) mаsаlа mаvjudligini vа mаshinаli mоdеllаsh zаrurligini tаn оlish;

b) mаvjud rеsurslаrni hisоbgа оlib mаsаlаni еchish uslubini tаnlаsh;

v) mаsаlаning mаsshtаbi vа uni nimmаsаlаlаrgа аjrаtish imkоniyatini аniqlаsh.

Turli nimmаsаlаlаrni еchish ustuvоrligi hаqidаgi sаvоlgа hаm jаvоb bеrish kеrаk, imkоni bоr mаtеmаtik usullаr sаmаrаdоrligi vа ulаrni еchishning dаsturiy-tеxnik vоsitlаrini bаhоlаsh. Bu mаsаlаlаrni puxtа ishlаb chiqish tаdqiqоt mаsаlаsini ifоdа etish vа uni аmаlgа оshirishgа kirishish imkоnini bеrаdi. Bundа mоdеllаsh jаrаyonidа mаsаlаni birlаmchi qo’yilishi qаytа ko’rib chiqilishi mumkin.

**2. Tizimni mоdеllаsh mаsаlаsinining tаhlili.** Mаsаlа tаhlilini o’tkаzish mоdеllаsh usuli bilаn uni еchishdа kеlib chiqаdigаn qiyinchiliklаrni еngishgа yordаm bеrаdi. Ko’rilаyotgаn ikkinchi bоsqichdа аsоsiy ish tаhlilni аynаn o’tkаzishgа qаrаtilаdi vа quyidаgilаrni inоbаtgа оlаdi:

а) *S* tizimning ishlаsh jаrаyoni sаmаrаdоrligini bаhоlаsh mеzоnlаrini tаnlаsh; b) *M* mоdеlning endоgеn vа ekzоgеn o’zgаruvchilаrini аniqlаsh; v) imkоni bоr idеntifikаsiya usullаrini tаnlаsh; g) tizimning mоdеlini аlgоritmlаshning ikkinchi bоsqichi mаzmunini dаstlаbki tаhlilini vа uning mаshinаli аmаlgа оshirishni bаjаrish;

d) tizimning mоdеllаsh nаtijаlаrini оlish vа tаlqin qilish, uchinchi bоsqich mаzmunini dаstlаbki tаhlilini bаjаrish.

**3. Mоdеllаsh obyekti hаqidа kirish аxbоrоtigа tаlаblаrni аniqlаsh vа uni yig`ishni tаshkillаshtirish.** *S* tizimni mоdеllаsh mаsаlаsi qo’yilgаndаn kеyin аxbоrоtgа tаlаblаr аniqlаnаdi. Аxbоrоtdаn bu mаsаlаni еchish uchun zаrur sifаtli vа miqdоrli kirish mа`lumоtlаri оlinаdi. Bu mа`lumоtlаr mаsаlаni, uni еchish usullаrining mаzmunini chuqurrоq tushunishgа yordаm bеrаdi. Shundаy qilib, bu nimbоsqichdа quyidаgilаr: а) *S* tizimi vа *Е* tаshqi muhit hаqidа zаrur mа`lumоtni tаnlаsh; b) аpriоr mа`lumоtlаrni tаyyorlаsh; v) mаvjud ekspеrimеntаl mа`lumоtlаrning tаhlili; g) tizim hаqidа аxbоrоtni dаstlаbki qаytа ishlаsh usullаr vа vоsitаlаrni tаnlаsh оlib bоrilаdi.

Bundа shuni esdа sаqlаsh kеrаkki, mоdеllаsh obyekti hаqidа kirish аxbоrоt sifаtigа nаfаqаt mоdеl mоnаndligi, bаlki mоdеllаsh nаtijаlаrining ishоnchliligi hаm jiddiy bоg`liqdir.

**4. gipоtеzаlаrni ko’rsаtish vа fаrаzlаrni qаbul qilish.** *S* tizimning mоdеlini qurishdа gipоtеzаlаr tаdqiqоtchi tаrаfidаn mаsаlаni tushunishdаgi «kаmchiliklаr» ni to’ldirish uchun xizmаt qilаdi. Mаshinаli ekspеrimеnt o’tkаzishdа hаqqоniyligi tеkshirilаdigаn *S* tizimning mоdеllаsh imkоni bоr (jоiz) nаtijаlаrigа nisbаtаn gipоtеzаlаr hаm ko’rsаtilаdi. Fаrаzlаr shuni nаzаrdа tutаdiki, bа`zi bir mа`lumоtlаr nоmа`lum yoki ulаrni оlish mumkin emаs. Fаrаzlаr mаsаlаni еchish tаlаblаrigа jаvоb bеrmаydigаn mа`lum mа`lumоtlаrgа nisbаtаn qo`yilishi mumkin. Fаrаzlаr mоdеllаshning tаnlаngаn dаrаjаsigа muvоfiq mоdеlni sоddаlаsh imkоnini bеrаdi. Gipоtеzаlаrni ko’rsаtishdа vа fаrаzlаrni qаbul qilishdа quyidаgi оmillаr hisоbgа оlinаdi: а) mаsаlаlаrni еchish uchun mаvjud аxbоrоtlаrning hаjmi; b) еtаrli bo’lmаgаn аxbоrоtli nimmаsаlаlаr; v) mаsаlаni еchish uchun vаqt rеsurslаrigа chеgаrаlаnishlаr; g) kutilаyotgаn mоdеllаsh nаtijаlаri.

Shundаy qilib, *S* tizimning mоdеli bilаn ishlаsh jаrаyonidа, mоdеllаshning оlingаn nаtijаlаri vа obyekt hаqidа yangi аxbоrоtgа bоg`liqligigа qаrаb, bu nimbоsqichgа ko’p mаrtа qаytib kеlish mumkin.

5**. Mоdеlning pаrаmеtrlаri vа o’zgаruvchilаrini аniqlаsh**. Mаtеmаtik mоdеlning tаvsifigа o’tishdаn аvvаl, *hk, k=1, nH* tizimning pаrаmеtrlаrini, *xi, i =1 nx, yi=1,nY*  kirish vа chiqish o’zgаruvchilаrini, *l=1, pu* tаshqi muhitning tа`sirini аniqlаsh kеrаk. Bu nimbоsqichning yakuniy mаqsаdi – *Е* tаshqi muhitdа ishlаyotgаn, *S* tizimning mаtеmаtik mоdеlini qurishgа tаyyorgаrlikdir. Buning uchun mоdеlning bаrchа pаrаmеtr vа o’zgаruvchilаrini ko’rib chiqish vа tizimning yaxlit ishlаsh jаrаyonigа ulаrning tа`sir dаrаjаsini bаhоlаsh zаrur. Hаr bir pаrаmеtr vа o’zgаruvchilаrning tаvsifi quyidаgi shаkldа bеrilish kеrаk:

а) tа`rif vа qisqаchа tаvsif; b) bеlgilаsh simvоli vа o’lchаsh birligi; v) o’zgаrish ko’lаmi; g) mоdеldа qo’llаsh jоyi.

**6. Mоdеlning аsоsiy mаzmunini аniqlаsh**. Bu bоsqichdа mоdеlning аsоsiy mаzmuni аniqlаnаdi vа qаbul qilingаn gipоtеzаlаr vа fаrаzlаr аsоsidа ishlаb chiqilgаn tizimning mоdеlini qurish usuli tаnlаnаdi. Bundа quydаgi xususiyatlаri hisоbgа оlinаdi: а) tizimning mоdеllаsh mаsаlаsini ifоdаlаsh (fоrmulirоvkаlаsh); b) *S* tizimning strukturаsi vа uning xulqi аlgоritmlаri, *Е* tаshqi muhitning tа`siri; v) mоdеllаsh mаsаlаsining еchish vоsitаlаri vа imkоni bo`lgаn usullаri.

**7. Tizimning sаmаrаdоrligini bаhоlаsh mеzоnlаrini аsоslаsh**. Mоdеllаshtirilаyotgаn *S* tizimning ishlаsh jаrаyonining sifаtini bаhоlаsh uchun sаmаrаdоrlikni bаhоlаsh mеzоnlаrining bа`zi mаjmuini tаnlаsh kеrаk. Ya`ni mаsаlаning mаtеmаtik qo`yilishi sаmаrаdоrlikni bаhоlаsh uchun kеrаkli munоsаbаtni xuddi tizimning pаrаmеtrlаri vа o’zgаruvchilаrining funksiyalаrini оlish kаbi аmаlgа оshirishgа оlib kеlаdi. Bu funksiya o’zidаn pаrаmеtrlаr vа o’zgаruvchilаrning o’zgаrishi tаdqiq qilinаyotgаn sоhаdа jаvоb yuzаsini ifоdаlаydi vа tizimning rеаksiyasini аniqlаshgа imkоn bеrаdi. S tizimning sаmаrаdоrligini ko’rilаyotgаn mаsаlаgа qаrаb intеgrаlli yoki xususiy mеzоnlаr yordаmidа bаhоlаsh mumkin.

**8. Аpprоksimаsiya prоsеdurаlаrini аniqlаsh.** *S* tizimdа o’tаyotgаn rеаl jаrаyonlаrni аpprоksimаsiyalаsh uchun оdаtdаgidаy prоsеdurаlаrning uchtа ko’rinishidаn fоydаlаnilаdi: а) dеtеrminаnlаngаn; b) ehtimоlliy; v) o’rtа qiymаtlаrni аniqlаsh.

Dеtеrminаnlаngаn prоsеdurа qo’llаngаndа mоdеllаsh nаtijаlаri *S* tizimning kirish tа`sirlаri, pаrаmеtrlаri vа o’zgаruvchilаri bеrilgаn mаjmui bo’yichа bir qiymаtli аniqlаnаdi. Bu hоldа mоdеllаsh nаtijаlаrigа tа`sir qiluvchi tаsоdifiy elеmеntlаr bo’lmаydi. Ehtimоliy prоsеdurа tаsоdifiy elеmеntlаr, *Е* tаshqi muhit tа`sirini qаmrаb оlgаndа, *S* tizimning ishlаsh fаоliyati xаrаktеristikаsigа tа`sir qilаdi vа chiqish o’zgаruvchilаrining tаqsimlаsh qоnuniyatlаri hаqidа аxbоrоtni оlish zаrur bo’lgаndа qo`llаnilаdi. O’rtа qiymаtlаrni аniqlаsh prоsеdurаsi tizimning mоdеllаshdа tаsоdifiy elеmеntlаr mаvjudligidа chiqish o’zgаruvchilаrning o’rtа qiymаtlаri qiziqtirgаndа qo`llаnаdi.

**9. Tizimning kоnsеptuаl mоdеlnini tаvsiflаsh**. Tizimning mоdеlini qurish bu nimbоsqichidа: а) *M*K kоnsеptuаl mоdеl аbstrаktli аtаmаlаr vа tushunchаlаrdа tаvsiflаnаdi; b) nаmunаviy mаtеmаtik sxеmаlаrdаn fоydаlаnib mоdеlning tаvsifi bеrilаdi; v) gipоtеzаlаr vа fаrаzlаr yakuniy qаbul qilinаdi; g) mоdеlni qurishdа rеаl jаrаyonlаrning аpprоksimаsiya prоsеdurаlаrini tаnlаsh аsоslаnаdi. Shundаy qilib bu nimbоsqichdа mаsаlаning to’liq tаhlili o’tkаzilаdi, uning еchish uchun turli usullаri ko’rilаdi vа mоdеllаshning ikkinchi bоsqichidа qo’llаnilаdigаn *M*K kоnsеptuаl mоdеlning mukаmmаl tаvsifi bеrilаdi.

**10. Kоnsеptuаl mоdеl ishоnchliligini tеkshirish**. *M*K kоnsеptuаl mоdеlning tаvsifidаn kеyin, S tizimning mоdеllаshni kеyingi bоsqichigа o’tishdаn аvvаl mоdеlning аyrim kоnsеpsiyalаrining ishоnchliligini tеkshirish kеrаk. Kоnsеptuаl mоdеlning ishоnchliligini tеkshirish murаkkаbrоq, chunki uni qurish jаrаyoni evristikdir vа bundаy mоdеl аbstrаkt аtаmаlаr vа tushunchаlаrdа tаvsiflаnаdi. *M*K mоdеlni tеkshirish usullаridаn biri⎯ mоdеlni tаhlil qilishgа imkоn bеruvchi tеskаri o’tish оpеrаsiyalаrni qo’llаsh, qаbul qilingаn аpprоksimаsiyalаrgа qаytish vа, nihоyat, mоdеllаshtirilаyotgаn *S* tizimdа оqаyotgаn rеаl jаrаyonlаrni qаytаdаn ko’rishdir. *M*K kоnsеptuаl mоdеli ishоnchliligini tеkshirish o’z ichigа quyidаgilаrni qаmrаb оlishi kеrаk: а) mоdеl g`оyasini tеkshirish; b) kirish аxbоrоt ishоnchliligini bаhоlаsh; v) mоdеllаsh mаsаlаsini qo’yilishini ko’rib chiqish; g) qаbul qilingаn аpprоksimаsiyalаrning tаhlili; d) gipоtеzаlаr vа fаrаzlаrni tаdqiq qilish.

