## _Robtel_NEDERLAND_

AUVERGNESTRAAT 13-15 4611 LL BERGEN OP ZOOM TEL. 01640 -56363


Scanned and converted to PDF by HansO, 2004

## INSTALLATIE TURBO 5000

Overtuig V ervan dat de computer uit is. Plats de cartridge in een siot en schakel de computer aan. V ziet nu de copyright boodschap van Turbo 5000 enkele seconden op het schern. Vervolgens kont als gebruikelijk de MSX atakondiging en de oK aelding
De computer is nu-klaap voor gebruik en $U$ kunt zonder beperkingen $U_{w}$ couputer gebruiken, incl. de esc-keuzes. De aanvazigheid van Turbo 5000 is te zien aan funktietoets 2 net een call narp furbo 5000. De cartridge heeft lot gevolg dat bij diskgebruik niet autonatisch opgestart vordt met het 'autoexec. bas' prograna of MSX-Dos. U kunt dit via de menukeuze call systell echter vel uitvoeren.
Als $U$ van plan bent turbo 5000 te gaan gebruiken, veraijdt dan het benoesten van defusr8 en defuspr. Dit in verband aet de printerinstellingen.
Als ook gebruik gaat aken van de menukeuzes, zorg er dan voor dat $U$ de geheugenadressen boven hex COOO niet gebruikt. Ket geheugen vordt vanaf dit adres gebruikt voor de diskfunkties en variabelenopslag. Heeft $V$ geen disk aangesloten, dan kunt $V$ boven DABS tot EDOO Uv acode programa's laten staan.
Dit houdt in, dat $U$ Turbo 5000 samen met Uv basicprograma kunt gebruiken, nits Uv programa niet langer is dan 16 K . Anders zult $U$ na call Turbo de nelding 'Basic overtlow' krijgen en dient $V$ eerst Uw eigen prograna via 'nev' te vervijderen. Dit geldt alleen als $U$ via call de menukeuzes aanroept. De esc-funkties laten steeds het gehele geheugen vrij.

Turbo 5000 dient ovar voldoende geheugenruinte te besthikken. Als $U$ een clear uitvoert die onvoldoende ruinte overlaat, dan schakelt Turbo 5000 zichzelf uit. Funktietoets 2 heeft dan veer de standaardtekst 'auto'. Na een clear net voldoende ruinte, meestal boven hex c500, afhankelijk van de stringruinte, kunt U Turbo 5000 veer aktief naken door via het toetsenbord in te geven: call turbo. Funktietoets 2 zal dan veer de tekst call Turbo krijgen. ls er niet voldoende ruinte, dan loopt de conputer vast. Het is dus een goede gevoonte furbo 5000 via de funktietoets aan te roepen en eerst een clear uit te voeren als het prograna niet meer aktief is.

## menukeuzes tyeede henu

Als er een drive is aangesloten, start turbo 5000 altijd net het disknenu Is er opgestart zonder drive, dan is het cassettemenu de cerste keuze. U kunt dan vel het disksenu kiezen op het schera, mar de keuzes zelf zijn geblokkeerd.

Op hat cassetteschera staan ook de algenene keuzos verneld, zoals de printerinsteling en de est- keuzes.

## SUBHENU DISK

Telkens als een schere vol gegevens staat, of als $V$ onderbreekt aet de ctrlstop toets, is het submenu aktief. Dok als de keuzes niet verseld staan op de laatste regel. Als $U$ dan ' $K$ ' voor keuzes ingeeft, krijgt $U$ de keuzes tevens te zien.

U kunt dus altijd de volgende funkties aanroepen:
> on te stoppen en terug te keran nar hat menu.
> $L$ on een of meer sektoren te lezen
> Fon alle gegevens te zien van een in te geven file
> $k$ voor verielding van de keuzes.
> Esc-H voor hardcopy scherw.
> Esc-0 voor terugkeer naar basic aet herstel van Uw programa.

Elke andere letter of teken heeft tot gevolg dat doorgegaan wordt met de gekozen optie uit het hoofdnenu.
kunt via M van 'nev' vanuit het nenu veer terugkeren naar het basicgebied in Ras. Er volgl geen 'run' en de computer stat in 'direct node' De terugkeer gat via de 'old' routine, zodat een eventueel door Uzelf vervijderd prograna tot 16 K lengte weer via 'list' te zien anl zijn.
Wilt $U$ echter het systeen schoonmaken en opnieuv opstarten, kies dan aet ' S ' voor een stop aet 'reset'. U kunt daarna toch nog Uv basicprograma terugkrijgen aet de esc-0 opdracht.

Defusp 8 en 9 zijn altijd in gebruik bij Turbo 5000. Gebruikt $U$ deze zelf ook, stel dan daarna eventueel eerst de printer in via het nenu. Anders zal het grafisch printen niet slagen.

## CALL TURBO

Als Turbo 5000 aktief is, geeft de tweede funktietoets een call naar furbo 5000 voor de menukeuzes. Als het prograna niet via deze toets op te roepen is, voer dan eerst een clear uil, bij voorkeur boven hex C500, en voer via het loetsenbord in: call turbo. U kont dan in het keuzenenu. Daarbij vordt alles steeds opaieuv geinitialiseerd, behalve de printerinstellingen. Voor de esc-keuzes Hardcopy en Old hoeft U geen 'call' te akken. Deze kunt U rechtstreeks via het loetsenbord ingeven.

## menukeuzes

De tree hoofdenu's geven een aantal keuzes wet inforeatie over randapparatuur. De cursor tast alle keuzes achtereenvolgens af
U kunt nu net 'return' Uu keuze aaken als de cursor op de goede regel stat. Andere nogelijkheden zijn het cijfer in te toatsen van $U$ keuze, of de cursor eerst net de cursortoetsen op de gevenste regel te zetten

## FILESOTRECTOR

De directory geeft een uitgebreide inforsatie van alle programa's op disk Allereerst worden de filenamen gegeven net de lengte van de file's. Daarna volgt per file een specificatie net de beginsektor van de file op disk, het soort progranas: basic, acode, ascil of MSX-Dos, de lengte en de datum. Is het een acode prograna, dan vorden de begin-, eind- en startadressen vermeld.

