**Ηλεκτρονικός υπολογιστής**

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια [μηχανή](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE) κατασκευασμένη κυρίως από [ηλεκτρονικά κυκλώματα](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1) και δευτερευόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται [πληροφορίες](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι ένα αυτοματοποιημένο, ηλεκτρονικό, ψηφιακό [επαναπρο­γραμ­ματιζόμενο σύστημα](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%C2%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%C2%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%B6%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1) γενικής χρήσης το οποίο μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων οδηγιών, των εντολών που συνολικά ονομάζονται [πρόγραμμα](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE).

[](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Expo_Comm_Wireless_Japan_2008_Sony_VAIO_Z.jpg)

Κάθε [υπολογιστικό σύστημα](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1), όσο μεγάλο ή μικρό κι αν είναι, αποτελείται από το υλικό μέρος ([hardware](http://el.wikipedia.org/wiki/Hardware)) και το λογισμικό ([software](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Software&action=edit&redlink=1)). Τα βασικά στοιχεία του υλικού μέρους του υπολογιστή είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας ([ΚΜΕ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9C%CE%95), αγγλ. CPU, Central Prossesing Unit), η κεντρική μνήμη ([RAM](http://el.wikipedia.org/wiki/RAM) & [ROM](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=ROM&action=edit&redlink=1)-[BIOS](http://el.wikipedia.org/wiki/BIOS)), οι μονάδες εισόδου - εξόδου ([πληκτρολόγιο](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF), [ποντίκι](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9_%28%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE%29), [οθόνη](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%8C%CE%BD%CE%B7) κ.α.), οι [περιφερειακές συσκευές](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%83%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE) ([σκληρός δίσκος](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82), [δισκέτα](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%83%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B1), [DVD](http://el.wikipedia.org/wiki/DVD), [εκτυπωτής](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82), [σαρωτής](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82), [μόντεμ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BC) κ.α.).

Υπάρχουν διάφοροι τύποι υπολογιστών οι οποίοι διαφέρουν κατά το μέγεθος, τις δυνατότητες ([επεξεργαστική ισχύς](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%82&action=edit&redlink=1)) και την [αρχιτεκτονική](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE&action=edit&redlink=1) τους, δηλαδή τον τρόπο που τα βασικά τους μέρη συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην πιο διαδεδομένη κατηγορία υπολογιστών ανήκουν οι [μικροϋπολογιστές](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82). Στους μικροϋπολογιστές τα βασικά εξαρτήματα, όπως ο επεξεργαστής, η μνήμη κ.ά., βρίσκονται τοποθετημένα σ' ένα [τυπωμένο κύκλωμα](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%85%CF%80%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1) που ονομάζεται [μητρική κάρτα](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1) (αγγλ. Motherboard ή MoBo). Εκτός από τον επεξεργαστή και τη μνήμη, πάνω στη μητρική βρίσκονται οι θέσεις επέκτασης στις οποίες τοποθετούνται οι διάφορες κάρτες, γραφικών, ήχου κ.λπ.). Στη μητρική επίσης βρίσκονται υποδοχές για τη σύνδεση διαφόρων άλλων συσκευών.

Το [λογισμικό του υπολογιστή](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C) αποτελείται από τα απαραίτητα [προγράμματα](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE) που δίνουν τις κατάλληλες εντολές, για να λειτουργεί το υλικό μέρος. Συνίσταται δε από το [λειτουργικό σύστημα](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1) (το βασικό πρόγραμμα για τη λειτουργία του Η/Υ καθώς και για την επικοινωνία του με τον άνθρωπο) και το λογισμικό εφαρμογών (πακέτα εφαρμογών, γλώσσες προγραμματισμού, εκπαιδευτικό λογισμικό, προγράμματα – εργαλεία κ.α.).

**Ιστορικά στοιχεία Ηλεκτρονικόυ υπολογιστή**

Οι άνθρωποι επινόησαν κατά την αρχαιότητα και το Μεσαίωνα διάφορες συσκευές για να μετρούν τον χρόνο (όπως ήταν οι [κλεψύδρες](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CF%88%CF%8D%CE%B4%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1" \o "Κλεψύδρα (δεν έχει γραφτεί ακόμα))) ή για να μετρούν τις φαινόμενες μετακινήσεις των αστεριών ως βοήθημα στα θαλάσσια ταξίδια τους (όπως ήταν ο [Μηχανισμός των Αντικυθήρων](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%85%CE%B8%CE%AE%CF%81%CF%89%CE%BD)) ή για άλλες χρήσεις. Πολλές από τις εφευρέσεις χάθηκαν, (π.χ. οι πολεμικές μηχανές του [Αρχιμήδη](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BC%CE%AE%CE%B4%CE%B7%CF%82)).

Με την πρόοδο των μαθηματικών, ειδικά μετά το 17ο αιώνα, έγινε προσπάθεια από κάποιους να κατασκευάσουν μηχανές υπολογισμών.

