**Câu hỏi:**

Bài 1: Lý thuyết (nộp bằng file text):

a. Liệt kê tất cả các loại dữ liệu nguyên thủy trong java

b. Liệt kê 4 kiểu dữ liệu không phải nguyên thủy trong java

**Trả lời**

Có 2 loại dữ liệu gồm:

+ Dạng dữ liệu Nguyên thủy (**Primitive Data Types)**

+ Dạng dữ liệu kiểu mới (**Non-Primitive Data Types**)

1. Các loại dữ liệu nguyên thủy trong java

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Group** | **Data Type** | **Size** |
| **Integer types** | byte | 1 byte |
|  | short | 2 bytes |
|  | int | 4 bytes |
|  | long | 8 bytes |
| **Floating point types** | float | 4 bytes |
|  | double | 8 bytes |
| **Scientific Numbers** | boolean | 1 bit |
|  | char | 2 bytes |

1. Liệt kê 4 kiểu dữ liệu không phải nguyên thủy trong java

[Strings](https://www.w3schools.com/java/java_strings.asp), [Arrays](https://www.w3schools.com/java/java_arrays.asp), [Classes,](https://www.w3schools.com/java/java_classes.asp)[Interface](https://www.w3schools.com/java/java_interface.asp)