Telkens als het scheri vol is, kunt $U$ via het subuenu een nieuve keuze aken. Met ' $F$ ' krijgt $\cup$ alle informatie over een speciale file. Mist ' $L$ ' kunt $U$ het programe op disk uitlezen volgens de sektoren die het gebruikt.

## FILES AFZONDERLIJK

Files geeft de nogelijkheid on via het submenu op elk monent alle gegevens van een enke! programa op te vragen. Na ingave van de filemaa volgt opgave van het soort prograna, begin- eind en startadresen, datun, tijd, lengte, eerste cluster op de disk en een opgave van de sektoren varin hef prograna op disk staat.

Het sektorgebruik wordt berekend wit de fat en kont daarnee net de verkelijkheid overeen. Hef progranna kan op verschillende plaatsen op disk staan, sel andere programindelen ertussen.

## FILESRECOVERY

Een per ongeluk gevist programa kan vele uren verk teniet doen.
het de keuze filesrecovery ze! $U$ de file in enkele tellen veer op disk. Automatisch, na het ingeven van de filenam. Voorvarde is vel, dat $U$ na 'kill' niet veer mar disk schrijft. Anders zou hel prograna wat $U$ vilt herstellen veleens overschreven kumen zijn door een ander.

Na het plaatsen van de disk in de drive, volgt eerst een overzicht van alle geviste flles op die disk. Bij het vissen wordt de eerste letter in de directory vervangen door een teken. $V$ kunt nu de juiste nain ingeven, varbij $U$ de eerste letter ang veranderen. Als de rest van de nain klopt net een vervijderd bestand, vordt van alle programa's op disk het sektorgebruik berekend. Dit duurt even.
Blijkt dat de eerste sektor van het geviste bestand overschreven is, dan vordt dal geneld op het schera. Is er niets over, dan stopt het programa na darvan nelding te hebben genakt.
is er nog wel een restant, waar ontbreakt het eerste deel, dan is niet seer op te naken wat voor soort programa het was. Oaarvoor is de eerste byte nodig. Turbo 5000 beschouwt het programa dan als een basicprograma en herstell het restant als een basicbestand.
Een nog aanvezig volledig prograna word uiteraard veer volledig als oorspronkelijk programa naar disk teruggezet.

Het kan na veelvuldig gebruik van een disk gebeuren dat een sektor beschadigd is. Dorzaak is bv de disk uit een lopende drive halen. Een beschadigde sektor geeft een disk i/o error en het programa is niet neer in te laden. Als dit gebeurt, kunt $U$ het restant nog neit Turbo 5000 redden. $U$ dient alleen nog de beschadigde sektor zelf te herstellen.
probeer een disk na een in/out error eerst nog een keer te lezen na een 'reset' van de computer, eventueel na afkoelen van de drive. Krijgt $U$ dan weer dezelfde fout, kill dan de betreffende file en save de andere progranna's stuk voor stuk op een andere disk. Sektorcopy kan niet neer, ondat dan dezelfde fout optreedt.

## Instelling defaultorive

Msx-8asic kent niet de nogelijkheid on een andere defaultdrive te kiezen zoals $U$ onder MSX-Dos wel kunt. Met deze menukeuze kunt $U$ dit nu wel.

Het prograna gaat eerst na hoeveel drives er aangesloten zijn, zovel de logische drives als de fysieke. Het aantal staat op hel schera vermeld en ook de huidige defaultdrive. Na ingave van de keuze, vordt telkens de volgende drive de defaultdrive en wet de letteraanduiding op het scher: verneld. Zijn er niet aeer drives aangesloten, dan volgt herhaling van de serie, te beginnen aet drive $A$.

Alle disk in- en uitroer van Turbo 5000 geschiedt tet de gekozen defaultdrive.

## VERIFY ON/OFF

Onder MSX-Basic wordt het vegschrijven naar disk niet geverifiêerd. Gelukkig is hel saven naar disk erg betrouvbar. Het kan echter wenselijk zijn toch het vegschrijven naar disk te laten verifiëren.

Als $U$ de keuze van een andere defaultdrive ingeeft, kunt $U$ ook verify on ingeven. Alle disk in- en uitvoer vordt daarna getontroleerd tot $V$ een 'reset' geeft.

Kill vervolgens de eerste file op de disk en herstel het beschadigde programa net Filesrecovery. Save de file daarna op cen andere disk en herstel het beschadigde deel. Formateer de beschadigde disk opnieur voor $U$ hes veer gebruikt.

Het bijzondere van Turbo 5000 is, dat het ook restanten redt en de Fat niet verandert. Dit heeft als voordeel dat bestaande programa's niet beinvloed kunnen worden, en een hersteld prograna ook definitief hersteld is.

Na het herstellen koat $V$ in hel submenu en kunt $V$ via 'doorgaan' een volgend prograna herstellen.

## ILES SORTEREN

Het deze optie kunt $V$ alle files op disk alfabetisch sorteren en in een nieuve directory weer naar disk schrijven. Na invoer van de betreffende disk in de drive, vordt eerst de diractory uitgelezen en verschijnt het aantal iles op het schern. dok de vervijderde files worden neegeteld en gesorterd, zodat later een eventueel herstel daarvan nog nogelijk is.
Vervolgens vordt gevraagd op hoeveel letters er gesorleerd noet worden en vanaf velke letter. Handig on b.y. alleen op het achtervoegsel achter de punt (ge letter) te sorteren. Als dadroor al op de hale naan op alfabet is gesorteerd, krijgi $U$ de bestanden alfabetisch en per soort op disk.

Het sorteren gebeurt weit bubble-sort ondat dit bij kleinere aantallen, of gedeeltelijk al alfabetische volgorde, een snelle nethode is.