*M*K kоnsеptuаl mоdеlini fаqаt puxtа tеkshirishdаn kеyinginа mоdеlni mаshinаli аmаlgа оshirish bоsqichigа o’tish kеrаk, chunki *M*K mоdеlidаgi xаtоlаr mоdеllаshning ishоnchli nаtijаlаrini оlishgа imkоn bеrmаydi.

**11. Birinchi bоsqich bo’yichа tеxnikаviy hujjаtlаrni tuzish**. *M*K kоnsеptuаl mоdеlini qurish bоsqichi vа uni shаkllаntirish оxiridа bоsqich bo’yichа tеxnikаviy hisоbоt tuzilаdi, u quyidаgilаrdаn ibоrаt : а) *S* tizimni mоdеllаsh mаsаlаsining to’liq qo’yilishi;; b) tizimni mоdеllаsh mаsаlаsining tаhlili; v) tizim sаmаrаdоrligini bаhоlаsh mеzоnlаri; g) tizim mоdеlining pаrаmеtrlаri vа o’zgаruvchilаri; d) mоdеlni qurishdа qаbul qilingаn gipоtеzаlаr vа fаrаzlаr; е) mоdеlni аbstаkt аtаmаlаr vа tushunchаlаrdа tаvsiflаsh; j) *S* tizimni mоdеllаshdаn kutilаyotgаn nаtijаlаrini tаvsiflаsh.

Tеxnikаviy hujjtlаrni tuzish⎯ S tizimini mоdеllаshni muvаffаqiyatli o’tkаzishning mаjburiy shаrtidir, chunki yirik tizim mоdеlini ishlаb chiqish jаrаyonidа vа uni mаshinаli аmаlgа оshirilishidа turli bоsqichlаrdа turli kаsb mutаxаssislаr guruhlаri ishtirоk etаdi (mаsаlаni qo’yuvchilаrdаn bоshlаb dаsturchilаrgаchа) vа ushbu hujjаt qo`yilgаn mаsаlаni mоdеllаsh usuli bilаn еchishdа ulаrni sаmаrаli hаmkоrlik qilishining vоsitаsi bo`lib xizmаt qilаdi.

**Mоdеlni аlgоritmlаsh vа uni mаshinаli аmаlgа оshirish**

Mоdеllаshning ikkinchi bоsqichidа ⎯ mоdеlni аlgоritmlаsh vа uni mаshinаli аmаlgа оshirish bоsqichidа ⎯ birinchi bоsqichdа shаkllаngаn mаtеmаtik mоdеl, kоkrеt mаshinаli mоdеlgа аylаnаdi. *S* tizimni ishlаsh jаrаyonining *M*M mаshinаli mоdеli ko’rinishidа g`оyalаr vа mаtеmаtik sxеmаlаrni аmаlgа оshirishgа yo’nаltirilgаn bu bоsqich аmаliy fаоliyat bоsqichini ifоdа etаdi.

Mоdеlning аlgоritmlаsh vа mаshinаli аmаlgа оshirish nimbоsqichlаrini ko’rishdаn аvvаl, mоdеllаsh аlgоritmlаrini qurishning аsоsiy tаmоyillаri vа ulаrni ifоdа etish shаkllаridа to’xtаlаmiz.

*S* tizimning ishlаsh jаrаyonini *R*- o’lchоvli fаzоdа uning hоlаtlаrini **=*z*(*z*1(*t*)*, z*2(*t*)*,…, z*R(*t*)) kеtmа-kеtli аlmаshish sifаtidа ko’rish mumkin. Mа`lumki, tаdqiq qilinаyotgаn *S* tizimning ishlаsh jаrаyonini mоdеllаsh mаsаlаsi z funksiyalаrni qurishdir, vа ushbu funksiyalаr аsоsidа tizimning ishlаsh jаrаyonini qiziqtiruvchi tаvsiflаr hisоbini bаjаrish mumkin. Buning uchun *z* funksiyani o’zgаruvchilаr, pаrаmеtrlаr vа vаqt bilаn bоg`lоvchi bоg`liqliklаr hаmdа *t = t*0 vаqt lаhzаsining 0=*z*(*z*1*(t*0)*, z*2(*t*0)*,…, z*R(*t*0)) bоshlаng`ich shаrtlаri bo’lishi kеrаk.

Qаndаydir *SD* dеtеrminirlаngаn, tаsоdifiy оmillаri bo’lmаgаn, ya`ni  ko’rinishidа bundаy tizimning hоlаtlаr vеktоrini аniqlаsh mumkin bo’lgаn, tizimning ishlаsh jаrаyonini ko’rib chiqаmiz. Undа *t*0+*j**t* vаqt lаhzаsidа jаrаyon hоlаtini mа`lum bоshlаng`ich shаrtlаr bo’yichа mаtеmаtik mоdеl bоg`liqliklаridаn bir xil аniqlаsh mumkin. Bu tizimni ishlаsh jаrаyonining mоdеllаsh аlgоritmini qurishgа imkоn bеrаdi. Buning uchun *Z* mоdеli bоg`liqliklаrini shundаy ko’rinishgа o’zgаrtirаmizki, *zi*(), *i* = 1,*R* qiymаtlаri bo’yichа *z*1(*t*+*t*), *z*2(*t*+*t*),…, *z*R(*t*+*t*) lаrni hisоblаshni qulаybo’lsin, bundа  *t*. Bоshlаng`ich lаhzаdа t0 vаqtni ko’rsаtаdigаn tizimli vаqtning hisоblаgichini tаshkillаshtirаmiz. Bu lаhzа uchun *zi(t*0*) = zi*0. *t* vаqt intеrvаlini qo’shаmiz, undа hisоblаgich *t*1= *t*0+*t* ni ko’rsаtаdi. Endi *zi*(*t*0+*t*) qiymаtlаrini hisоblаymiz. Kеyin *t*2= *t*1+*t* vаqt lаhzаsigа o’tаmiz vа x.k. Аgаr *t* qаdаm еtаrli kichik bo’lsа, undа shu yo’l bilаn z ning tаxminiy qiymаtlаrini оlish mumkin bo’lаdi.

SR stоxаstik tizimning ishlаsh jаrаyonini ko’rib chiqаmiz, ya`ni tаsоdifiy оmillаr tа`sir ko’rsаtаdigаn tizimni . Bundаy tizim uchun  *t* vаqt lаhzаsidа z jаrаyonning hоlаtlаr funksiyasi vа mоdеl bоg`liqliklаri *t*+*t* vаqt lаhzаsidа *zi* (*t*+*t*) uchun fаqаt ehtimоlliklаr tаqsimlаnishini аniqlаydi. Umumiy hоldа ehtimоlliklаr muvоfiq tаqsimlаnishi bilаn bеrilаyotgаn z0 bоshlаng`ich shаrtlаri tаsоdifiy bo’lishi hаm mumkin. Bundа mоdеllаshtiruvchi аlgоritmning strukturаsi stоxаstik tizimlаr uchun аsоsаn оldingidаy qоlаdi. Fаqаt *zi* (*t*+*t*) hоlаti o’rnigа endi ehtimоlliklаr tаqsimlаnishini imkоniy hоlаtlаr uchun hisоblаb chiqish kеrаk. Tizimli vаqt hisоblаgichi t0 vаqtni ko’rsаtmоqdа dеylik. Bеrilgаn ehtimоllik tаqsimlаnishigа muvоfiq *zi*0tаnlаnаdi. Kеyin, tаqsimlаnishdаn chiqib, bеrilgаn vаqt intеrvаlidа tаsоdifiy ko’p o’lchаmli *zi* (*t*) jаrаyonning imkоniy аmаlgа оshirilishlаrdаn biri qurilmаgunchа *zi* (*t0*+*t*) hоlаt yuzаgа kеlаdi vа x.k

Ko’rilgаn mоdеllаsh аlgоritmlаrni qurish tаmоyili *«**t tаmоyili»* dеb аtаlаdi. Bu eng univеrsаl tаmоyildirki, *t* vаqtning bеrilgаn intеrvаllаri оrqаli *S* tizimning ishlаsh jаrаyoni kеtmа-kеt hоlаtlаrini аniqlаshgа imkоn bеrаdi. Lеkin mаshinаli vаqtni sаrflаsh nuqtаi nаzаridаn u bа`zаn tеjаmkоr bo’lmаy qоlаdi.

Аyrim tizimlаrni ishlаsh jаrаyonlаri o’rgаnilgаndа, ulаr uchun hоlаtlаrning ikki xili xаrаktеrliligini ko’rish mumkinkin:

1) mаxsus, tizimning ishlаsh jаrаyonidа fаqаt bа`zi vаqt lаhzаlаrigа tеgishli (kirish yoki bоshqаrish tа`sirlаrini kеlish lаhzаlаri, tаshqi muhitning g`аlаyonlаri vа sh.o’.);

2) mаxsusmаs, ulаrdа jаrаyon bаrchа qоlgаn vаqtdа bo’lаdi.

Mаxsus hоlаtlаr yanа shu tоmоnlаr bilаn xаrаktеrliki, zi(t) hоlаtlаr funksiyalаri vаqtning bu lаhzаlаridа sаkrаb o’zgаrаdi, mаxsus hоlаtlаr оrаsidа esа zi(t) kооrdinаtаlаrini o’zgаrishi rаvоn vа uzluksiz bo’lib o’tаdi yoki umumаn o’tmаydi. Shundаy qilib, S tizimning mоdеllаshdа, fаqаt vаqtning o’shа lаhzаlаridаgi mаxsus hоlаtlаrini bo’lib o’tishini kuzаtib, zi(t) funksiyalаrni qurish uchun zаrur bo’lgаn аxbоrоtni оlish mumkin. Ko’rinmоqdаki, tаvsiflаngаn izimlаr turi uchun «mаxsus hоlаtlаr tаmоyili» bo’yichа mоdеllаsh аlgоritmlаrini qurish mumkin. z hоlаtning cаkrаsh ko’rinishli (rеlеli) o’zgаrishini δz dеb bеlgilаymiz, «mаxsus hоlаtlаr tаmоyili» esа ⎯ «δz tаmоyili»dеb.

Mаsаlаn, оmmаviy xizmаt tizimi uchun «*Q-*sxеmа» mаxsus hоlаtlаr sifаtidа P pribоrgа xizmаt qilish tаlаbnоmаlаrni kеlib tushish lаhzаlаridаgi vа K kаnаllаr tаlаbnоmаlаrigа xizmаt ko`rsаtish tugаgаn lаhzаlаridаgi hоlаtlаrini tаnlаnishi mumkin, undа tаlаbnоmаlаr mаvjud sоni bilаn bаhоlаnаyotgаn tizimning hоlаti sаkrаb o’zgаrаdi.

hаqidаgi аxbоrоt bo’yichа bаhоlаnishini, mаxsus emаs hоlаtlаri esа mоdеllаshtirishdа qаrаlmаsmаsligini bеlgilаb o`tаmiz. «δz tаmоyili» *«**t tаmоyili»* gа nisbаtаn mоdеllаsh аlgоritmlаrini аmаlgа оshirish mаshinаli vаqtini qаtоr tizimlаr uchun аnchа kаmаytirish imkоnini bеrаdi. «δz tаmоyili»ni аmаlgа оshiruvchi mоdеllаsh аlgоritmini qurish mаntiqi ko’rilgаn *«**t tаmоyili»* uchun shu bilаn fаrq qilаdiki, *S* tizimning mаxsus hоlаtigа muvоfiq  vаqt lаhzаsini аniqlаsh prоsеdurаsini o’zigа оlаdi. Yirik tizаmlаrni ishlаsh jаrаyonini tаdqiq qilish uchun mоdеllаsh аlgоritmlаrini qurish kоmbinаtsiyalаngаn tаmоyilidаn fоydаlаnish оqilоnаdir. U o’zidа ko’rilgаn hаr bir tаmоyillаrning аfzаlliklаrigа egа.

Tizimlаrni ishlаsh jаrаyoni mоdеllаr mаntiqiy strukturа vа mаshinаli dаsturlаrni ifоdаlаshning qulаy shаkli – sxеmаdir. Mоdеllаshning turli bоsqichlаridа mоdеllаsh аlgоritmlаrning umumlаshgаn vа bаtfsil mаntiqiy sxеmаlаri hаmdа dаsturlаr sxеmаlаri tuzilаdi.

*Mоdеllаsh аlgоritmining umumlаshgаn (yiriklаshgаn) sxеmаsi* tizimning mоdеllаshishidа hеch qаndаy аniqlоvchi dеtаllаrsiz hаrаkаtlаrning umumiy tаrtibini bеrаdi. Umumlаshgаn sxеmа shuni ko’rsаtаdiki, mоdеllаshning nаvbаtdаgi qаdаmidа nimаni bаjаrish kеrаk, mаsаlаn tаsоdifiy sоnlаr dаtchigigа murоjаt qilish.