* Ο [Τζον Νάπιερ](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CE%AC%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1" \o "Τζον Νάπιερ (δεν έχει γραφτεί ακόμα)) (John Napier) το [1614] επινόησε μηχανή για υπολογισμό [λογαρίθμων](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%BF%CF%82).
* Ο [Γουίλλιαμ Ότρεντ](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%8C%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84&action=edit&redlink=1) (William Oughtred) το [1625](http://el.wikipedia.org/wiki/1625) επινόησε τον [λογαριθμικό κανόνα](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1).
* Ο [Μπλεζ Πασκάλ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BB%CE%B5%CE%B6_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AC%CE%BB) (Blaise Pascal) το [1642](http://el.wikipedia.org/wiki/1642) κατασκεύασε μηχανή για προσθαφαιρέσεις.
* Ο [Ζοζέφ Μαρί Ζακάρ](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%AF_%CE%96%CE%B1%CE%BA%CE%AC%CF%81&action=edit&redlink=1) (Josheph Marie Jackard), Γάλλος μηχανικός, επινόησε το [1801](http://el.wikipedia.org/wiki/1801) μια [υφαντική μηχανή](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE&action=edit&redlink=1) με [διάτρητες μεταλλικές κάρτες](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B7_%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1), που καθοδηγούσαν την μηχανή να πλέκει διάφορα σχέδια, και τα υφάσματα που γίνονται με αυτό τον τρόπο ύφανσης φέρουν μέχρι σήμερα το όνομά του. Με αλλαγή των μεταλλικών καρτών άλλαζε το σχέδιο της πλέξης.
* Το [1848](http://el.wikipedia.org/wiki/1848) ο [Τζωρτζ Μπουλ](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CF%89%CF%81%CF%84%CE%B6_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB&action=edit&redlink=1) (George Boole) επινόησε την άλγεβρα που φέρει το όνομά του: [Άλγεβρα Μπουλ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%B3%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB). Εφαρμογές της βρίσκουμε στα ψηφιακά κυκλώματα, στους λογικούς συλλογισμούς και πρακτικά σε κάθε πρόγραμμα Η/Υ.
* Ο Βρετανός μαθηματικός [Τσαρλς Μπάμπατζ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BB%CF%82_%CE%9C%CF%80%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B6) (Charles Babbage) το [1871](http://el.wikipedia.org/wiki/1871) σχεδίασε την [Αναλυτική μηχανή](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE) του. Η μηχανή δεν μπορούσε να κατασκευαστεί με την τεχνολογία εκείνης της εποχής επειδή απαιτούσε πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά, όπως εξήγησε η κόρη του [Λόρδου Βύρωνα](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8C%CF%81%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%8D%CF%81%CF%89%CE%BD), η προικισμένη μαθηματικός και πρώτη προγραμματίστρια υπολογιστών [Άντα Λάβλεϊς](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CE%9B%CE%AC%CE%B2%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CF%82) (Ada Lovelace), ήταν τόσο πολυδύναμη που θα είχε ανυπολόγιστη αξία αργότερα.
* Το [1890](http://el.wikipedia.org/wiki/1890) ο Αμερικανός μηχανικός [Χέρμαν Χόλεριθ](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD_%CE%A7%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B8&action=edit&redlink=1) (Herman Hollerith) σκέφθηκε να χρησιμοποιήσει χάρτινες διάτρητες κάρτες, χρησιμοποιώντας την ιδέα του Ζακάρ, με διατρήσεις που να συμβολίζουν γράμματα και αριθμούς, για να επιτύχει μικρότερους χρόνους επεξεργασίας της κρατικής απογραφής των [Η.Π.Α.](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97.%CE%A0.%CE%91.), με μεγάλη επιτυχία.
* Ο [Βάνεβαρ Μπους](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B2%CE%B1%CF%81_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1) (Vannevar Bush) το [1930](http://el.wikipedia.org/wiki/1930) έφτιαξε τον [διαφορικό αναλυτή](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1) που χρησιμοποιήθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
* Η μηχανή [Z3](http://el.wikipedia.org/wiki/Z3), που έφτιαξε ο Γερμανός μηχανικός [Κόνραντ Τσούζε](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BD%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84_%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%B6%CE%B5) (Konrad Zuse) το [1941](http://el.wikipedia.org/wiki/1941), ήταν η πρώτη που χρησιμοποιούσε το [δυαδικό σύστημα αρίθμησης](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%85%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82).

Οι διάφορες ηλεκτρομηχανικές κατασκευές έλυναν αποτελεσματικά κάποια συγκεκριμένα προβλήματα. Υπήρχαν βέβαια τα προβλήματα του όγκου και του κόστους. Αυτά μάλλον ώθησαν το 1943 τον [Τόμας Ουότσον](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%9F%CF%85%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1) (Thomas Watson), διευθυντή της εταιρείας [I.B.M.](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=I.B.M.&action=edit&redlink=1), να δηλώσει : Νομίζω ότι στην παγκόσμια αγορά χρειάζονται το πολύ πέντε υπολογιστές.