Tijdens het sorteren vorden ook alle sorteergegevens verield op het sthera. Daarna krijgt $U$ het resultaat te zien en volgt de keuze saven of niet. Via het subnenu kunt $U$ voor 'doorgaan' kiezen en aen volgende disk sorteren.

SYSTEM CALL
Deze optie heeft twe funkties. Als $U$ de computer opstart net de cartridge volgt er geen run van het 'autoexec.bas' prograuna of MSK-Dos. Door keuze 6 van het aenu in te toetsen, kont $U$ in 'direct aode'. Funktietoets $I$ is nu 'call systen'. Drukt $V$ op deze toets, dan volgt een run van MSX-Dos of het 'autoexec.bas' prograna.
Als MSX-Dos anvezig is, dan blijft de funktietoets aktief.
Na een pun van 'autoexec.bas', zult $V$ net de funktietoets I ean foutnelding krijgen ondat Dos niet aanvezig is. Dit krijgt $U$ ook als geen van beide danvezig zijn. Kiest $U$ nu echter nog een keer voor deze aenukeuze, dan blijft de toets aktief tot $20^{\prime} n$ soort prograna van een volgende schijf ingelezen is.

Ukunt dus een Dos-systen call aaken, ook al heeft $U$ niet opgestart onder Dos. Ha een 'autoexec.bas' progranma dient $U$ dan vel eerst de funktietoets veer via het menu aktief te maken. De Dos-disk moet in de defaultorive geplaatst zijn. Anders volgt een 'boot-error' en deze herhaalt zith tot de Dos-disk gebruikt vordt, of een 'reset' wordt gegeven.

## SEKTOR LEZEN

Turbo 5000 bevat een diskeonitor. Hiersee kuat $V$ alle sektoren van de dig uitlezen, zovel hexadecinal als in ascil naar keuze. Als $U$ sektor $O$ uitleest, vorden eerst de formateringsgegevens van de disk verneld. U kunt nu ook een nieuve naan aan de disk geven.
Dasrna volgt een dump van de hele sektor. Op hat schern kont veraelding van het soort; data, directory of Fat; de track, de cluster van de sektor en de volgende sektoran van de file als het een datasaktor is. Als $V$ ma de dump van de sektor op het stheri voor 'doorgan' kiest, vordt de volgende sektor van dezelfde file getoont. Bij de laatste sektor van de file, voigt de nelding: einde van de file. Als U nu nog voor 'doorgan' kiest, vordt de volgende sektor van de disk getoond.

MSX-Basic vult een disk anders dan bv DOS en CPM. Daarbij worden de progama's in een aantal sextoren achter elkar op disk gezet. Als 4 later een file vervilderd eet 'kill' dan onstaat er een gat, veike pas opgevuld wordt als een volgend prograna er in past. MSX-digk Basic vult altijd vanat het begin van de disk de gaatjes op.
Een progranad kan dus in een groot aantal delen op schijf staan als er earder veel vervijderd is, met de disknonitor kunt 0 het progrania toch aulomatisch volgen per sektor. Dok bil de keuze $F$ van files krijg $V$ het verkelijke sektorgebruik te zien.

## SEKTOR SCHRIJVEN

Niet verneld op het schera is de mogelijkheid een sektor te veranderen. Na het inlezen in ascii kunt $U$ voor schrijven kiezen net ingave van het vitroepteken:! Via de cursortoetsen kiest $U$ de juiste plaats en voert de letters in via het toetsenbord. Na 'return' wordt de veranderde sektor naar disk geschreven.
Een byte verkeerd kan een heel progranaa onbruikbaar maken. Zorg dus altijd eerst voor een goede back-up als $V$ experinenteert.

## hardcopy tekst, grafics en multicolor

Esc-H geeft toegang tot de printroutines van Turbo 5000. Het prograna zoekt zelf uit velk schern aktief is en gebruikt de routine die darbid hoort. U kunt net deze keuze een kopie maken van elk MSX schere van of 0 the 8 .
Als er geen printer is aangesioten, zal de computer bij een tekstschera terugkeren naar het programa, Bij een grafigch- of multicolor schera klinkt er een pieptoon tot de printer is aangezet. Overigens kunt $U$ ook allijd stoppen via de ctrl-stop toets on darnee terug te keren nar Uw programa. Stop bij voorkeur een programa net de 'stop'-toets voor U esc-H kiest voor de scherwen 3-8. Dit voorkont eventueel vastlopen na onderbreken net de ctrl-stop toets. Wa het printen hervat $U$ het programa dan veer door nogazals op de 'stop' toets te drukken.

## GRAFISCHE- EN MULTICOLORSCHERREN

de uitgebreide printroutines van furbo 5000 kunnen een kopie maken van elk grafisch- of mullicolorscheri wan MSX 1 en 2.
$U$ heeft voor het afdrukken de keuze uit drie printsnelheden, twee gradaties en $U$ kunt het beeldveld zelf bepalen.
De routines verken op de MSX printers zovel met de instelcode $S$ als net de code 6.
Andere printers dienen de instelcode $L$ of $Y$ te bezitten an grafisch te printen, zoals de Epson en IBM compatible printers dit hebben. Zie daarvoor het instruktieboekje van Uw printer
Op de printers wordt hat aktieve schern afgedrukt. In verband wet eventuele transparante kleuren, kan de afdruk er sons wat anders uitzien als hel schern.
De kleuren worden vertaald in 16 grifstinten via een special ontwikkelo raster met dubbele grafische dichtheid; 120 punten per inth of 960 punten per regel. De $S$ mode vijkt daarvan vat af net 136 punten per inth.
$\checkmark$ kunt de printerinstellingen het beste ingeven via het keuzenenu. Doet $U$ dit niet, dan vordt volgens de veraelde defaultwarden geprint.

