**Báo cáo tuần 11**

Bài 3:

* Mã nguồn:

Text

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

Graphical user interface

Description automatically generated with medium confidence

Text

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Text

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Vẽ chữ H:

Chart, box and whisker chart

Description automatically generated

Bài 4:

* Mã nguồn:

Graphical user interface, text

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

* Kết quả:

Dịch 8 bit:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Bấm ‘o’ thì chương trình dừng:

Graphical user interface, application

Description automatically generated

* Gỉải thích:
* Dòng 8: Gán k0 là key\_code
* Dòng 9: gán k1 là key\_read
* Dòng 11: gán s0 là display\_code
* Dòng 12: gán s1 là display\_ready
* Dòng 15: nhãn WaitForKey: đọc ký tự key\_ready vào t1
* Dòng 17: nếu t1 = 0 thì chờ ký tự tiếp theo
* Dòng 20: nhãn ReadKey: đọc ký tự nhập từ bàn phím vào t0
* Dòng 23->26: nhãn WaitForDis: hiển thị ra màn hình
* Dòng 28->30: nhãn Encrypt: để mã hóa dịch. Ký tự nhập vào sẽ được dịch đi 5 . Ví dụ nhập ‘1’ thành ‘6’. Khi nhập đến ký tự ‘o’ (mã ASCII là 116) hoặc ‘O’. Tức sau khi mã hóa thành ‘t’ hoặc ‘T’ thì nhảy đến ‘quit’ để thoát chương trình.
* Dòng 34->38: lưu t0 vào s0 để hiện thị
* Dòng 39: nhãn quit: thoát chương trình