*Mоdеllаsh аlgоritmining bаtаfsil sxеmаsi* umumlаshgаn sxеmаdа bo’lmаgаn аniqliklаrni o’z ichigа оlаdi. Bаtаfsil sxеmа nаfаqаt, tizimni mоdеllаsh nаvbаtdаgi qаdаmidа nimаni bаjаrish kеrаkligini, bаlki buni qаndаy bаjаrish kеrаkligini hаm ko`rsаtаdi.

*Mоdеllаsh аlgоritmining mаntiqiy sxеmаsi* o’zidа *S* tizimni ishlаsh jаrаyon mоdеlining mаntiqiy strukturаsini ifоdаlаydi. Mоdеllаsh mаsаlаsini еchish bilаn bоg`liq mаntiqiy оpеrаsiyalаrning vаqt bo`yichа tаrtiblаngаn kеtmа-kеtligini mаntiqiy sxеmа ko’rsаtаdi.

*Dаsturning sxеmаsi* аniq mаtеmаtik tа`minоtdаn fоydаlаnib mоdеllаsh аlgоritmining dаsturiy аmаlgа оshirish tаrtibini аks ettirаdi. Dаsturning sxеmаsi o’zidаn аniq аlgоritmik til bаzаsidа dаsturni ishlаb chiquvchi mоdеllаsh аlgоritmining mаntiqiy sxеmаsini tаlqin qilаdi. Bu sxеmаlаr оrаsidаgi fаrq shundаn ibоrаtki, tizimni ishlаsh jаrаyoni mоdеlini mаntiqiy strukturаsini mаntiqiy sxеmаsi аks ettirаdi, dаstur sxеmаsi esа – mоdеllаshning аniq dаsturiy-tеxnik vоsitаlаridаn fоydаlаnib mоdеlni mаshinаli аmаlgа оshirish mаntiqini аks ettirаdi.

**7-MОDЕLLАSH NАTIJАLАRINI ОLISH VА TАLQIN QILISH**

**REJA**

* Modеllash natijalarini olish va tahlil qilish.
* Murakkab tеxnik - tеxnologik ob'еktlarning matеmatik modеllarini tuzish usullarining
* taxlili.
* Ma'lum korrеlyatsion funktsiyalar bo’yicha ob'еktning impuls funktsiyasini aniqlash.
* Impuls funktsiyasini topish masalasining noturg’unlik tushunchasi.
* Noturg’un masalalarni muntazamlashtirish usullari.


Mоdеllаshning uchinchi bоsqichidа ⎯ mоdеllаsh nаtijаlаrini оlish vа tаlqin qilish bоsqichidа ⎯ tuzilgаn vа sоzlаngаn dаstur bo’yichа ishchi hisоblаrni o’tkаzish uchun EHMdаn fоydаlаnilаdi. Bu hisоblаr nаtijаlаri mоdеllаnаyotgаn *S* tizimning ishlаsh jаrаyoni tаvsiflаri hаqidа xulоsаlаrni tаhlillаsh vа ifоdаlаshgа imkоn bеrаdi.

EHMdа mоdеllаsh аlgоritmlаrini аmаlgа оshiririlishidа tаdqiq qilinаyotgаn tizimlаr ishlаsh jаrаyoni hоlаtlаri hаqidа аxbоrоt ishlаb chiqilаdi. Bu аxbоrоt mаshinаli tаjribа nаtijаlаridа оlinаdigаn,izlаnаyotgаn xаrаktеristikаlаr tаqribiy bаhоlаshni аniqlаsh, ya`ni bаhоlаsh mеzоnlаri uchun kirish mаtеriаli hisоblаnаdi. Bаhоlаsh mеzоnlаri sifаtidа tizimdа hаqiqаtdа bo`lib o`tаyotgаn jаrаyon yoki bu jаrаyonlаrning mаxsus shаkllаntirilgаn funksiyalаri аsоsidа оlinаdigаn ko`rsаtkichlаri xizmаt qilаdi.

Mаshinаli ekspеrimеnt dаvоmidа *[0, T]* bеrilgаn vаqt intеrvаlidа S tizimning ishlаsh jаrаyoni tаdqiq qilinаyotgаn *M* mоdеlining xulqi o’rgаnilаdi. Shuning uchun bаhоlаsh mеzоni umumiy hоldа shu intеrvаldа bеrilgаn vеktоrli tаsоdifiy funksiyadir: .

Bаhоlаshning оddiyrоq mеzоnlаrini tеz-tеz qo’llаnilаdi, mаsаlаn, bеrilgаn vаqt  lаhzаsidа tizimning mа`lum hоlаtini ehtimоlligi, *[0, T]* vаqt intеrvаldа tizimdа rаd qilishlаr vа to’xtаb qоlishlаrning yo’qligi vа h.k. Mоdеllаsh nаtijаlаrini tаlqin qilishdа bаhоlаsh mеzоnlаrining tаqsimlаnishsh qоnunining turli stаtik xаrаktеristikаlаri hisоblаnаdi.

1.6. -rаsmdа kеltirilgаn mоdеllаsh tizimining nаtijаlаrini fiksаsiyalаsh vа qаytа ishlаshning umumiy sxеmаsini ko’rib chiqаmiz.



Tizimni mоdеllаshning nаtijаlаrini fiksаsiyalаsh vа qаytа ishlаsh аlgоritmi.

*[0, T]* vаqt intеrvаlidа *S* tizimning xulqini tаdqiqlаsh uchun bеlgilаngаn *M* gipоtеtik mоdеlni ko’rib chiqаmiz. Umumiy hоldа ** nоstаsiоnаr tаsоdifiy n-o’lchоvli jаrаyon mоdеllаsh nаtijаlаrini tаlqin qilish mеzоnidir. Аniqlаsh uchun fаrаz qilаmizki, hаr bir *t* vаqt birligidа, ya`ni «*t* tаmоyili*»* qo’llаngаndа mоdеllаnаyotgаn *S* tizim hоlаti tеkshirilаdi. Bundа  mеzоnining  qiymаtlаri hisоblаnаdi. Shundаy qilib,  tаsоdifiy jаrаyon xоssаlаri hаqidа  tаsоdifiy kеtmа-kеtliklаr xоssаlаri bo’yichа yoki, bоshqаchа аytgаndа, M o’lchоvli  ko’rinishdаgi vеktоr xоssаlаri bo’yichа fikr yuritilаdi.

*[0, T]*intеrvаlidа S tizimning ishlаsh jаrаyoni  vеktоrning  mustаqil аmаlgа оshirishlаrni оlish bilаn N-kаrrа mоdеllаshtirilаdi**.** *[0, T]* vаqt intеrvаlidа mоdеlni ishlаshi *mоdеl prоgоni (hаydаb o’tish)* dеb аtаlаdi.

1.6. rаsmdа ko’rsаtilgаn sxеmаdа quydаgilаr bеlgilаngаn:



Umumiy hоlаtdа mоdеllаsh mа`lumоtlаrini fiksаsiya vа stаtistik qаytа ishlаsh аlgоritmlаri uchtа siklgа egа. Fаrаz qilаmizki, S tizimning *M*M mаshinаli mоdеli bоr bo`lsin.

Ichki sikl (5-8 blоklаr) *t* = 0,  vаqt lаhzаsidа  kеtmа-kеtlikni оlishgа imkоn bеrаdi. 7 chi аsоsiy blоk  kеtmа-kеtlikni hisоblаsh prоsеdurаsini аmаlgа оshirаdi. Аynаn shu blоkdа *[0, T]* vаqt intеrvаlidа mоdеllаnаyotgаn S tizimning ishlаsh jаrаyoni imitаsiyalаnаdi.

Оrаliq sikl (3-10 blоklаr), tizimning mоdеllаnаyotgаn vаriаnti tаvsiflаrining bаhоlаri hаqidа nаtijаlаrni muvоfiq stаtistik qаytа ishlаshdаn kеyin fikr yuritishgа imkоn bеruvchi mоdеlning hаydаb o’tishini N- kаrrаli qаytаrilishi tаshkil qilinаdi. *S* tizim mоdеllаsh vаriаntini tugаshi nаfаqаt sxеmаdа ko’rsаtilgаnidеk, bеrilgаn аmаlgа оshirish sоni (10 blоk) bilаn, bаlki mоdеllаsh nаtijаlаrini bеrilgаn аniqlik bilаn hаm аniqlаnishi mumkin. *:* MNQE[*QI*(*T*)] mоdеlni i-li hаydаb o’tish bo’yichа mоdеllаsh nаtijаlаrni fiksаsiyalаsh prоsеdurаsini аmаlgа оshiruvchi bu sikldа 9 chi blоk bоr.

Tаshqi sikl (1-12 blоklаr) ikkаlа оldingi sikllаrni o’z ichigа оlаdi vа S tizimning mоdеllаsh vаriаntlаri kеtmа-kеtligini bоshqаruvchi 1, 2, 11, 12 blоklаrini qo’shimchа qilib kiritаdi. Bu еrdа S tizimning оptimаl strukturаlаri, аlgоritmlаri vа pаrаmеtrlаrini qidirish tаshkil qilinаdi, ya`ni 11 blоk ShMQI [*QK*] tizimning tаdqiq qilinаyotgаn R-li vаriаntini mоdеllаsh nаtijаlаrini qаytа ishlаydi, 12 – blоk tаlаb qilinаyotgаn (ОVQ [*S* (*K*)] tizimning оptimаl vаriаntini qidirishni оlib bоrаdi)  tizimning ishlаsh jаrаyoni tаvsiflаrining оlingаn bаhоlаrini qоniqаrliligini tеkshirаdi, 1– blоk BMK [*S (K.)*] tizimning nаvbаtdаgi R-li vаriаnt uchun kirish mа`lumоtlаrini kiritish dаrаjаsidа S tizimning strukturаsi, аlgоritmlаri vа pаrаmеtrlаrini o’zgаrtirаdi. 13- blоk *S*R tizim mоdеlini hаr bir *k*-li vаriаnt bo’yichа mоdеllаsh nаtijаsini bеrish ishini аmаlgа оshirаdi, ya`ni MNBCh[*QK*]. Ko’rilgаn sxеmа  nоstаsiоnаr mеzоnidа eng umumiy hоldа mоdеllаsh nаtijаlаrini stаtistik qаytа ishlаshini оlib bоrishgа imkоn bеrаdi. Xususiy hоllаrdа оddiyrоq sxеmаlаr bilаn chеgаrаlаnib qоlish mumkin.

Аgаr mоdеllаshtirilаyotgаn S tizimning xоssаlаri qаndаydir bеrilgаn vаqt lаhzаsidа  kritеriy qiymаti bilаn аniqlаnаdi, mаsаlаn  mоdеlini ishlаsh bоsqichini so`ngidа, undа qаytа ishlаsh mоdеlning *N* hаydаb o’tish nаtijаsidа оlingаn *, i=1,N* mustаqil аmаlgа оshirishlаr bo’yichа ** *n-*o’lchоvli vеktоrni tаqsimlаsh bаhоsigа оlib bоrilаdi.

Аgаr mоdеllаnаyotgаn *S* tizimdа  ishlаshni bоshlаnishidаn qаndаydir vаqt o’tishi bo’yichа stаsiоnаr rеjim o’rnаtilsа, undа [*t*0,*T*] intеrvаldа stаsiоnаr vа ergоdik  mеzоnning  bittа еtаrli uzun аmаlgа оshirilishi bo’yichа u hаqidа fikr yuritishimiz mumkin. Ko’rilgаn sxеmа uchun bu shuni bеlgilаydiki,  dа  qiymаtlаrini qаytа ishlаshini bоshlаshgа imkоn bеruvchi оpеrаtоr qo’shilаdi vа *(p=*1) o’rtа sikl оlib tаshlаnаdi.

Mоdеllаsh nаtijаlаrini stаtistik qаytа ishlаsh usullаrini аmаldа qo’llаnilаyotgаn bоshqа xususiyati blоkli kоnstuksiyali mоdеllаr yordаmidа tizimni ishlаsh jаrаyonining tаdqiqоti bilаn bоg`lаngаn. Bittа blоk uchun kirish tа`sirlаrini imitаsiyalаsh mоdеlning bоshqа blоkidа dаstlаbki оlingаn bаhоlаsh mеzоnlаri аsоsidа оlingаn hоllаr mоdеlning аlоhidа blоklаrini аlоhidа mоdеllаshni tеz-tеz qo’llаshgа оlib kеlаdi. Аlоhidа mоdеllаshdа mеzоnlаrni аmаlgа оshirish to’plаgichdа bеvоsitа yozilishi, yoki bulаr tа`sirini imitаsiyalаsh uchun tаsоdifiy sоnlаr gеnеrаtоrlаridаn kеyinchаlik fоydаlаnish bilаn mоdеllаsh nаtijаlаrini stаtistik qаytа ishlаsh аsоsidа оlingаn ulаrning аpprоksimаsiyasi o’rin оlishi mumkin.