ESC- EN SELECTKEuzes
r zijn twee est-keuzes. Deze blijven ook aktief bij Uw eigen progranae's, zodal $U$ steeds een kopie van het beeldschers naar de printer kunt maken of een basic-progranaa herstellen kunt na een 'nev'.
Sonnige prograna's aken zelf gebruik van de esc-keuzetoets. De estfunkties van Turbo 5000 kunnen dan niet verken. Daaron is ook de selectloets geaktiveerd door turbo 5000 . Esc H en esc 0 kunt $U$ dus ook vervangen door select H en select 0 . Als een programan echtep de beide toetsen blokkert of gebruik naakt van dezelfde interrupt hook, dan zijn de keuzes helaas niet bruikbaar
Na het indrukken van de esc- of select-toets kunt $U$ kiezen wel $H$ voor Hardcopy of a voor Old na 'nev'. U alag ook de lettertoets geljktijdig net de est-toets indrukken en ook kleine letters nogen ingegeven worden.
Hierna volgt uitroering van de keuze. Geeft $U$ een andere letter of teken in, dankeert de routine terug en vordt de uitvoering van Uw programa voortgezet.

## OLO NA MEU

Met est 0 kunt $V$ een basicprograma veer terugkrijgen wat na een 'nev gevist is. Het prograna is niet echt gevist zolang $V$ de couputer ingeschakeld laat staan, geen nieuve basic regel invoert of variabelen gebruikt. Mel est 0 krijgt U het oude prograna veer als normal bruikbar prograna terug in hei geheugen, ook na een 'reset'. Voorvarde is vel, dat $U$ esc $O$ direct na het vervijderen of de 'reset' gebruikt.

Het is dus aan te bevelen de cartridge ael turbo 5000 altijd in het slot aanwezig te hebben. De cartridge plaatsen met ingeschakelde computer is niet aan te bevelen in verband net mogelijke kortsluiting. Bovendien heeft het geen enkele zin. De funkties van Turbo 5000 verken alleen als met de cartridge opgestart is

## algenene instellingen

$\checkmark$ kunt kiezen uit drie printsnelheden. Beter gezegd, de printsnelheid is uiteriard afhankelijk van de printer, mar het antal beeldregels wat tegelijk wordt geprint kunt $U$ instellen.
Een beeldregel is twee puntregels op de printer. Er worden dus twee naalden van de printer per beeldregel gebruikt. V kunt kiezen tussen een, twee of vier beeldregels printen per printregel. Dat op zith levert cen sammerkelijk sne lhe idsverschil op.

Grafisch printen stelt zeer hoge eisen aan het regeltransport van het papier. Al gauv ontstaan strepen tussen de printregels, vooral als er zuart afgedrukt noet worden. Minder beeldregels per printregel levert dan een beter resultadt op. Standard vordt geprint iet twee beeldregels per printregel.
Het duurt, afhankelijk van de instelling, 3 tot 10 minuten voor een gehee schera is afgedrukt. De snelheid vordt bepaald door de printer. Overigens, een schern heeft 53.000 beeldpunten en dat levert de printer 500.000 punten te printen die naald voor naald vorden berekend.

Ukunt yoor het aforukken ook kiezen uit tree gradaties. Velke instelling het beste resultaal geeft, hangt af van de printer. Sons zijn de printers wet een hele moole letterkaliteit vat in het madeel bif grafisth printen. De naalden van de printer staan dan erg ditht bij elkaar, zodat al gaum een donker beeld ontstaat net veinig details. Uiterard is ook de kualiteit van hei lint van grote invioed. Gebruik in dat geval een 'anger' of een oud lint.
Dok de keuze tussen de 6 en de $S$ mode is van invloed op het beeld. In de $S$ sode staan de punten dichter bij elkaar, 136 tegen 120.
Verder speelt het ook een rol of het beeld veel zvart, dan wel veel pasteltinten bevat.
Via de gradatiekeuze of de printmode kunt $V$ dus zo nodig bijstellen.

MSX PRINTERS
Geprint vordt in de 6 -iode met twee horizontale beeldregels per printregel in 'reverse lprint'. De naximun breedte van het af te drukken beeldveld is 240 beeldpunten of 480 bij schera 6 en 7 . De gradatie stat op donker.

## andere printers

Standaard staat de L-node ingesteld met de lithte gradatie en gaen 'reverse Iprint'. De overige gegevens zijn gelijk am MSX-printers.

ZELF INSTELLEN
Velke printer is aangesloten, vordi voor de defaultwarden opgemakt uit de screeninstelling. Voor een MSX printer hoeft $V$ niets in te stellen Een andere printer makt U bij MSX kenbaar door screen, ,., lin te geven. Een MSX-I conputer dient $U$ steeds ma het opstarten dit connando te geven. Een MSx-2 kan éennaal ingesteld vorden. Met 'set screen' kunt $v$ de instelling daarna blijvend in het geheugen bevaren.

Een andere printnode dan de default kunt $U$ zelf instellen net: defusi $8=a s e($ ' $S$ ') voor de $S$-mode, of inplats van de $S$ een $G$, of $L$ of $Y$.
Een andere aantal regels kunt $U$ alleen daarna instellen aet poke ahflab, het aantal en de gradatie door poke thf18,1 a litht of $5=$ donker. De printregels kunt $V$ ondraien net poke ahfdd5,0 en pokedhf417,1 is nodig on de tabulatie te onderdrukken.

Als $U$ een verkeerde keuze makt die niet bij Uu printer past, zult $U$ geen grafische tekens krijgen. Stop dan het printen met de ctrl-stop toets en stel eerst via het menu de printer in. Dok als de printerbuffer nog tekens bevat, kan hat gralisch printen niet slagen. Janer genoeg kan de buffer niet altijd via de softrare schoongenaakt worden. Doe dadron voor het printen eerst de printer even uit en dan veer aan.

