Cấu trúc lặp Goto trong C#.

Published **7 tháng trước** by **Trần Thành Vi Thanh**Bookmark

 0 Comment  1149 Views

 5 /5 stars (0 reviews)

Dẫn nhập

Ở các bài học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về [Cấu trúc cơ bản của vòng lặp](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Gioi-thieu-cau-truc-vong-lap-trong-C-88" \t "_blank). Ở bài này chúng ta sẽ cùng đi sâu vào chi tiết cách sử dụng vòng lặp goto

*Khuyến cáo không sử dụng Goto trong ngôn ngữ C#*

Nội dung

Để đọc hiểu bài này tốt nhất các bạn nên có kiến thức cơ bản về các phần:

* [Cấu trúc cơ bản của một chương trình C# console application](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Cau-truc-lenh-co-ban-trong-C-Console-Application-15)
* [Biến](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Bien-trong-C-52) và [kiểu dữ liệu](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Kieu-du-lieu-trong-C-53" \t "_blank) trong C#
* [Toán tử trong C#](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Toan-tu-trong-C-54)
* [Câu điều kiện trong C#](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Cau-truc-re-nhanh-If-else-trong-C-57)
* [Cấu trúc cơ bản của một vòng lặp](http://www.howkteam.com/Course/C-Basics/Gioi-thieu-cau-truc-vong-lap-trong-C-88)

Trong bài học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề:

* Cấu trúc của một vòng lặp goto
* Các ví dụ sử dụng goto

Cấu trúc của một vòng lặp goto

Cái tên goto có thể hiểu là đi đến đâu đó. Thường sử dụng cấu trúc goto người ta sẽ đi kèm một câu điều kiện (có thể không cần).

Cấu trúc:

goto <label>;

* Trong đó label là một nhãn đích đến trong code. Nơi mà code sẽ tiếp tục được thực thi từ đó. Cấu trúc của một label: <Tên label>:
* goto là từ khóa thông báo cho trình biên dịch biết sẽ đi đến nhãn ngay sau để tiếp tục thực thi code.

Các ví dụ sử dụng goto

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

**int** a = 1;

**switch**(a)

{

**case** 1: // label case 1

Console.WriteLine("Case 1");

**break**;

**case** 2: // label case 2

Console.WriteLine("Case 2");

**goto** **case** 1; // dịch chuyển tới label case 1

**break**; // Đoạn code này thừa vì sẽ không bao giờ thực thi

**case** 3: // label case 3

Console.WriteLine("Case 3");

**break**;

}

Console.ReadKey();

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

18

* *Trong đoạn code này chúng ta biên dịch sẽ thấy kết quả xuất ra màn hình dòng chữ*"Case 1" *vì a == 1.*

**

* *Giờ chúng ta thay giá trị a = 2 xem kết quả ra sao nhé*

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

**int** a = 2;

**switch**(a)

{

**case** 1: // label case 1

Console.WriteLine("Case 1");

**break**;

**case** 2: // label case 2

Console.WriteLine("Case 2");

**goto** **case** 1; // dịch chuyển tới label case 1

**break**; // Đoạn code này thừa vì sẽ không bao giờ thực thi

**case** 3: // label case 3

Console.WriteLine("Case 3");

**break**;

}

Console.ReadKey();

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15


16

17

18

19

* Kết quả:



Ta thấy chương trình đi vào case 2 sau đó gặp dòng code goto case 1; nên đã nhảy lên thực thi dòng code

**case** 1: // label case 1

Console.WriteLine("Case 1");

**break**;

0

1

2

3

rồi mới kết thúc chương trình.

Một ví dụ khác kết hợp với câu điều kiện:

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

**int** a = 1;

// nếu a == 2

**if** (a == 2)

{

// dịch chuyển tới vị trí label a\_Is\_2

**goto** a\_Is\_2;

}

Console.WriteLine("A == 1");

a\_Is\_2:

Console.WriteLine("A == 2");

Console.ReadKey();

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

15

16

17

* Ở trường hợp này  kết quả màn hình sẽ xuất ra dòng chữ "A == 1" và dòng chữ "A == 2" ra màn hình.



Chúng ta có thể nhận thấy 2 điều ở ví dụ này:

label có thể được tạo ra một cách dễ dàng và không nhất thiết phải nằm trong cấu trúc switch.

Việc tạo label sẽ **không** ảnh hưởng gì đến code thông thường.

Chúng ta thử cho giá trị của a = 2 và xem kết quả nhé:

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

**int** a = 2;

// nếu a == 2

**if** (a == 2)

{

// dịch chuyển tới vị trí label a\_Is\_2

**goto** a\_Is\_2;

}

Console.WriteLine("A == 1");

a\_Is\_2:

Console.WriteLine("A == 2");

Console.ReadKey();

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


13

14

15

16

* Kết quả sẽ in ra màn hình dòng chữ "A == 2". Dòng chữ "A == 1" không được in ra do đoạn code Console.WriteLine("A == 1"); bị bỏ qua vì câu lệnh goto dịch chuyển đến label a\_Is\_2: nằm bên dưới nó.



Vậy rõ ràng lần này chương trình không đi theo trình tự từ trên xuống dưới mà bị dịch chuyển ngược lên trên trở lại bởi câu lệnhgoto.

Bản chất của goto là **nhảy đến bất cứ nơi đâu có label**. Mọi câu lệnh khác khi goto bỏ qua đều bị trình biên dịch bỏ qua.

Ví dụ về vòng lặp vô tận:

Chỉ cần câu điều kiện lặp luôn thỏa mãn thì vòng lặp sẽ lặp mãi.

**static** **void** Main(**string**[] args)

{

**int** a = 2;

Ifinity\_Loop:

// nếu a == 2

**if** (a == 2)

{

// dịch chuyển tới vị trí label a\_Is\_2

**goto** a\_Is\_2;

}

Console.WriteLine("A == 1");

a\_Is\_2:

Console.WriteLine("A == 2");

**goto** Ifinity\_Loop; // dịch chuyển tới vị trí label Ifinity\_Loop

Console.ReadKey();

}

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16


17

18

19

Chúng ta thấy khi chạy chương trình sẽ in ra hàng loạt dòng "A == 2" do đoạn code Console.WriteLine("A == 2"); được lặp lại liên tục. Đoạn code làm phát sinh vấn đề này là ở đây:

* Ban đầu chương trình sẽ đi đến đoạn code goto a\_Is\_2;.
* Sau đó lại bị đoạn code goto Ifinity\_Loop; đưa ngược lại label Ifinity\_Loop.
* Mãi không thể nào kết thúc quá trình lặp lại này dẫn đến một vòng lặp vô tận.



Kết luận

Qua bài này chúng ta đã nắm được cách sử dụng goto và label. Đây là một cấu trúc được khuyến cáo là hạn chế sử dụng (không dùng thì tốt hơn) trong lập trình C# vì nó có thể phá vỡ cấu trúc của một chương trình (*đi từ trên xuống*).

Bài sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cấu trúc lặp tiếp theo đó là Cấu trúc lặp for.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “**Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó**”.