|  |  |
| --- | --- |
| **Abstract** | **Interface** |
| * là một class cha cho tất cả các class con có cùng kiểu, loại, nhiệm vụ. * 1 lớp con chỉ có thể kế thừa 1 abstract class * Có thể chứa các phương thức trừu tượng hoặc không trừu trượng * Không hỗ trợ đa kế thừa * Từ khóa abstract được sử dụng để khai báo lớp trừu tượng | * Là chức năng được thêm vào các class. 1 interface có thể chứa nhiều hàm để cùng phục vụ 1 chức năng. * Chỉ chứa các phương thức trừu tượng * 1 lớp có thể chứa nhiều interface * Interface không chứa biến thành viên * Câu lệnh khai báo bắt đầu bằng * Từ khóa interface được sử dụng để khai báo giao diện * Các phương thức của interface mặc định là public |