Table

Description automatically generated

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Giá trị HEXA | Giá trị Thập phân |
| 1 | Số byte cho 1 sector | 0x0200 | 512 |
| 2 | Số sector cho 1 cluster | 0x40 | 64 |
| 3 | Số sector trước FAT | 0x0002 | 2 |
| 4 | Số bảng FAT | 0x02 | 2 |
| 5 | Số entry cho RDET | 0x0200 | 512 |
| 6 | Số sector cho RDET |  | 32 |
| 7 | Tổng số sector trên đĩa | 0x003E8200 | 4096512 |
| 8 | Số sector cho 1 bảng FAT | 0x00FB | 251 |
| 9 | Sector đầu tiên của vùng FAT |  | 2 |
| 10 | Sector đầu tiên của vùng RDET |  | 504 |
| 11 | Sector đầu tiên của vùng DATA |  | 536 |
| 12 | Tổng số sector vùng SYSTEM |  | 536 |