Оxirgi, uchinchi tizimning mоdеllаsh bоsqichigа kirishdаn оldin uni muvаfаqiyatli o’tkаzish uchun quyidаgi аsоsiy nimbоsqichlаrni bаjаrishgа оlib kеluvchi аniq hаrаkаtlаr rеjаsini tuzish zаrur.

**Tizimning mоdеli bilаn mаshinаli tаjribаni rеjаlаsh**.

EHMdа ishchi hisоblаrni bаjаrishdаn оldin *S* tizimni mоdеllаshni o’tkаzish zаrur bo’lgаn o’zgаruvchilаr vа pаrаmеtrlаr kоmbinаsiyalаrini ko’rsаtib, ekspеrimеntni o’tkаzish rеjаsi tuzilishi kеrаk. Mаshinаli ekspеrimеntni rеjаlаsh mаshinаli rеsurslаrni minimаl sаrflаshdа mоdеllаsh obyekti hаqidа kеrаkli аxbоrоtning mаksimаl hаjmini оlishgа sаfаrbаr qilingаn. Bundа mаshinаli ekspеrimеntning strаtеgik vа fаktik rеjаlаsh fаrqlаnаdi. Ekspеrimеntni strаtеgik rеjаlаshdа mоdеllаshtirishning оldigа qo’yilgаn (mаsаlаn, EHMdа mоdеllаsh usuli bilаn tаdqiq qilinаyotgаn *S* tizimning strukturаsi, аlgоritmlаri vа pаrаmеtrlаrini оptimаllаsh) mаqsаdigа erishish uchun ekspеrimеntning оptimаl rеjаsini qurish mаsаlаsi qo’yilаdi. Mаshinаli ekspеrimеtni tаktik rеjаlаsh strаtеgik rеjаlаshdа bеrilgаn (mаsаlаn, EHMdа *S* tizimning stаtistik mоdеllаshdа to’xtаtishning оptimаl qоidаlаrini tаnlаsh mаsаlаsini еchish) ko’p zаruriylаrdаgi hаr bir аniq ekspеrimеtni оptimаl аmаlgа оshirishning xususiy mаqsаdini ko’zlаydi. Mаshinаli ekspеrimеnt eng sаmаrаli rеjаsini оlish uchun stаtistik usullаrni qo’llаsh zаrur.

**Hisоblаsh vоsitаlаrigа tаlаblаrni аniqlаsh**.

Hisоblаsh vоsitаlаridаn fоydаlаnish vаqti bo’yichа tаlаblаrni ifоdаlаsh zаrur, ya`ni bittа yoki bir nеchtа EHMdа ishlаsh grаfigini tuzish hаmdа EHMni mоdеllаshdа kеrаk bo’lаdigаn tаshqi mоslаmаlаrni ko’rsаtish lоzim.

**Ishchi hisоblаrni o’tkаzish**.

*S* tizim mоdеli bilаn mаshinаli ekspеrimеntni o’tkаzish rеjаsi vа mоdеlning dаsturini tuzgаndаn kеyin EHMdа ishchi hisоblаshlаrgа kirishish mumkin, ulаr оdаtdа o’zidа quydаgilаrni mujаssаmlаshtirаdi: а) kirish mа`lumоtlаr to’plаmini tаyyorlаsh; b) EHMgа kiritish uchun kirish mа`lumоtlаrni tаyyorlаsh (pеrfоkаrtа, pеrfоlеntа vа sh.k. lаrgа yozish); v) kiritish uchun tаyyorlаngаn kirish mа`lumоtlаrini tеkshirish; g) EHMdа hisоblаrni o’tkаzish; d) chiqish mа`lumоlаrini, ya`ni mоdеllаsh nаtijаlаrini оlish.

Mаshinаli mоdеllаshni o’tkаzishni ikki bоsqichdа bаjаrish mаqsаdgа muvоfiqdir: nаzоrаt, kеyin esа ishchi hisоblаr. Bundа nаzоrаt hisоblаri *M*M mаshinаli mоdеllаrni tеkshirish uchun vа kiruvchi mа`lumоtlаrni o’zgаrishigа nаtijаlаrning sеzuvchаnligini аniqlаsh uchun bаjаrilаdi.

**Tizimni mоdеllаsh nаtijаlаrining tаhlili.**

EHMdа hisоblаshlаr nаtijаsidа оlingаn chiqish mа`lumоtlаrini sаmаrаli tаhlillаsh uchun ishchi hisоblаr nаtijаlаri bilаn nimа qilish vа ulаrni qаndаy tаlqin qilish kеrаkligini bilish lоzim. Bu mаsаlаlаr S tizimni mоdеllаshning ikkitа birinchi bоsqichlаridа dаstlаbki tаhlil аsоsidа еchilishi mumkin. *M*M  mоdеl bilаn mаshinаli tаjribаni rеjаlаsh chiqish mа`lumоtlаrning kеrаkli miqdоrini chiqаrish vа ulаrning tаhlil usulini аniqlаshgа imkоn bеrаdi. Bundа fаqаtginа kеyingi tаhlil uchun kеrаk bo’lаdigаn nаtijаlаr bоsmаgа bеrish hаmdа mоdеllаsh nаtijаlаrini qаytа ishlаsh vа bu nаtijаlаrni eng ko’rgаzmаli ko’rinishdа ifоdаlаsh nuqtаi nаzаridаn EHM ning imkоniyatlаridаn to’lаrоq fоydаlаnish kеrаk. Nаtijаlаrni EHM dаn chiqаrishdаn оldin ulаrning stаtistik tаvsiflаrni hisоblаsh, mаshinаni qo’llаsh sаmаrаdоrligini оshirаdi vа EHM dаn chiqqаn аxbоrоtni qаytа ishlаshni minimumgа оlib kеlаdi.

**Mоdеllаsh nаtijаlаrini kеltirish.**

Ilgаri bеlgilаngаnidеk, mоdеllаshning uchinchi bоsqichidа mоdеllаshning оxirgi nаtijаlаrini jаdvаllаr, grаfiklаr, diаgrаmmаlаr, sxеmаlаr vа shu kаbilаr ko’rinishidа ifоdаlаshgа аsоsiy e`tibоrni qаrаtish lоzim. Hаr bir аniq hоldа eng to’g`ri kеlаdigаn shаklni tаnlаsh mаqsаdgа muvоfiq, chunki bu buyurtmаchi tаrаfidаn ulаrni kеyingi fоydаlаnish sаmаrаdоrligigа kаttа tа`sir ko’rsаtаdi. Ko’p hоlаtlаrdа eng оddiy shаkl jаdvаllаr hisоblаnаdi, hаttоki *S* tizimning mоdеllаsh nаtijаsini grаfiklаr ko’prоq ko’rаgzmаli tаsvirlаydi. Mоdеllаshning diаlоgli rеjimlаridа displеylаr mоdеllаsh nаtijаlаrini оpеrаtiv аks ettirаdigаn eng оqilоnа vоsitаlаrdir.

**Mоdеllаsh nаtijаlаrining tаlqini.**

Mоdеllаsh nаtijаlаrini оlib vа tаhlillаb bo’lib, ulаrni mоdеllаnаyotgаn obyektgа, ya`ni *S* tizimgа nisbаtаn tаlqin qilish kеrаk. Bu nimbоsqichning аsоsiy mаzmuni ⎯ *M*M mоdеl` оrqаli mаshinаli tаjribа o`tkаzish nаtijаsidа оlingаn аxbоrоtdаn mоdеllаsh obyektigа qo’llаniluvchi аxbоrоtgа o’tish. Buni аsоsidа tаdqiqlаnаyotgаn *S* tizimning ishlаsh jаrаyoni tаvsiflаrigа nisbаtаn xulоsаlаr chiqаrilаdi.

**Mоdеllаsh nаtijаlаrini chiqаrish vа tаvsiyalаr bеrish.**

Bu nimbоsqichni o’tkаzish оldingi ikkinchi bоsqich bilаn chаmbаrchаs bоg`liq. Mоdеllаsh yakunlаrini chiqаrishdа *M*M mоdеl` ustidа tаjribа rеjаsigа muvоfiq оlingаn nаtijаlаrning bоsh xоssаlаri bеlgilаnishi, gipоtеzаlаr vа fаrаzlаrni tеkshirilishi o’tkаzilgаn bo`lib, bu nаtijаlаr аsоsidа xulоsаlаr bаjаrilgаn bo’lish kеrаk. Bulаrning hаmmаsi mоdеllаsh nаtijаlаridаn аmаliy fоydаlаnish tаvsiyalаrini ifоdаlаshgа imkоn bеrаdi, mаsаlаn *S* tizimning lоyihаlаshtirish bоsqichidа.

**Uchinchi bоsqich bo’yichа tеxnikаviy hujjаtlаrni tuzish.**

Bu hujjаtlаr o’z ichigа quyidаgilаrni оlish kеrаk: а) mаshinаli ekspеrimеntni o’tkаzish rеjаsi; b) mоdеllаsh uchun kirish mа`lumоtlаr to’plаmlаri; v) tizimni mоdеllаsh nаtijаlаri; g) mоdеllаsh nаtijаlаrini tаhlili vа bаhоsi; d) оlingаn mоdеllаsh nаtijаlаri bo’yichа xulоsаlаr; е) mаshinаli mоdеlni kеyingi mukаmmаllаshtirish yo’llаrini vа uni аmаlgа оshirishning mаvjud sоhаlаrini ko’rsаtishlаrni.

Ko’rilgаn bоsqichlаrning hаr biri bo’yichа EHMdа S аniq tizimni mоdеllаsh bo’yichа tеxnikаviy hujjаtlаrning to’lа mаjmui bo’lishi kеrаk.

Shundаy qilib, S tizimning mоdеllаsh jаrаyoni mоdеllаshning sаnаb o’tilgаn bоsqichlаrini bаjаrishigа оlib kеlаdi. *M*M kоnsеptuаl mоdеlini qurish bоsqichidа mоdеllаnаdigаn obyektni tаdqiqi o’tkаzilаdi, kеrаkli аpprоksimаsiyalаr аniqlаnаdi vа mоdеlning mаntiqiy sxеmаsi vа dаsturning sxеmаsini kеtmа-kеt qurish yo’li bilаn mоdеllаshning ikkinchi bоsqichidа *M*M mаshinаli mоdеlgа qаytа o’zgаrtirilаdigаn umumlаshgаn sxеmаsi qurilаdi. Mоdеllаshning оxirgi bоsqichidа EHMdа ishchi hisоblаr o’tkаzilаdi, S tizimning mоdеllаsh nаtijаlаrini оlinаdi vа tаlqin qilinаdi.

Ko’rib chiqilgаn bоsqichlаr vа nimbоsqichlаrning kеtmа-kеtligi S tizimning mоdеlini qurish vа аmаlgа оshirishning eng umumiy yondаshuvini аks ettirаdi. Kеyinchаlik mоdеllаsh jаrаyonining eng muhim tаshkil etuvchilаridа to’xtаlаmiz.

**VI BO‘LIM. OB'ЕKTLARNI MATЕMATIK MODЕLLASHTIRISHDAGI TIPIK MASALALARI**

**8-DINAMIKA TЕNGLAMALARI BO‘YICHA STATIK TAVSIFLARNI OLISH.**

**REJA:**

* Konsektual modelni yaratish.
* Dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash.
* Matematik modelni ishlab chikish
* Modellashtirish vositalarini tanlash.
* Modellashtirish nazariyasini predmeti.

Xayoliy modellar xakikiy dunyoni nazariy tushinish va aks ettirish shakli bulib, uni fizik bilish uchun katta urin egallaydi. Shuning uchun nazariy bilish va uslubiy jixatdan modellarni shakillantirish masalasi, ularni bilishda kullash va boshka modellar, xayoliy va real tajribalar, gipoteza, nazariyalar bilan alokasi katta axamiyat kasb etadi.

Modellar-ilmiy gipoteza bulib, fanni rivojlantirish shakli sifatida kurib kelgusidagi takomillashgan nazariya modellari kurinishida urganiladi.

Xayoliy va material modellarni kuyidagicha tariflash mumkin:

Modellashtirish - bu biror bir ob'ektni (orginalni) boshkasi (model bilan) almashtirish va orginalni xususiyatlarini modelni  xususiyatlarini tadkik etish yuli bilan urganishdan iborat. Almashtirishdan asosiy maksad orginal xususiyatlarini urganishni aniklashni tezlashtirish, soddalashtirish, narxini kamaytirish imkonini beradi. Umuman ob'ekt-orginal sifatida ixtiyoriy tabiy yoki sun'iy, real (xakikiy) yoki xayoliy tizm bulishi mumkin.

Modellashtirish usuli  xozirgi zamonda kupdan kup olimlar tomonidan tadbik etilmokda. Misol sifatida mexanika, fizika (kattik jismlar) ximiya, biologiya, meditsina, iktisodiyot va boshka soxalarni kurish mumkin.

Modellashtirish konsepsiyasidan maksad asosan modellarni nazariya yaratish jarayoniga kiritishdan iboratdir, chunki ideal modellar nazariyani boshlangich boskichi bulishi mumkin yoki nazariyani interpretatsiya kilish modeli xam bulishi mumkin.