[](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Two_women_operating_ENIAC.gif)

[http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Two_women_operating_ENIAC.gif)

O [ENIAC](http://el.wikipedia.org/wiki/ENIAC), ο πρώτος Ηλεκτρονικός Υπολογιστής γενικής χρήσης.

Το επόμενο βήμα ήταν η επινόηση μιας μηχανής γενικού σκοπού που θα μπορούσε να λύνει προβλήματα διαφόρων ειδών. Εδώ εμφανίστηκε ο Ούγγρος μαθηματικός [Τζον φον Νόιμαν](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CE%BD_%CF%86%CE%BF%CE%BD_%CE%9D%CF%8C%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD), μια εργασία του οποίου δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του [1945](http://el.wikipedia.org/wiki/1945) με τίτλο Προσχέδιο έκθεσης για τον [EDVAC](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=EDVAC&action=edit&redlink=1), όπου περιέγραφε τη λογική λειτουργία μιας υπολογιστικής μηχανής που χρησιμοποιούσε το δυαδικό σύστημα και αποθήκευε στην μνήμη της το πρόγραμμά της. Μετά από αυτή την εργασία οι σημερινοί υπολογιστές λέγονται και μηχανές αρχιτεκτονικής φον Νόιμαν. Περιγράφοντας με αδρές γραμμές μια μηχανή φον Νόιμαν, λέμε ότι έχει

* μια (τουλάχιστον) Μονάδα Εισόδου, από την οποία πληροφορείται η [ΚΜΕ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9C%CE%95) (CPU) ποιο είναι το πρόγραμμα και τα δεδομένα του,
* μια Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ([ΚΜΕ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9C%CE%95)) του προγράμματος και των δεδομένων, η οποία ρυθμίζει και την γενικότερη λειτουργία του Η/Υ,
* μια Κεντρική [Μνήμη](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE), όπου αποθηκεύει η [ΚΜΕ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9C%CE%95) τα εισαγόμενα, τα ενδιάμεσα στοιχεία και τα δημιουργούμενα αποτελέσματα,
* μια (τουλάχιστον) Μονάδα Εξόδου στην οποία εξάγονται τα αποτελέσματα που η [ΚΜΕ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9C%CE%95) σχημάτισε στην Κεντρική Μνήμη.

[](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:IBM_PC_5150.jpg)

[http://bits.wikimedia.org/skins-1.17/common/images/magnify-clip.png](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:IBM_PC_5150.jpg)

To [IBM PC](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=IBM_PC&action=edit&redlink=1) του 1981, που αποτέλεσε σταδιακά πρότυπο για την εξέλιξη του σημερινού προσωπικού υπολογιστή.

Πολύ σημαντική ιστορική στιγμή ήταν η ανακάλυψη του [τρανζίστορ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81) το [1947](http://el.wikipedia.org/wiki/1947), καθώς κατάργησε τις [λυχνίες κενού](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1) που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε για την υλοποίηση [λογικών πυλών](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7) και κυκλωμάτων, και οδήγησε έτσι στη δραματική μείωση του μεγέθους των κυκλωμάτων και κατά συνέπεια των υπολογιστών. Παρόμοια στιγμή ήταν η παρουσίαση, στις 12 Σεπτεμβρίου [1958](http://el.wikipedia.org/wiki/1958), του πρώτου [ολοκληρωμένου κυκλώματος](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1) σε μορφή [μικροτσίπ](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AF%CF%80) (microchip) από τους [Ρόμπερτ Νόις](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9D%CF%8C%CE%B9%CF%82&action=edit&redlink=1) (Robert Noyce) και [Τζακ Κίλμπι](http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CE%BA_%CE%9A%CE%AF%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B9&action=edit&redlink=1) (Jack Kilby). Με τα νέα υλικά οι Η/Υ έγιναν μικρότεροι, οικονομικότεροι και ταχύτεροι. Χρησιμοποιήθηκαν για μετεωρολογικές μελέτες και πρόβλεψη καιρού, για επιχειρησιακές εργασίες, για έρευνα φυσικής υψηλών ενεργειών, για αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου, για ιατρικές εφαρμογές και για πάμπολλες άλλες χρήσεις.

Από το [1946](http://el.wikipedia.org/wiki/1946) που κατασκευάστηκε σε ένα πανεπιστήμιο της Πενσιλβανίας ο πρώτος αριθμητικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) με το όνομα [ENIAC](http://el.wikipedia.org/wiki/ENIAC) (που είχε μεγάλο όγκο, είχε περίπου 18.000 λυχνίες που καίγονταν πολύ συχνά, δούλευε με [ρελέδες](http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%82) κάνοντας τρομακτικό θόρυβο, και κατανάλωνε πολλή ενέργεια) μέχρι την εποχή μας (που οι υπολογιστές είναι μικροσκοπικοί, πολύ ισχυροί, δεν καταναλώνουν πολλή ενέργεια και βρίσκονται στα κινητά τηλέφωνα, στα ψηφιακά ρολόγια, στα αυτοκίνητά, στις τηλεοράσεις και σε άλλες οικιακές συσκευές) έχουν περάσει ελάχιστα χρόνια.