## BEELDVELD KIEZEN

Het te printen beeldveld kunt $V$ ingeven aet de cursor. Earst versthijnt linksboven een cursor. Zat deze aet de cursortoetsen op de plaats war vanal U vilt printen; op de breedte en de hoogte. Als de plaats goed is, druk dan op 'return'. Mu verschijnt rechisonder een tveede cursor. Deze geeft tevens de maximale breedte an die $U$ niet kunt overichrijden. Ukunt nu deze arkeerder vepplatsen tot $U$ hat juista beeldvild heeft. Vilt $U$ opnieuv instellen, druk dan op de delete toets. Als de cursor buiten beeld staat, blijf dan op de linker of rechter cursortoets drukken tof deze zichtbaar is.
de cursor neent aesstal ten andere kleur aan dan het schern. Sons is de kleur hetzelfde en is de cursor niet zichtbaar. Toets dan twee mal 'return' in voor een volledig beeldschera mar de printer.

Na een tveede 'return' zal het printen beginnen. Dit kunt $V$ onderbreken met de ctrl-stop toets
Zorg echter vel dat de printbuffer schoon is voor het grafisch printen door de printer eerst 10 seconden wit te doen.

## TEXSTSCHERHEN O EN I

Hierbij wordt sen volledig tekstischera via de printer afgedrukt. De breedteinstelling hangt af van schermbreedte en is maxinaal 10 of 80 kolons bli sthern 0 en 32 kolons bij schera 1.
De instelling van de leltersoort, spatie tussen de regels, kantlijnen e.d. kunt $U$ zelf van te voren onder Basic ingeven.

Gebruikt $V$ een MSX printer, dan worden de grafische tekens ook afgedrukt. Bij andere printers worden de grafische tekens vervangen door een punt. In dat geval moet $U$ vel net screen,..., hebben ingegeven dat hat geen MSX printer is, of de printer ingesteld hebben via de instelkeuzes van het nenu.

## MENU-INSTELLING PRIMTER

Via het keuzenenu kunt $V$ alle printinstellingen invoeren. Voor MSX-printers is er de keuze uit de 6 -mode of de s-uode en, zonodig, 'reverse Iprint'.

In de G-mode vorden 120 punten per inch afgedrukt en in de S -mode 136 punten (condensed). In de laatste mode is het beeld dus i3k staller en kan de hele beeldbreedte afgedrukt vorden. Voorts zal dan de afdruk donkerder worden, ondat de printpunten dichter bif elkar staan. Kent $\mathrm{UV}_{\mathrm{V}}$ printer de 'condensed'-letter niet, dan wordt breder afgepriat, afhankelijk van de ingestelde lettersoort. Druk dan dus niet de volie breedte yan het schern af en kies zelf eerst de kleinst mogelijke letler.
af en kies zelf eerst de kleinst aogelijke leller.
De s-mode is de standard grafische instelling voor MSX-printers. Toch hebben veel MSX-printers levens de 6 -instelling.

De meeste MSX-printers sturen de printnaalden precies anderson an dan andere typen printers. Maar, er zijn uitzonderingen. De printregels konen dan op de kop te staan als $U$ ueerdere beeldregels per printregel print. In dat geval kunt $U$ net de ingave van ' $N$ ' op de vraag 'reverse lprint' toch een goede aldruk krijgen. Overigens doet dit zich dit probleen dus niet voor als $\checkmark$ één beeldregel per printregel afdrukt.

De Epson- en IBM compatible printers werken via de L-mode grafisch met dubbele dichtheid. De Y-node is voor dubbele dichtheid net dubbele snelheid. Dit betreft de snelheid van de frinter, en niet het aantal beeldregels per printregel. Deze dubbele snelheid heeft als gevolg dat naast elkaar liggende punten niet afgedrukt kunnen vorden. Vaak zal dit verlies aan gradatie en details opleveren, vooral bij de scheraen aet een hoog oplossend vermogen.

## regelafstand

Voor het instellen van de regelafstand zijn een aantal verschillende codes voor verschillende printers nodig. Klopt de regelafstand niet bij Uw printer, stel dan tevoren de juiste afstand in 0 年 $6 / 216^{\prime \prime}$ of $4 / 144^{\prime \prime}$ of een gelijke varde.

## baudrates

U kunt de baudrates yoor saven naar tape vijzigen tussen 435 en 1600 Baud het de ingave van de eerste baudrate vijzigt $V$ de eerste standard baudrate van de MSX conputer. Het de tweede ingave vijzigt $U$ de andere varde en net ingave van baudrate nr 3 voegt $\cup$ een extra baudrate tos.

Saven naar tape zal met de snelheid van de derde baudrate gebeuren, tot $U$ net screen,., 1 of 2 of net csave 'man', 1 of 2 een andere snelheid kiest. De tijdelijke derde baudrate gaat dan verloren. De andere snelheden blijven lot een 'reset' bevaird.
$\checkmark$ kunt elke snelheid tussen 435 en 4600 baud ingeven. De conputer berakent zelf bij het inladen net velke snelheid het prograna op tape staat en pas zichzelf aan. Daarvoor hoeft furbo 5000 dus niet in het slot aanveztg te zijn.

Welke snelheid ideal is, hangt af van de kvaliteit van de recorder en de tape. Het frequentiebereik van de recorder is erg belangrijk. De laagste frequentie in Hz bij hat saven is gelijk aan de baudrate en de hoogste toon in Hz is hel dubbele van de baudrate. Dit noet de recorder in leder geval aankunnen. Daarnast vraagt een hogere baudrate een hoger volune zonder ervoraingen.
de toonkop van de recorder dient voor hoge snelheden arg goed afgesteld te zijn. Een klein verschil geeft al een groot verlies adn hoge tonen, zoals ook een vervuilde toonkop. Voor een goede afstelling zijn speciale programa's verkrijgbaar.
Bij een goede afstelling geeft in de praktijk vaak een baudrate tot ong. 4000 baud nog een betrourbaar resultaat.

Op het menuschera staan de 2 standardrates verneld en de baudrate die aktief is voop saven naar tape. Mel de menukeuze 'vervissel baudrates', kunt $U$ een andere baudrate aklief maken, mar $U$ verliest dan de derde nogelijkheid.