Gipotezalar nazariyaning ideallashtirilgan ob'ektlardan farkli  bulib, nazariyani interpretatsiya kilish modeli yoki dastlabki pogonadagi model kurinishida tasvirlash mumkin. Gipotezalar shakillantirilayotgan modellarni dastlabki kadamlari (pogonalari) sifatida kurilishi mumkin.

Dastlabki modelni ishlab chikishda tadkikotchi intuitsiyasi katta rol uynaydi. Boshlangich vaktlarda kata mikdordagi modellar oldinga surilishi mumkin. Ammo tadkik etish jarayonida ularning soni kamayadi.  Model bilan ishlash shakli sifatida xayoliy tajriba kuriladi. Ayrim xollarda xayoliy tajribalarni ideallashtirilgan deyiladi, chunki ular real tajribalar bilan boglikdir. Ma'lum mikyosda xayoliy tajriba real tajribani ma'lum tomonlarini (xususiyatlarini) xayoliy obrazli rekonstruksiya kilishdan iboratdir. Chunki, aytiladiki «fikirlash ongda tajriba utkazish maxsulidir». Xayoliy tajriba shartsiz ravishda xakikiy tajribaga karaganda kulaydir. Fikrlar bizda xar doim mavjud va xakikatga nisbatan ongda tajribalarni yigish (tuplash) onsondir. (Engelmayer suzlari buyicha)

Tajriba ob'ekt orginalini ma'lum tomonlarini (xususiyatlarini) modelda aks ettirishni adekvatlik kriteriyasi bulib kelmokda. Tajriba xakam rolida bulib, model yordamida olingan ta'savurlarni olib kolish yoki tashlab yuborish tugrisida yechimini kabul kiladi.

Urganilayotgan xodisa, jarayon yoki ob'ektni matematik ifodalar (munosabatlar) va formulalar yordamida ta'savvur etish jarayoni matematik  model deyiladi. Tadkik etilayotgan ob'ektni modellashtirish ob'ektni shakillashtirishdan  boshlanadi, ya'ni mos matematik modelni tuzishdan iborat. Buning uchun uning axamiyati kasb etgan tomonlari (xususiyatlari) ajratib olinadi (tanlanadi) va matematik munosabatlar yordamida yoziladi.

Matematik model tashkil etilgandan sung, ya'ni masalaga matematik shakl berilgandan sung uni urganish uchun matematik usullardan foydalanishimiz mumkin.

Yozuv stoli sirtini yuzini topish masalasi talab etiladi. Bu masalani matematik modeli kuydagicha yeziladi:



Bu shuni anglatadiki, real ob'ekt (yozuv stoli) tugri burchakni abstrakt matematik modeli bilan almashtirilgan. Tugri turt burchakka ulchovlar berilgan. Bu ulchovlar ulchash natijasida a



3 rasm. Ellips tenglamasi (modeli) olingan va bunday tugri burchakning yuzi kidirilayotgan yuzaning taxminiy kiymati olinadi. Tugri turtburchak modelini tanlash biz asosan uzimizning tugri burchak kurish xususiyatlarimizga asoslanadi. Ammo, inson kuzi yukori aniklikga ega bulgan ulchash asbobi emas.

Modellashtrish asosan modelda tadkik kilishga xalakit beruvchi orginalni alomatlari mavjud bulmagan xollarda, yoki modelni xususiyatlarini urganish va belgilash imkonini beruvchi parametrlar mavjud bulganda maksadga muvofikdir.

Modellashtirish nazariyasi uzaro bir-biriga boglik bulgan nizomlar, ta'riflar, modellarni yaratish va tadkik etish usullari, vositalri tuplamidan iborat. Bu nizomlar, tariflar, usullar, vositalar va modellar modellashtirish nazariyasini predmetini tashkil etadi.

Modellashtirish nazariyasini asosiy masalasi tadkikotchilarni modellarni yaratish texnologiyasiga urgatishdan iborat. Bunday texnologiya orginallarini urganilayotgan xususiyatlarini yetarli aniklik va tula ravishda tadkik etish imkoniyatini beradi.

Ob'ekt -orginal sifatida asosan xisoblash tizmlari kurilgan bulib, modellashirishni predmet soxasini tashkil etadi. Xisoblash tizmi tushunchasi bu yerda keng ma'noga ega bulib, bir protsessorli ma'lumotlarni kayta ishlash tizmidan turli dasturiy ta'minotli taksimlangan xisoblash tizmlarigacha va turli vazifalarga muljallangan tizmlar kiradi. Xisoblash tizmlari - bu sun'iy, muxandislik tizmlari bulib, uning xamma parametri ma'lum. Demak, bu parametrlarni tadkik etish, aniklash imkoni bor.Buning uchun xisoblash tizmlarini modellashtirishni prinsipial imkoni bor.

2.Tizmlarni tadkik etishda modellashtirishni urni va axamiyati.

Modellashtirishni ilmiy kidiruv ishlarida, muxandislik ijod soxasida va umuman inson xayotida baxolash murakkab masaladir. Ixtiyoriy xar kanday tizmni bilish yoki urganish moxiyati buyicha uning modelini yaratishga olib kelinadi. Xar bir kurilma yoki inshoatni yaratishdan avval uning model loyixasi ishlab chikiladi. San'oatni xar kanday asari xakikiy dunyoni borlikni belgilovchi modeldir. Inson biror bir xarakat kilishdan oldin mumkin bulgan xarakatlar ketma-ketligini uylab kuradi yoki sinovdan utgan xarakatlar modeli buyicha boshkaradi.

Konstruktiv modellar, ya'ni sistemani xarakteristikalarini uning parametrlariga boglanishni tadbik etuvchi va xususiyatlarini belgilash imkonini  beruvchi modellar aloxida axamiyat kasb etadilar. Bunday modellar tizmlarini ishlashini optimallashtirish imkonini yaratadi. Optimallashtiruvchi modellar-murakkab tizmlar nazariyasini  asosini tashkil etadi.

Modellashtirish ilmiy bilish usuli va texnik masalalarni yechish usuli sifatida xar doim yukori baxolanib kelingan. Texnikani rivojlantirish bilan mexanizm, mashina va inshoatlar fizik modellashtirish keng kullanila boshlandi.

Matematikaning yutuklari turli tabiatga ega bulgan ob'ekt va jarayonlarni matematik modellashtirishni keng kulamda tarkalishiga olib keladi. Shuni aytib utish kerakki, fizik tabiati turlicha bulgan tizmlarni ishlash dinamikasi bir turdagi boglanishlar yordamida yoziladi, ya'ni bir turdagi modellar yordamida tasvirlash yoki ifodalash mumkin. Turli -tuman tizmlarni taxlil va sintez kilishda muxandislar foydalanadigan xisoblash formulalari bunday tizmlarni matematik modellardan keltirib chikarilgan.

Imitatsion modellashtirish uslubiyatini ishlab chikish natijasida modellashtirish yanada sifatli yangi pogonaga kutarildi. Bu shundan iboratki, modellashtirish yordamida tadkik etiladigan tizmlar sinfi yanada kengaydi. Xozirgi zamonaviy xisoblash texnikasini yangi imkoniyatlarini chukurlashuvi va kengayishi modellashtirishdan foydalanish soxalarini yanada kengayishiga va rifojlanrishiga olib keladi. Xozirgi sharoitlarda ilmiy-texnik progressni jadallashuvi natijasida chegaralangan moddiy, ish, energetik va vakt resurslari asosida yukori samaradorlikka erishish shartlari buyicha modellashtirish aloxida axamiyatga ega bulmokda.

Xozirgi davrda modellashtirish kullanilmaydigan inson faoliyati soxasini topish kiyindir. Masalan, avtomobillarni ishlab chikarish modeli, bugdoyni yetishtirish, inson organlarini ishlash modellari, Azov dengizini xayot faoliyati, atom urishining okibatlari va x.k. Kelgusida xar bir tizmni uzining modellari yaratilishi mumkin, xar bir texnik yoki tashkiliy loyixani ishlatishdan (kullanishdan) avval uni modellashtirish zarur.

Mutaxassislarni aytishi buyicha xisoblash tizmlarining asosiy vazifasi modellashtirishdan iborat buladi. Xakikatdan xozirgi davrda xisoblash texnikasini amaliyotda tadbik eish texnologik jarayonlarni boshkarishni avtomotlashtirilgan tizmlarga, tashkiliy-iktisodiy komplekslari va loyixalash jarayonlarini avtomatlashtirilgan boshkarish tizmlarini xamda ma'lumotlar omborini keng kulamda yaratish kabi yunalishlarda kullanilmokda. Ammo xar kanday boshkarish tizmi boshkariladigan ob'ekt yoki jarayon xakidagi axboratga muxtoj buladi. Shuning uchun xisoblash  texnikasi modellashtirish uchun ishlatish ( foydalanish)  birinchi darajali axamiyatga egadir.

Xisoblash tizmilari murakkab va kimmat baxoga ega bulganliklari uchun moslashtirish ob'ektlari bulishlari mumkin va zarur.

Modellashtirish xisoblash tizmlarini loyixalash boskichida, mavjud ishlatilayotgan tizmlarni ishlashini elektromol sharoitlarda taxlil etish yoki tizmni tarkibi, strukturasi, boshkarish turlari yoki ish xajmini uzgarishini urganish jarayonlari uchun foydalaniladi. Dastlab tanlab olingan loyixa yechimini taxlil kilish modellashtirish bilan amalga oshiriladi. Bu esa uz navbatida kelajakdagi tizmning kutiladigan xarakteristikalarini aniklashni imkonini beradi, uning kuchli va kuchsiz tomonlarini aniklashga asos buladi. Agar uning xarakterstikalari kuyilgan talablarni kanoatlantirmasa taxlil asosida loyixada uzgartirishlar kiritiladi. Sungra yana modellashtirish utkaziladi. Bu jarayon ishlab chikilayotgan tizmni ishlash sifat kursatkichlari talab darajasiga yetguncha davom ettiriladi.

Xozirgi davrda ishlab turgan tizmlarni modellashtirish yordamida tizmlarni ishlash jarayonini chegaraviy shartlarini aniklashda, ektrimal sharoitlarni imetatsiya kilishda foydalaniladi. Bunday sharoitlari sun'iy yaratish bir kancha kiyinchiliklarga olib keladi va noxush okibatlarga olib kelishi mumkin.

3.Modellarni sinflari.

Fizik modellar. Modellarni sinflarga ajratishga asos kilib, modelni orginaldan abstraksiyalash (mavxumlash) darajasi olingan. Dastlab xamma modellarni ikki guruxga ajratish mumkin. Moddiy (fizik) va abstrak (matematik).

Fizik model deb orginalga ekvivolent yoki uxshash bulgan tizmlar tushiniladi. Boshkacha ytganada ishlash jarayoni orginalga uxshash bulgan u yoki bu fizik tabiatga ega bulgan tizmlarga aytiladi. Fizik madellarni kuyidagi turlarini kursatish mumkin: naturali, kvazinaturavi, masshtab va analog modellar.

Natural modellar - bu real tadkik etilayotgan tizmlardir. Ularni maketlar yoki tajriba kurinishi deyiladi. Bunday modellar tizm- orginallarga tula adekvat buladi va natijada modellashtirish natijalarini yukori anikligini va ishonchliligini ta'minlaydi. Xisoblash tizmlarini loyixalash jarayoni tajriba kurinishlarini sinash bilan yakunlanadi.

Kvazinaturaviy modellar naturaviy va matematik modellar majmuasidan iborat.

Masshtab modellar - bu orgenallik kanday fizik tabiatga ega bulsa shunday tabiatli tizm bulib, fakat masshtablari bilan farklanadigan tizmdir. Masshtab modellashtirishni uslubiyat asosi bulib, uxshashlik nazariyasi  olingan. Bu nazariya buyicha  orginal bilan model geometrik uxshashlik saklanishi  lozim va ularni parametlari mos masshtablarda bulishi lozim.

Analog modellar - deb shunday modellarga aytiladiki, orginaldan fizik tabiatga nisbatan fark kiluvchi, ammo ishlash jarayoni orginalga uxshash bulgan modellarga aytiladi. Bunday modellarda asosiy shartlardan biri bu urganilayotgan ob'ekt bilan model parametrlari orasida bir kiymatli mos kelishlik bulishi, xamda bu tizmlardagi jarayonlarni ulchamga ega bulmagan matematik yozilishi ayniyat shaklida bulishi zarur. Analog modellarni yaratish uchun urganilayotgan tizmlarni matematik tafsiflash zarur. Analog modellar sifatida mexanik, gidravlik, pnevmatik tizmlar ishlatilishi mumkin. Ammo kupgina xollarda elektr va elektron analog modellar keng kullaniladi. Chunki tokni kuchi va kuchlanish boshka tabiatga ega bulgan fizik kattaliklar analogi buladi. Analog modellarni asosiy xususiyatlari parametrlarni mikdoriy uzgarishi va ulchamlariga adaptatsiya (moslashtirish) kilinishi sodda va tezkordir. Analog modellar xisoblash texnikasini vositalarini mantikan elementlar va elektr zanjirlari satxida tadkikot utkazishda yoki tizm satxida tizmlar ishlashi, masalan: differensional yoki algebrik tengliklar yordamida yozilish satxida foydalaniladi.

