Giải thích về định nghĩa kiểu dữ liệu

Mục lục

[Ví dụ: 1](#_Toc32618247)

# Ví dụ:

DWORD: là kiểu dữ liệu, số nguyên không dấu 32bit

Giải thích:

* Không dấu (unsigned – trái nghĩa với signed). Không dấu ở đây chỉ miền giá trị của nó có thể âm hay không. “Unsigned” – “Không Dấu” – “Không thể âm”
* 32bit: miền giá trị nằm trong 2^32.