## tapedirectory

Met deze keuze krijgt $U$ een volledig overzicht van alle progranna's op tape. Achtereenvolgens verschijnen de naan, het soort programm; basit, ncode of ascii en als het acode is, de begin- eind- en startadressen.

Bij een ascii-progranna vordt ook hat aantal files van dat prograna verueld. Is het een headerless programa, dan vordt aangenomen dat het acode kan zijn en vorden de eerste zes bytes als begin-, eind- en startadres gelezen. De vraagtekens geven dan aan, dat het geen mcode hoeft te zijn.

Onderbreken kunt $U$ aet de ctri-stop toets, varna $U$ in het submenu kont. Dok als $U$ een kopie van het schera wilt maken voor het schern vol is, dient $U$ eerst met de ctri-stop toets het inlezen te onderbreken. Daarna krijgt $U$ net esc-H een kopie van de schera via de printer.

Als het scherl vol is, stopt het inlezen en volgen de keuzes van het subnenu. Via 'doorgaan' wordt het schern schoongenaakt en het inlezen hervat. Esc $H$ doet hetzelfde, mar geeft ook een hardcopy.

## MCDDE FILES

Een cassetteheader bestaat uit sen aanlooptoon mel informatie over de baudrate, de maan van de programa en een codering voor het soort file, basic, ascii of mode. Als de header ontbreekt, is dus niet vast te stellen of het een acode programa is. Bij acode programa's zijn de eerste zes bytes van de programafile de begin- eind- en startadressen. Deze vorden nu eerst ingelezen. Als dit mogelijke adressen zijn, wordt er verder geladen.

Het kan dus zijn, dat het geen athinetal is. Ondat de lengte voor het laden berekend wordt uit de adressen, kan het laden te vroeg stoppen of te lang doorgaan: U kunt er dan zeker van zijn, dat het progranas niet als acode op tape is gezet en beter stoppen via de ctrl-stop toets.

Is het laden naar wens verlopen, dan kan hel programaa naar tape of disk overgezel vorden aet ' $\mathcal{S}$ ' voor saven.

## SAVEN MAAR TAPE

Voordat $U$ naar tape schrijft, kunt $U$ eerst de gewenste baudrate ingeven. Net als bij het vijzigen van de baudrates, kunt $U$ elke baudrate tussen 135 en 4600 baud rechtstreeks intoetsen.

Na het ingeven van de baudrate, start het saven mar tape direct. De cassettenotor start autonatisch als dat nogelijk is. Op het schern staat de berekende duur van saven (en laden) verneld. Het progranma krijgt dezelfde naan als het origineal. Ep wordt niets aan het programpa veranderd. Een headerless progrania wordt ook headerless op tape gezet.

## BACK-UP MCODE FILES

Turbo 5000 bevat twee routines voor hel maken van ean kopie van ncode files. Ook conerctèle en headeriess programa's kunt $U$ er mee overzetten. $U$ kunt van disk naar tape saven via het disknenu en van tape naar lape via het cassettenenu. Daarbij kan de baudrate gevijzigd vorden maar Uv vens voor sneller saven en laden.
Bij een back-up naar disk, houdt Turbo 5000 rekening aet het diskgeheugen en past het programa darop ann. Darnaist voegt het autonatisch een disk-stop routine toe. Als dat nodig is, worden ook autonatisch acode- of basicladers genakt. Darmes zijn een abntal problemen opgelost voor de transfer van tape naar disk.
Turbo 5000 verandert niets aan de originele ncode prograna's, en heft dus een beveiliging ook niet op. Op comerciele progranna's pust het copyright. Het gebruik van turbo 5000 houdt in dat $U$ dit copyright eerbiedigt en daarvoor vrijwaring geeft

## algenene gegevens

Turbo 5000 is eenvoudig in gebruik.
Kies back-up disk of tape
Toets ' K ' voor headers lezen.
Toets 'L' voor laden acode file.
Toets ' $\$$ ' voor saven na laden.
Toets ' $E$ ' voor menu of reset.
Turbo 5000 laadt alle bsave files, wet of zonder header. Met header verschijnt op het scheru de naan en soort programa. Als het een acode programa is, kan het geladen worden en staan ook de adressen op hat schert en de lengte van het programa. Is het prograna te lang voor het beschikbare geheugen, dan volgt 'out of aenory'. Naar tape toe kunnen prograna's tot 4 K overgezet vorden, naar disk tot 38 K lengte.

## SAUEN MAAR DISK

Na de keuze ' $b$ ' voor laden kunt $U$ na het laden van tape het programea saven vet ' $\$$ ' nar drive A. Eerst kont de vrije diskruinte op het schers, zodat $U$ nog een andere disk kunt kiezen als er te veinig ruinte is. Dit blijkt uit de melding 'disk full'
Vervoigens geeft $U$ de naan in varmee $U$ naar disk wilt saven. $U$ a ag elke naal gebruiken, naap gebruik zelf nooit de toevoegingen bel en .nel Als V vanuit het disknenu de keuze back-up maakt, vorden de acode programa's van tape overgezei naar disk, vaarbij een aantal disk problemen worden opgelost.

Veel prograna's verken niet net disks ondat in de diskruinte geladen wordt De compuler loopt dan vast en de disk blijft doordraaien. Aan zulke prograna's voegt turbo 5000 een routine toe. Voortaan wordt vanal een lager adres geladen. Na het laden verschuift het programa zith naar de originele plaats en start dan. Tevens wordt de disk autonatisch stopgezet.