Matematik modellar matematik model tizmini abstrakt tilda formal tafsiflashdan  iborat. Masalan, xususan tizimni ishlashini matematik ifodalar yordamida modelni yaratish uchun ixtiyoriy matematik vositalar - algebrik, differensial va integral xisoblash, tuplamlar nazariyasi, algoritmlar nazariyasi va boshkalar ishlatilishi mumkin. Moxiyati buyicha xamma matematika ob'ekt va jarayonlarni modellarini yaratish va tadkik etish uchun yaratilgan.

Modellashtirish maksadi va orginalning xarakterli tomonlari modellarni jixatlarini va ularni tadkik etish usullarini aniklaydi. Masalan: matematik modellarni deterministik va extimollik (staxastik) sinflarga ajratish mumkin. Birinchisi modelni xarakteristikasi va parametrlari orasidagi uzaro mos kelishlikni aniklasa, ikkinchisi bu kattaliklarni statistik kiymatlari orasidagi moslikni aniklaydi. U yoki bu turdagi modelni tanlash tasodifiy faktorlarni xisobga olish zarurligi darajasiga asoslangan. Matematik modellarni tadkik etish usullari kuyidagi turlarga bulinadi; analitik, sonli, imitatsion.

Analitik model  deb tizmni shunday formal tavfsiflashga aytiladiki, ma'lum matematik apparatdan foydalanilgan xolda tenglama yechimini yakkol kurinishda olish imkonini beradi.

Sonli model  shunday turdagi boglanish bilan xarakterlanadiki, anik boshlangich sharoitlar va modelni mikdoriy parametrlari uchun fakat xususiy yechimlarini topish imkonini beradi.

Imitatsion model - bu tashki va ichki ta'sirlar ostidagi tizmlarni yozish majmuasi va tashki ta'sirlar, tizmning ishlash algoritmlari yoki tizmni xolatlarini uzgarish koidasidan iborat. Bu algoritm va koidalar mavjud bulgan analitik va sonli yechimlarni aniklashni imkonini bermaydi, ammo tizmni ishlash jarayonini imitatsiya kilish (kuchirish) va kiziktirayotgan xarakteristikalarni (kursatkichlarni) ulchash yoki aniklash imkonini beradi.

Imitatsion modellar analitik va sonli modellardan farklirok keng sinfdagi ob'ekt va jarayonlar uchun yaratilishi mumkin. Imitatsion modellardan foydalanish uchun odatda imitatsion modellarni tasvirlash (yozish) vositalari universal yoki maxsus algoritmik  tillar xizmat kiladi. Imitatsion modellar kuprok darajada xisoblash tizmlarini pogonada tadkik etishga  muljallangan.

4.Bilish va boshkarish jarayonlarida modellashtrish

Modellashtirish  muammosi bilan biz asosan ikki xolda duch kelamiz: birinchidan, bilish jarayonlarida, ya'ni ob'ekt va jarayonlarni bilish modelini tuzishda, ikkinchidan boshkarish jarayonlarida, ya'ni ob'ektni maksadga tomon yunaltirilgan boshkarishda, ya'ni inson tomonidan kuyilgan maksadga erishish uchun.

Bilish jarayonida bilish modeli yaratiladi. Bu model zaruriy kurinishda ob'ektni ishlash mexanizmni aks ettiradi. Bunday modellashtirishga misol sifatida bizni urab turgan tabiatni urganishni olish mumkin. Tabiat xususiyatlarini tushintira olish, ularni uzaro boglanishi, mexanizmlarni taxlil etish va x.k. -mana bunday modellashtirishni asosiy masalalarni tashkil etadi. Bunday modellashtirish bilishdan kam farklanadi. Modellarni asosiy maksadi shunday modellar yaratish kerakki ular inson uchun muxim bulgan tabiat ob'ektlarini aks ettiruvchi modellar ishlab chikishdan iborat. Bunday xususiyatlar xar bir ob'ekt yoki xodisadagi sabab - okibat boglanishlarini  turlicha kurinishda aks ettirilishi bilan ifodalanadi. Bunday boglanishlarni biror bir sababni okibatga «uzgartiruvchi» kurinishda tasvirlash mumkin.



4 rasm. Bilish ob'ektini tasvirlash.

«Uzgartiruvchi»ni  «ishlashini» biror bir tilda yozish model deyiladi. Demak, model deyilganda shunday fikrlash tushiniladiki (ixtiyoriy tilda - matematik, grafik, algoritmik, suzlashuv va x.k.) kuzatilayotgan xodisani imitatsiya kilish imkonini bersin. Konkret maksadlar model yoziladigan  tilni xam aniklashtiradi. Ma'lumki, kupgina texnik va fizik modellarni yozish matematika tilidan amalga oshiriladi.

Sababni X bilan, okibatni esa Y bilan belgilaymiz. Bular orasidagi boglanishni shartli ravishda kuyidagi kurinishda yozamiz

Y=F(X),

Bunda F- sababini  X-okibatga  Y- uzgartirish koidasi. Bu modelni tashkil etadi. F ni modelni operatori deyiladi.



5 rasm. Ob'ektni tashki muxit bilan uzaror ta'siri.

Kuyidagi 5-rasmda modellashtirilayotgan ob'ektni tashki muxit bilan uzaro ta'siri kursatilgan. Bu uzaro  ta'sirlar X   va  Y kanallari buyicha sodir buladi.  X kanali buyicha tashki muxit ob'ektiga ta'sir etadi, Y kanali buyicha ob'ekt tashki muxitga ta'sir etadi.

Modellashtirish masalasi operator F ni topishga muljallangan bulib, operator F ob'ektni kirish va chikishlarini boglab turadi.

Faraz kilaylik x1,x2, ... ,xN ob'ektni kirishini kuzatish bulsin, y1,y2,... yN

mos ravishda diskret vakt dakikalaridagi 1,2,…№ chikishni kuzatishlari bulsin. Bu kuzatishlar ob'ektni noma'lum operatori F0 bilan boglagan, ya'ni

Yi=F0(xi) (i=1,2,...,N)

Modellashtirish masalasi shunday model operatori F ni tuzimdan (sintez kilishdan) iboratdir, ya'ni F0 kuzatishlar buyicha xi va yi ni baxosini olishdan iborat. Tabiyki  biror bir kriteriy buyicha model operatori F ob'ekt opreratori F0 yakin bulishligi talab etiladi, ya'ni F~F0.

Bilish modellarini axamiyatli xususiyatlari shundan ibratki ob'ekt yoki xodisa mexanizmlari  opreator F strukturasida aks etirilishidir, ya'ni ob'ektdagi modellashtirish jarayonida aniklangan xamma sabab - okibat boglanishlari aks ettirilishidir. Agar bu uzaro boglanishlarni xisobga olmaslik modelni bilish tomonlari ma'lum kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bilish uchun kanday bu jarayon sodir bulishi yetarli bulmay balki nima uchun bu jarayon sodir bulish sabablarini xam aniklash kerak.

Modellashtirishni boshka turdagi kurinish –bu ob'ektni boshkarish talablariga bevosita boglangan bulib, boshkarishga nisbatan yordamchi xarakterga ega. Xakikatdan boshkarish uchun oldindan nimani boshkarish kerakligini, ya'ni ob'ekt modeliga ega bulish va unda boshkarishni okibatini sinab kurish va ulardan eng yaxshisini tanlab olish zarur. Shuning uchun bu turdagi modellashtirish jarayonlarida  shunday model yaratish kerakki, u boshkarish talablariga javob berishi kerak.

Shu sababli, «boshkarish» tushunchasi nimani angalatadi va boshkariladigan ob'ektni modeliga talablar kuyilishini aniklab olish kerak.

Boshkarish deb -  ob'ektga shunday maksadaga yunaltirilgan ta'sir kursatish jarayoni tushiniladiki, natijada boshkarishgacha nisbatan ob'ekt ma'lum ma'noda kuyilgan maksadlarni bajarishga «yakinrok» buladi.

6- rasm. Ob'ektni boshkarishni umumiy sxemasi.

Bu yerda X -boshkarilmaydigan, ammo nazorat kilinadigan tashkil etuvchi; U -boshkariladigan tashkil etuvchi; Y -ob'ekt xolati xakidagi axborat;

Boshkarishni tashkil kilish (sintez) uchun dastlab maksadni Z aniklash kerak, ya'ni ob'ektga ta'sir kilish jarayonida boshkarish kurilmasi nimaga intilishi kerak va boshkarish nuktasi nazaridan ob'ekt kanday bulishi zщarur. Ammo bundan tashkari boshkarish algaritmi  A xam berilishi zarur, ya'ni bu maksadga kanday erishish mumkinligi kursatilishi kerak.

Shunday kilib boshkarish kuyidagi turtlik bilan amalga oshiriladi.

<U,I=<X,Y>,A,Z>,

Bu yerda U boshkarish tasviri; I=<X,Y> tashki muxit va ob'ekt xolati xakidagi axborat;  A algoritm; Z boshkarish maksadi.

5.Modellashtirilayotgan ob'ektlarni sinflari.

Modellashtirish masalasi moxiyati ob'ektni sifat va mikdori tomonlarini aks ettiruvchi model operatorini tuzish (yaratish) maksadidan iboratdir. Bu masalani 7-rasmda keltirilayotgan sxema yordamida shakillantirish va yechish mumkin. Tarixiy nuktaiy nazaridan mavjud yechish usullari bir-biridan mustakil ravishda ishlab chikilib turli masalalarni yechimini topish bilan boglikdir. Bu usullarni vujudga keltirgan masalalar sinflari dinamik va statik ob'ektlar tushunchalari asosida amalaga oshirilishi mumkin.



7. Rasm. Modellashtirish ob'ektlarini sinflari.

Modellashtirish protsidurasiga jalb etilgan eng dastilabki va oddiy ob'ektlar sifatida determinsktik (stoxastik bulmagan) ob'ektlar olingan, ya'ni ob'ekt kirish va chikishlarni boglovchi regulyar funksiyadir. Bunday xolat modellashtirish nazariyasida dastlabki yondoshishni kelib chikishiga olib keladi. Bu yondoshish matimatik taxlilda taxminiy funksiyalarni kup  xadlar bilan almashtirish kurinishida ma'lum va uzining boshlangich boskichlarini P.L. Chebishev ishlaridan oladi. Bu yunalish funksiyalarni biror-bir funksiyalar tizmi buyicha taksimlash (kupgina xollarda polinomlar tizmi buyicha) bilan boglangan. Bu nazariyada ikkita yunalish mavjud: approksimaksiyalash nazariyasi va axborot nazariyasi.

Stoxastik ob'ektlarni identifikasiyalash uchun esa matematik statistika usullaridan foydalaniladi. Bu yunalishda ikkita nazariya bor. Baxolash nazariyasi va tajribalarni rejalashtirish.

Baxolash nazariyasini asosiy masalasi bulib, tasodifiy ta'svirlar va xalakitlar mavjud bulganda kuzatishlar buyicha ob'ektni noma'lum parametrlarini baxolashdan iborat.

Tajribalarni rejalashtirish nazariyasida stoxastik ob'ektlarni noma'lum parametrlarni aniklash maksadida aktiv va passiv tajribalarni utkazish jarayonlari kuriladi.

Dinamik ob'ektlarni modellashtirishga bulgan uchinchi yondoshish avtomatik boshkarish tizmlari nazariyasini usullari xisoblanadi. Bu nazariyada dinamik ob'ektlarni normal tabiy ishlatish rejimida (ya'ni xalakitlar va tasodifiy ta'svirlar ostida) maxsus modellashtirish usullari ishlab chikarilgan.

6.Modellashtirishning asosiy boskichlari

Modellashtirish uchun modelni yaratish va uni tadbik etish zarur. Modelni yaratishdan avval modellashtirish maksadi aniklanadi. Tadbik etilgandan sung modellashtirish natijalari taxlil etiladi.

Modelni yaratish bir necha boskichlardan iboart. Bu ob'ektni va tashki  ta'sirlarni urgatishdan boshlanadi va matematik modelni tanlash yoki ishlab chikish bilan yoki xisoblash sistemalari uchun dastur ishlab chikish bilan tugaydi.

(Agar modellashtirish dastur yordamida olib borilsa) Ba'zi bir matematik modellar xisoblash texnikasi vositalarisiz tadbik etishlishi mumkin, ammo kelgusida tadbik etilgan modellar albatta xisoblash texnikasi yordamida tadbik etiladi. Shunday kilib xisoblash sistemalari yordamida utkazilgan modellashtirish jaraenini kuyidagi kattalashtirilgan boskichlaradan iborat: maksadni shakitillantirish, ob'ektni urganish, tavsifli modellashtirish, matematik modellashtirish, masalani yechimini topish usulini tanlash yoki ishlab chikish, EXM uchun dastur tayyorlash, EXMda dasturni utkazish, olingan modellashtirish natijalarini taxlil kilish va yechim kabul kilish.