Het is dus aogelijk dat een programa door de lengte in een ander slot terechtkont. Als dat het geval is, voegt Turbo 5000 een laadroutine toe in ncode net als toevoaging aan de gekozen naam, MCL. De mel-lader vordt ook genakit als er weinig basicruinte overblijft (beneden hex 8500). Als het beginadres lager kont dan hex 8000 , noet $U$ de acl-lader dus gebruiken, anders wordt hat programa niel goed geladen. Het is een acode lader die $U$ runt net bload 'manabel', r
vaak makt Turbo 5000 daarnaast ook een basiclader aan. Deze dient on de basicruinte aan te passen. Als er een bel-lader voor het progrann genaakt is, dient $V$ UV prograna in te laden van disk met run'naan.bcl'. De 'naan' is in alle gevallen de naas die $U$ ann het programa heeft gegeven bij het saven. De basicladef zorgt voor het inladen van het geheel. Unag deze lader ook vijzigen, by on scherainstellingen e.d. in op te nemen. Zorg er echter wel voor dat het een kort prograna blijft. Ret staat bovenaan in het geheugen, dicht tegen de diskruinte!

## OISXPROBLEHEN

Bij het overzetten van tape naar disk kunnen zich een groot aantal problenen voordoen. Het prograna is eigenlijk genaakt voor het groter computergeheugen zoals bij tape hat geval is. Daarnaast kunnen de beveiliging en de tape-laad routines een rol spalen. Onderstaand zijn een aantal van deze problenen verneld, evenals een mogelijke oplossing.

Verschillende diskdrives hebben een ander gebruik van het geheugen. In de basiclader stat o.a. clear thei8f, tervijl Vv couputer een sisschien een ander adres nodig heeft. U kunt dit adres vinden na een 'reset' met ingedrukte ctrl-toets. Geef daarna in: print hexs (peek(shfcta) +255 t peek(aht (ab)). Als dit een ander adres is, pas dan de basiclader hieruee aan en run na 'reset' met ingedrukte ctrl-toets.

Het programa vil niet laden. Dok al denkt $U$ een mede programa te hebben, toch verschijnt de melding 'out of semory'. Het programa kan te lang zijn Is dat niet het geval, dan staat het programa niet als acode op de lape. De eerste zes bytes bevalten niet een begin- en eindadres! In zo'n geval regelt en voorprograna op tape het inladen van tape. Dit is niet te veranderen en saven naar disk heeft geen zin. Als $U$ het voorprogranin punt, gaat de caseltemotor lopen en $V$ kriggt het eigenlijke diskprograma niet ingeladen. Hier is geen oplossing voor.

Een programa vat op tape uit meerdere delen bestaat, heeft vaak in het eerste deel de ladinstrukties staan. Als het een basiclader is, kunt daaruit br de scherainstellingen overnenen voor een eigen basiclader vanaf disk. Is het een kort mede prograna, dan kunt U proberen dit deel over te slaan en direkt het eigenlijke programa van disk te runnen. Is het eerst deel een sthera, ladt dit dan eerst net bload'man' $\boldsymbol{s}^{\prime}$-staptadres. He schers kont dan netjes op adres 0 in het videogeheugen terecht. Hel moet $U$ zelf dan eerst het goede schera kiezen.

## TRANSFER VAN DISK NAAR TAPE

voor het overzetten van mcode progana's van disk mar tape, volgt hiern de isting van een transferprograna. Hieriee kunt $U$ ncode-flles net een beginadres boven hex 8500 autonatisch naar tape saven vanaf digk. U krijgt darbij de adressen te zien. Ligt het beginadres te lag, slop dan net de ctrl-stop toets.

## miversele aujolader

Sons is het lastig on te zien hoe $V$ en programa van disk moet laden, met un 'naan' of net bload 'nam',r. Vooral als niet altijd dezefde loevoeging voor het soort programe bif de man is genark
Het 'autoload' progranas ladt alle soorten prograna's in met een run en topt de disk ook autonatisch
Als $U$ het programa als 'uutoexec. bas' maar disk zel, zal de lader telkens direct na het opstarten zifin verk kunnen doen.

Voor beide prograna's geldt, dat de spaties net opzet zijn veggelaten en er geen regels sanengevoegd mogen worden. Type de listing dus zorgvuldig over.

Programa's die uit meerdere hoofddelen bestaan, zijn niet altijd in te laden. Ze kunnen elkar overlappen in het geheugen ivn de verschuiving yoor diskgebruik. Overlappen ze elkar niet, laadt dan eerst het deel net het lagste adres, zonder r voor run en daarna het tueede deel met ' r '

Loopt een ingeladen programa niet goed, dan is vaak de stackruinte de oorzaak. U kunt deze verplaatsen net bv clear loo,beginadres-1 of na inlade maar voor runnen cleaf 100, ahf380. Runnen kunt U een bload programa daarna altijd ent de instruktie: defusrapeek(aHFCBF)+256*PEEK(aHFCCO): amusr(O)

Sons blijft de disk toch doordraaien, ondanks de stoproutine van Turbo 5000 In dat geval heeft de diskfabrikant een andere stopnethode gebruikt. Maak dan een basiclader of voeg aan de bel-lader toe na het laden zonder ' p ; for $x=1$ to 2500 (of groler) inext: en de standaard runinstruktie zoals hiervoor is verneld.

Bij het saven naar tape, koppelt Turbo 5000 de diskdrives af. Een tweede fysieke of logische drive vordt voor hat naken van een back-up naar disk afgexoppelt. Het saven naar disk geschiedt dus altijd net drive A.
Janner genoeg heeft niet elke diskdrive eenzelfde geheugengebruik en slagt het afkoppelen van de tweede drive niet bif eik merk diskdrive. De logische drive neent echter vel geheugenruinte in beslag. Loopt Turbo 5000 tijdens het laden vast of krijgt $U$ vreende foutneldingen, start dan voor de back-up altifd op net een reset en de ctrl-toets ingedrukt. U schept daarnee 1.5 K meer vrij geheugen. Soms ook nuttig als tijdens het laden van een back-up progranad de disk vastloopt.

De disk-stop routine staat dan het eind van een back-up programna, evenals de verschuivingsroutine. Tijdens het saven naar disk wordt nagegaan in velk glot van UV conputer het Ran-geheugen staat. Dit wordt als een vast gegeven an het progranad toegevoegd. Daaron zal Uu back-up op een ander nerk of type conputer vaak niet villen lopen, mar op Uw eigen wel.

## foutheloingen

BASIC OVERFLOY
Bij een call furbo 5000 blijkt dat het Basic-programa langer is dan 16 K . Ma 'nev' kunt $U$ call Turbo vel uitvoeren.
soot ERror
Getracht vordt een disk in te lezen die niet volgens de MSX-standard geformateerd is.

## oIsk full

Bij gehrijuen naar disk blijkt er te veinig ruinte op de disk te zijn voor het prograna. Gebruik een andere disk en save opnieuv.

## DISK I/D ERROR

Bij transfer van tape naar disk is geen disk in de drive aanvezig of treedt en lees- of schrijffout op.
$\checkmark$ kunt opnieuv via ' G ' saven.
fILE IS LOST
Bij herstel van een file blijkt de hele file oversthreven te zijn en is geen restant meer te redden.

## FILE NOT fOUNO

Een ingegeven filenaa kont niet voor op de disk in de drive.

## file truicated

Bij herstel van een file blijkt deze overschreven te zijn en niet aee compleat te redden. Het restant vordt nu als een basicprograma hersteld.

## OUT OF MEMOR

Bij de back-up funktie blijkt dat het programa te lang is of dat het eindadres lager ligt dan het beginadres en het dus geen acode is. De lengte voor het inladen volgt uit de adressen. $V$ kunt dit prograna dus niet laden.

## TAPE I/O ERROR

Blj saven of laden naar of van tape, is een fout geconstateerd. Probeer opnieuv en stel eventueel het voluae bij.
fouten hebben tot gevolg dat $V$ in het subnenu kont en opnieur kunt kiezen

Turbo 5000 (C) 1987 is ontworpen en geasakt door<br>W.H. Hultink te Bergun onder het label Arcksoft.<br>De extlusieve rechten berusten bij Robtek Nederland.

## LISTING MCODE DISK IAAR TAPE

100 SCREEHO: CLS: WIDTH40: PRIMT"Arcksoft Mcode d
1sk-1 tape (C) 1987": PRIHTSTRI IGG $(39,195)$
110 ONSTOPGOSUB120: STOPON: FILES: STOPOFF
120 PRIFT: PRIET: PRIHT"Programmame: ";:LIEEIFPUTP \$: OMERRORGOTO200
130 OPENP\$AS\#1:FIELD1, 7ASAS: GET\#1, 1:CLOSE: IFASC (A \$) <>254 THEM200
$140 \operatorname{DEFFNA}(A)=\operatorname{ASC}(M I D \$(A s, X, 1))+256 * \operatorname{ASC}(M I D \$(A s, X$ $+1,1)$ ): $\mathrm{X}=2$
$150 B X=2: B G=F H A(X): X=4: H D=F H A(X): X=6: S T=F E A(X): I F$ ASC(AS)<>254THEN200
160 X $\$=$ "Begin": $\mathrm{X}=\mathrm{BG}:$ GOSUB220: $\mathrm{X} \$=$ "end" $: \mathrm{X}=\mathrm{ND}:$ GOSUB2 20: X\$="exec": X=ST: GOSUB220: PRIHT
170 LOCATEO: PRIFT" baudrate $n r: " ;: X \$=I N P U T \$(1): A=V$ AL (X\$) : IFA<1ORA>2THEN170ELSEPRINTA: SCREEN, , A: IFB G<34048:THENPRIET"Please load and save in direct mode.": END
180 BLOADP\$: A=VARPTR(*1)+9: FORA=ATOA+9: READA\$: POK EA, VAL ("\&h" $+\mathrm{A} \$$ ) : NEXT: DEFUSR=A-10: A=USR (0) : P\$=LEFT
(P\$, 6)
190 PRINTPs;" is being saved now. . ": P\$="cas:"+P\$
: BSAVEPS, BG, ND, ST: RUN
$200 \mathrm{P} \$={ }^{\prime \prime}$ This is'nt a Mcode program! !"
210 BEEP: PRIXT: PRINTP\$: PRINT"s=stop"; SPC (7);"retu rn=again: ";:P\$=IEPUT\$(1):IFPS="S"ORP\$="s"THENCLS : NEWELSERUH
220 PRINTXS;": \& ${ }^{\prime \prime}$; RIGHTs ("000"+HEXS (X), 4);" "; R ETURI
230 DATA06, FF, C5, CD , 9F, FD, C1, 10, F9, C9
240 SAVE"disktape. bas"

## LISTIRG AUTOLOADER

100 CLS: VIDTH40: PRIIT"Arcksoft
Programloader (C) 1987 " ; STRING\$ $(38,195)$

110 FILES: PRINT: PRIIT
120 PRINT"Programname: "; LI EEINPUTPS: ONERRORGOTO 140
130 BLOADPS:CLEAR200, \&HF380: A=VARPTR (\#1) +9 : FORA $=A$ TOA 9 : READAs: POKEA, VAL (" $\% \mathrm{~h}$ " +A ) : : HEXT: DEFUSR=A-10: $A=\operatorname{USR}(0):$ DEFUSR=PEEK ( $\& H F C B F)+256 *$ PEEK ( $\& H F C C 0): A=U$ SR(0)
140 RESUKE150
150 ONERRORGOTO160: RUNPS
160 RESUME170
160 RESUME170
170 PRINT: PRINT"Program does not exist or 1s":PRI NT"a file and cannot be runned."
180 PRINT: PRINT"press any key to continue: ";:Ps= I MPUTS (1) : FORX=CSRLI ITOCSRLI I-5STEP-1: LOCATEO, X: F RINTSPC (39) ; : NEXT: LOCATE0: RESTORE: GOTO120
190 RESUMENEXT
200 DATA06, FF, C5, CD, 9F, FD, C1, 10, F9, c9
210 SAVE"autoexec. bas"