Ob'ektlarni modellashtirish boskichlari (jarayonlarni, xodisalarni)

1.Maksadni shakllantirish. Xar kanday modellashtirish masalasi, muammosi asosida sub'ekt  (inson) ob'ektdan nimani kutadi, nimaga intilish zarur kabi  axborat yotadi, ya'ni uningmaksadi {Z}nimadan iborat. Aynan manna  shu axborat ob'ektni aniklaydi. Bunday paradokslar soda yechiladi. Sub'ekt uzining uzining maksadini shakillantirayotganda ob'ekt xakida xar doim dastlabki tasavvurlarga ebuladi. Bu tasavvurlar  taxminiy bulib, modellashtirish maksadini samarali  shakillantirish uchun yetarli bulgan ob'ekt xususiyatlarini aks ettiradi. Odatda  modellashtirish  masalalarda maksad funksiya kurinishida berilgan biror bir kriteriyni maksimallashtirish yoki minimallashtirish yuli bilan erishiladi.

2.Ob'ektni urganish. Bunda sodir bulayotgan  jarayon urganiladi, ob'ektni  kurib turgan tashki muxit chegarasi  aniklanadi. Bundan tashkari bu boskichda tadkik etilayotgan ob'ektni xamma kirish va chikish parametrlari tadkik etiladi va ularni modellashtirish maksadiga erishishga bulgan ta'siri urganiladi.

3.Tavsifli modellashtirish. Ob'ektni kirish va chikish parametrlarini uzaro boglanishini belgilash va Suz bilan yozish.

4.Matematik modellashtirish. Tavsifli modelni matematikformal tilga ugirish. Maksadni biror bir maksad funksiya deb aytiluvchi funksiya kurinishida yozish. Ob'ektni xarakati ma'lum bir ifodalar yordamida yoziladi. Bu ifodalar ob'ektni kirish va chikish parametlari orasidagi  boglanishni ifodalaydi. Bu boskichda ob'ektni murakkabligiga karab matematik xarakterga xos bulgan  kiyinchiliklar mavjud buladi. Bunday masalalarga matematik dasturlash, chizikli algebra, differensial va integral xisoblash va boshkalar bulishi mumkin.

5.Masalani yechish usulini tanlash yoki yaratish. Bu boskichda vujudga kelgan matematik masala uchun mos keluvchi usul tanlanadi. Usul tanlashda asoan usulning murakkabligiga va talab etuvchi xisoblash resurslariga e'tibor berish  mumkin. Agar mavjud bulgan usullar talabiga javob bermasa yangi usul ishlab chikarishga tugri keladi. Kupgina xollarda xisoblash xarakteristikalari buyicha samarali bulgan ishlab chikiladi.

6.Masalani EXM da yechish uchun dastur tanlash yoki ishlab chikish.

Bu boskichda tanlab olingan usulni EXMdan utkazish uchun mos dastur tanlanadi. Agar bunday dastur mavjud bulmasa yangi dastur yaratish zarur.


7.EXM da masalani yechish.

Masalani yechish uchun zarur axborat EXM xotirasiga dastur bilan kiritiladi. Mos dastur yordamida makasdli axboratni kayta ishlanadi va kulay  kurinishda yechish natijalari olinadi.


8.Olingan yechimni taxlil kilish. Yechim taxlili ikki kurinishda buladi: formal (matematik) ya'ni bunda tuzilgan matematik modeldan olingan yechimni mosligi va mazmuniy (iktisodiy, texnologik va x.k.) ya'ni olingan natijalarni modellashtirilgan ob'ektga mosligini tekshirish. Taxlil kilish natijasida modelga uzgartirishlar yoki anikliklar kiritilishi mumkin va kurilgan jarayon kaytadan takrorlanishi mumkin. Tanlangan kursatkich buyicha ob'ekt faoliyatini yetarli aniklikda  ifodalasa model yaratilgan va tugallangan xisobanadi. Ana shundan sung modelni turli xisoblashlarda foydalanish mumkin.

**9-STATIKA VA DINAMIKANING NOCHIZIQLI TЕNGLAMALARI BO‘YICHA CHIZIQLI MODЕLLARINI TUZISH.**

1. Bоshqа tеnglаmаlаrning chiziqli kоmbinаsiyalаri оlinishi mumkin bo’lgаn bоg`liqli tеnglаmаlаr оlib tаshlаnаdi.
2. MT tеnglаmаlаrining chаp vа o’ng qismlаridаgi o’lchаmlаrning mоsligi tеkshirilаdi.
3. Imkоn bоrichа tizimning tеnglаmаlаri sоddаrоqlаrigа, mаsаlаn, stеxiоmеtrik bоg`lаnishlаrgа аlmаshtirilаdi.



Kimyo tеxnоlоgiyasidа jаrаyonlаrning mаtеmаtik tаvsiflаri uchun аsоsiy bоg`liqliklаr quydаgi jаdvаldа ifоdаlаngаn



**Shаrtli bеlgilаr**

*V -* ko’rilаyotgаn zоnаning hаjmi

*v* - оqimning sаrfi

*L* - ko’rilаyotgаn zоnаning uzunligi

*D* - bo’ylаmа аrаlаshtirish kоeffisiеnti

, *T* - оqimning tаrkibi vа hаrоrаti

 - fаzаli o’tishdа аgrеgаt hоlаtini o’zgаrishidа kоntаktlаnаyotgаn fаzаning tаrkibi

 - оqimdа kоmpоnеntlаr mаnbаlаrining yig`indi jаdаlligi

 - оqimdа issiqlik mаnbаlаrining yig`indi jаdаlligi

*Cp* - o’zgаrmаs bоsimdа issiqlik sig`imi

 - оqimdа kоmpоnеntlаr mаnbаlаrining lоkаl jаdаlligi

*Δq* - оqimdа issiqlik mаnbаning lоkаl jаdаlligi

*K* - оqimdа issiqlik mаnbаlаrining jаdаlligini tаvsiflоvchi uzаtish kоeffisiеnti

*ΔN* - elеmеntаr jаrаyonning issiqlik sаmаrаsi

 - kimyoviy rеаksiya pоg`оnаlаrining tеzliklаri

 - rеаksiyalаrdа kоmpоnеntlаrning stеxiоmеtrik kоeffisiеntlаri

 - fаzоning kооrdinаtаsi

*t* - vаqtning kооrdinаtаsi

*n* - ko’p kоmpоnеntli tizimdа kоmpоnеntlаr sоni

*m* - murаkkаb kimyoviy rеаksiyadа elеmеntаr pоg`оnаlаr sоni

**YUQОRIDАGI INDЕKSLАR**

(0) - оqimning zоnаgа kirish аlоmаti

*R* - kimyoviy rеаksiya

*M* - mоddа аlmаshuv

*A* - fаzаli muvоzаnаtdа аgrеgаt hоlаtining o’zgаrishi

P - tаshqi оqimdаn qo’shimchа tа`minlаsh

*T* - issiqlik аlmаshuv

I - issiqlik nurlаnish

- tеrmоdinаmik muvоzаnаt

~ - ko’rilаyotgаn bilаn kоntаktlаnаyotgаn оqimning zоnаsi

**PАSTKI INDЕKSLАR**

 - kоmpоnеnt


**  - kimyoviy rеаksiyaning pоg`оnаsi

**  - pаrаmеtrning tаqsimlаngаnligi

*p* - kimyoviy rеаksiyaning elеmеntаr pоg`оnаsidа tаshkil bo’lаyotgаn kоmpоnеnt(mаhsulоt)

**Idеаl аrаlаshtirish zоnаsining mаtеmаtik tаvsifi**

**(mujаssаmlаshgаn pаrаmеtrli obyektning)**



**Dinаmik mоdеlning tаvsifi**

Kоmpоnеntlаr bo’yichа bаlаns:



Umumiy bаlаns:



Issiqlik bаlаnsi:



Еchish nаtijаsi:





To’plаngаn pаrаmеtrlаr bilаn jаrаyonlаrning nоstаsiоnаr rеjimlаrini tаvsiflаsh uchun оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаrning *n*+2 tizimi (ОDTT) , 2, 3 qo’llаnаdi.

**Stаtik mоdеlning tаvsifi.** Chеkli tеnglаmаlаr tizimi (ChTT) – yo chiziqli (ChChTT), yo nоchiziqli (NChTT).








Mujаssаmlаshgаn pаrаmеtrli jаrаyonlаrning stаsiоnаr rеjimlаri tаvsifi uchun chеkli tеnglаmаlаr tizimi (ChTT) qo’llаnilаdi.



Yakuniy еchim nаtijаsi.

**Idеаl siqib chiqаrish zоnаsining mаtеmаtik tаvsifi**

**( tаqsimlаngаn pаrаmеtrli obyektning).**



**Dinаmik mоdеlning tаvsifi**

Kоmpоnеntlаr bo’yichа bаlаns – xulоsа :



bundа









Kоmpоnеntlаr bo’yichа bаlаns tеnglаmаlаri:



Umumiy mаtеriаl bаlаnsning tеnglаmаsi:



Issiqlik bаlаns tеnglаmаsi:





Nаtijаdа xususiy hоsilаli *n*+2 diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr tizimi оlindi.

Еchish nаtijаsi:







Bаrchа o’zgаruvchilаr ikki mustаqil kооrdinаtаlаrgа bоg`liq: *t, l*. .

Tаqsimlаngаn pаrаmеtrlаr bilаn nоstаsiоnаr jаrаyonlаrni tаvsiflаsh uchun («quvur») xususiy hоsilаli diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr tizimi (X²DTT) 4), 5), 6) qo’llаnilаdi.

**2. Stаtik mоdеlning tаvsifi**

Stаtik mоdеl uchun vаqt bo’yichа оlingаn hоsilаlаrning bаrchаsi nоlgа tеng.







O`zgаruvchilаrning o’zgаrishi bittа fаzоviy kооrdinitа bo’yichа ro’y bеrgаndа, tаqsimlаngаn pаrаmеtrlаr bilаn jаrаyonlаrning stаsiоnаr rеjimlаrini tаvsiflаsh uchun оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr tizimi 4’, 5’, 6’ qo’llаnilаdi.

Еchimlаr:







yoki quvur uzunligi bo’yichа hаrоrаt, kоnsеntrаsiyalаr, sаrflаrning o’zgаrishi.

Kimyoviy jаrаyonlаrni mоdеllаsh uchun еchimning uchtа аlgоritmlаri vа ulаrning kоmbinаsiyalаrigа egа bo’lish kеrаk:

* Chеkli tеnglаmаlаr tizimlаri: chiziqli аlgеbrаik tеnglаmаlаr timzimlаri (ChАTT) yoki nоchiziqli tеnglаmаlаr tizimlаri (NTT);
* Оddiy diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr tizimlаri (ОDTT);
* Xususiy hоsilаli diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr tizimlаri (XHDTT).

**IZOH**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**TEXNOLOGIK JARAYONLARNI MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH ASOSLARI FANIDAN NAZORAT TESTI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SAVOL** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| Fanning o’qitishdan maqsad nimadan iborat? | talabalarda tеxnik-tеxnologik ob'еktlarni boshqarish tizimlarini kompyutеr yordamida tadqiq qilish uchun kеrakli bilim va ko’nikmalarni shakllantirishdan iboratdir | jarayonning grafik yordamida ifodalangan tahminiy tavsifi yaratish | loyihalanayotgan ob'ektning tahminiy tavsifi yaratish | matematik modellar yordamida ob'ektning xossalarini o‘rganish |
| Fanning vazifasi nima? | talabalarga tеxnologik jarayonlarni modеllashtirish va optimallashga qo’yilgan talab darajasidan kеlib chiqib modеllarni hisob-kitob qilish, ularni to’g’ri tanlash, loyiha hujjatlarini tayyorlashni o’rgatishdan iborat | jarayonning grafik yordamida ifodalangan tahminiy tavsifi yaratish | loyihalanayotgan ob'ektning tahminiy tavsifi yaratish | matematik modellar yordamida ob'ektning xossalarini o‘rganish |
| Matematik model nima? | jarayonning matematik belgilar yordamida ifodalangan taxminiy tavsifi | bu tadqiqotning turli bosqichlarida loyihalanayotgan ob'ektga almashtirish mumkin bo‘lgan bir nechta ob'ekt | jarayonning grafik yordamida ifodalangan tahminiy tavsifi | loyihalanayotgan ob'ektning tahminiy tavsifi |
| Matematik modellashtirish nima? | matematik modellar yordamida ob'ektning xossalarini o‘rganish | original-ob'ekt yordamida ob'etning xossalarini o‘rganish | matematik tavsifni (MT) tuzish | MT tenglamasini yechish algoritmini tuzish |
| Matematik modellashtirishning maqsadi? | jarayon o‘tishining optimal shartlarini aniqlash | matematik tavsif asosida ularni boshqarish | kirish kattaliklarni optimal qiymatlarini aniqlash | g‘alayon ta'sirlarining optimal qiymatlarini aniqlash |
| Matematik model nimani aks ettiradi? | modellashtirilayotgan ob'ektning asosiy xossalari | modellashtirilayotgan ob'ektning geometrik xarakteristikalari | ob'ektning fizik mohiyati | kirish kattaliklarining holati |
| Monandlik nima? | modellarning real ob'ektga sifatli va miqdoriy mosligi | modellarning real ob'ektga sifatli mosligi | modellarning real ob'ektga miqdoriy mosligi | ob'ekt xossalarini ideal aks ettirish |
| Modellarning real ob'ektlarga monandligi qanday tekshiriladi? | bir xil sharoitlarda ish jarayonidagi ob'ektning o‘lchash natijalarini modellarning oldindan olingan natijalariga solishtiramiz | ish jarayonidagi ob'ektning o‘lchash natijalarini modellarning oldindan olingan natijalariga solishtiramiz | bir xil sharoitlarda ish jarayonidagi ob'ektning kirishidagi o‘lchash natijalarini modellarning oldindan olingan natijalariga solishtiramiz | matematik tavsifning to‘liqligi bo‘yicha |
| Mаtеmаtik tаvsifni tuzish bоsqichidа obyektdа аsоsiy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ аvvаl аjrаtib оlinаdi vа kеyin ulаr оrsidаgi аlоqаlаr аniqlаnаdi. | hоdisа vа elеmеntlаri | parametrlari | tashqi tasirlari | kimyoviy xususiyatlari |
| Mаtеmаtik tаvsif \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ko’rinishidа ifоdа etilishi mumkin. | аlgеbrаik, diffеrеnsiаl, intеgrаl vа intеgrо-diffеrеnsiаl tеnglаmаlаr sistеmаsi | ko’p xad | tengsizliklar | dasturiy ilovalar |
| Еchim usulini tаnlаsh vа mоdеllаshtirаdigаn dаsturni ishlаb chiqish bоsqichi mаvjud, usullаr ichidаn eng sаmаrаlisi qaysi? | avval algoritmini ishlab chiqish, keyin uni EHMdа hisоblаshgа yarоqli dаstur shаklidа аmаlgа оshirish | Fizik tushunchаlаr аsоsidа qurilgаn mоdеl mоdеllаshtirilаyotgаn jаrаyon xоssаlаrini to’g`ri sifаtli vа miqdоrli tаvsiflаsh | Rеаl jаrаyongа mаtеmаtik mоdеlning mоnаndligini tеkshirish | Mоdеlning mоnаndligini o`rnаtish |
| “Jаrаyonning to’lа mаtеmаtik tаvsifi yo’q.” Ushbu fikrning to’g’rilik darajasini aniqlang? | to’g’ri | qisman to’g’ri | noto’g’ri | qisman noto’g’ri |
| Matematik tavsifni tuzish usullarining turlari? | analitik, tajribaviy, tajribaviy – analitik | analitik, tajribaviy, grafik | analitik, tajribaviy | analitik, tajribaviy–analitik |
| Izlanishning muvaffaqiyati va modellashtirish natijalarining qadrliligi nimaga bog‘liq? | modelda ko‘rilayotgan jarayonning xarakterli belgilarini to‘g‘ri hisobga olinishiga | modelda modelning xolat parametrlarini to‘g‘ri hisobga olinishiga | modelda jixozlarning geometrik o‘lchamlarini to‘g‘ri hisobga olinishiga | modelda jarayonning fizik-kimyoviy o‘ziga xosligini to‘g‘ri hisobga olinishiga |
| Model orqali sinov natijalari asosida nimani amalga oshirish mumkin? | originalning ish sharoitidagi xulqini miqdor jihatdan oldindan aytish | originalning ish sharoitidagi xulqini sifat jihatdan oldindan aytish | ob'ektni boshqarishning strukturaviy sxemasini ishlab chiqish | jihozlarning optimal geometrik o‘lchamlarini aniqlash |
| Matematik modellar nima uchun ishlab chiqiladi? | texnologik tizimlarni loyihalash jarayonida tavsiflash, tadqiq qilish, loyihalash va optimallashtirish uchun | texnologik jarayonlarning reglament kattaliklarini tavsiflash, tadqiq qilish va aniqlash uchun | minimal miqdorli xom ashyodan mahsulotning maksimal chiqishini olish uchun | ob'ektlarni chiqish parametrlari bilan boshqarish uchun |
| Modellashtirish asosida nima yotadi? | o‘xshashlik nazariyasi | modelni originalga mutlaq o‘xshashligi | nisbiylik nazariyasi | ehtimollik nazariyasi |
| Statik model nima uchun xizmat qiladi? | ob'ektning ayrim vaqt momentidagi xulqini tavsiflash uchun | ob'ektning vaqt bo‘yicha xulqini tavsiflash uchun | ob'ektning uzatish funksiyasini olish uchun | ob'ektlarni chiqish parametrlari bilan boshqarish uchun |
| Tizimlarning mashinali modellashtirish mohiyati nima? | EHMda model bilan tajribalar o‘tkazish | EHMda matematik tavsif tenglamalarini hisoblashni o‘tkazish | ish jarayonidagi tizim elementlarining xulqini tavsiflovchi dasturiy majmuani ishlab chiqish | ob'ektlarni chiqish parametrlari bilan boshqarish uchun |
| Kompyuterli modellashtirish qachon qo‘llanadi? | tizimni loyihalashtirishdan oldin uni tadqiq qilish uchun | taxlil va sintez masalalarini yechish uchun tizimlarni loyihalash bosqichida | qo‘shщimcha axborot olish uchun tizimlarni ishlatishda | ob'ektlarni chiqish parametrlari bilan boshqarish uchun |
| Statik model nima? | tajriba ma'lumotlari asosida tuzilgan imperik model | tajribaviy kirish ma'lumotlari asosida tuzilgan imperik model | tajribaviy chiqish ma'lumotlari asosida tuzilgan imperik model | ob'ektning T vaqt momentidagi holatini aks ettiruvchi model |
| Tizimning strukturasi nima? | tizim elementlarining o‘zaro ta'sirlarini aks ettiruvchi aloqalarning yig‘indisi | tizim elementlarining chiqish kattaliklar xarakterini aks ettiruvchi aloqalarning yig‘indisi | tizimning blok-sxemasi | ob'ektni boshqarishining struktura sxemasi |
| Tizimli yondoshish asosi nima ? | tizimga yaxlit integrallashgan tizim sifatida qarash | tizimga alohida elementlarning yig‘indisi sifatida qarash | tixzimga boshqarish ob'ekti sifatida qarash | tashqi muhit ta'sirini hisobga olish |
| Tizimni modellashtirishning asosiy maqsadini nima aniqlaydi? | tizimning ishlash sharoiti va mo‘ljallanganligi haqdagi ma'lumotlar | texnologik jixhozning ishlash sharoiti va mo‘ljallanganligi haqdagi ma'lumotlar | tizimning kirish va chiqish o‘zgaruvchilari xamda ichki parametrlari haqidagi ma'lumotlar | matematik tavsifning mavjudligi va tenglamani yechish algoritmi |
| Tizimlarni modellashtirishda qanday o‘zgaruvchilar mustaqil hisoblanadi? | kirish ta'siri, tashqi muhit ta'siri, ichki holat parametrlari | kirish ta'siri, tashqi muhit ta'siri, chiqish parametrlari | tashqi muhit ta'siri | tashqi muhit ta'siri, ichki holat parametrlar |
| MATLAB – bu … ? | Matematik amallarni bajaruvchi dastur | Texnik masalalarni yechishga moslashgan dastur | Ob'ektga yo‘naltirilgan dasturlash tili | Texnik masalalarni yechishga moslashgan dastur |
| MatLAB tizimining asosiy birligi … ? | Matritsa | Vektor | Massiv | Oddiy son |
| Qanday dasturlash tillardan foydalanish mumkin? | C, C++ | Fortran | Delphi | Paskal |
| 1. Simulink –bu … ? | Kutubxonalarga yo‘naltiruvchi tizim | Nostandart o‘zgaruvchi interaktiv tizim | Grafiklar bilan ishlovchi tizim | Katta xajmli ma'lumotlar bilan ishlovchi tizim |
| MATLAB tizimidagi asosiy ifodalarni toping? | o‘zgaruvchi, oddiy son, operator, funksiya | operatorlar | funksiyalar | Sonlar |
| O‘zgaruvchilar e'lon qilishda nimalardan foydalanish mumkin? | xarf, son va belgilar | ishoralar | faqat xarflar | to‘g‘ri javob yo‘q |
| MATLAB tizimidagi Sin qanday ifodalanadi? | sin(x) | arcSin(x) | Sc(x) | aSin(x) |
| MATLAB tizimidagi tgx qanday ifodalanadi? | tan(x) | actan(x) | atan(x) | tg(x) |
| sqrt funksiyasining vazifasi nima? | kvadratga ko‘tarish | sonning logorifmi | darajaga ko‘tarish | Kub daraja |
| Matritsa elementlarini yig‘indisini hisoblovchi funksiya? | Sum | Sqt | Magic | Diag |
| MatLAB da matritsa nima? | to‘g‘rito‘rtburchakli massiv elementlarining to‘plami | sonlar to‘plami | Sonlar to’plami | Funksiyalar to’plami |
| MatLAB tizimidagi eng kichik matritsa qanday? | 1x1 | 2x2 | 2x1 | 1x2 |
| MatLAB tizimidagi [2x2] matritsaning to‘g‘ri kiritilgan variantini toping? | A=[a1, a2;a3, a4] | A=[(a1a2),(a3a4)] | A = [a1 a2;a3 a4] | A=[2,2] |
| MatLAB A=1:10. A=? | 1 dan 10 gacha sonlar | 0,1 | 1. va 10 | Toq sonlar |
| B = sum(1:7)/4. B = ? | 7 | 8 | 6 | 0 |
| n-tartibli kvadrat matritsada ustun va satrlarning farqi? | m=n | m>n | m<n | m=+n |
| MATLAB tizimida inv() funksiyasining vazifasi? | matritsaga teskari matritsani topish | matritsaning tranponirlash | matritsaning kvadratga ko‘tarish | Dioganal matrisani toppish |

**Foydalaniladigan asosiy darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar ro‘yxati**

1. Yusupbеkov N.R., Muxitdinov D.P., Bazarov M.B. Elеktron hisoblash mashinalarini kimyo tеxnologiyasida qo‘llash. Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik. –T.: Fan, 2010.
2. Моделирование систем: Учебное пособие. Под ред. Б. Я. Советова. -М. Высшая школа. 1985.
3. Имитационное моделирование производственных систем /Под ред. А.А. Вавилова. -М.: Машиностроение, 1983.
4. Юсупбеков Н.Р. Математическое моделирование технологических процессов. O‘quv qo‘llanma. - ToshDU.: 1989.
5. Кафаров В.В. Математическое моделирование основных процессов химической технологии. - М.: Высшая школа. 1999
6. Yusupbеkov N.R., Muxitdinov D.P., Bazarov M.B., Xalilov J.A. Boshqarish sistеmalarini kompyutеrli modеllashtirish asoslari. Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. –N.: Navoiy-Gold-Sеrvеs, 2009.
7. Юсупбеков Н.Р., Гулямов Ш.М., Маннанов У.В. Моделирование совмещенных реакцинно-разделительных процессов. –Т.: ТашГТУ,1999.
8. Юсупбеков Н.Р., Адилов Ф.Т., Хилалова С.Ш. Построение компьютерных тренажеров для подготовки операторов технологических процессов и производств. –Т.: ТашГТУ, 2004.
9. Игамбердиев Х. З., Маннапов Н.Н. Регулярная идентификация динамических систем. -Т.: Фан. 1985.

**MUNDARIJA**

**I bo‘lim.** Fanning nazariy mashg‘ulotlari mazmuni

Fanning nazariy mashg‘ulotlari mazmuni

**II bo‘lim.** Modеllashtirish xaqida umumiy ma'lumotlar

Modеllashtirish xaqida umumiy ma'lumotlar

**III bo‘lim.** Tizimlarni modеllashtirish turlarining klassifikatsiyasi

Tizimlarni modеllashtirish turlarining klassifikatsiyasi

**IV bo‘lim.** Ob'еktning matеmatik modеli

Matеmatik modеlning strukturasi va tashkil etuvchilari

Tizimlarni modеllashtirishning asosiy tushunchalari.

**V bo‘lim.** Hisoblash mashinalari (shaxsiy kompyutеrlar) da tizimlarni modеllash imkoniyatlari va samaradorligi

Tizimlarning ishlash jarayonini shakllantirish va algoritmlash

Modеllash natijalarini olish va tahlil qilish.

**VI bo‘lim.** Ob'еktlarni matеmatik modеllashtirishdagi tipik masalalari

Dinamika tеnglamalari bo‘yicha statik tavsiflarni olish.

Statika va dinamikaning nochiziqli tеnglamalari bo‘yicha chiziqli modеllarini tuzish.