|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÁC YÊU CẦU CẦN THỰC HIỆN** | | |
| **STT** | **Yêu cầu chi tiết** |
| *1* | **Đoạn văn:** Con người là một loài sinh vật có bộ não tiến hóa … hơn tất cả những loài khác  **Yêu cầu:**  Column:  Preset: Left  Line Between: YES  Spacing: 0.5cm  Dropcap:  Lines to drop: 2  Font: Tahoma  Distance from text: 0.2cm |
| *2* | **Hình ảnh:** Homo\_Sapiens.png  **Yêu cầu:**  Size: Scale 30% (Width và Height)  Picture Effect: Bevel - Angel  Picture Style: Bevel Rectangel  Wraptext: Square  Position: Như hình kết quả |
| *3* | **SmartArt**  **Yêu cầu:**  Hierarchy – Organization Chart  Châu Phi  Thái Bình Dương  Châu Á  Châu Âu  Châu Mỹ  Size: Width-4.5 cm, Height-7.5cm  Change Color: Colorful range-Accent Color 5 to 6  Wraptext: In line with text  Postion: Như kết quả  Caption: Figure1-Dân cư, Dân số |
| *4* | **Chart:**  **Yêu cầu:**  Cluster Column  Switzerland 81.3  Iceland 81.2  Australia 80.9  Sweden 80.7  Israel 80.6  Japan 80.5  Italy 80.5  Canada 80.2  Spain 80.1  Singapore 80.0  Chart Style: 8  Title: Delete  Change color: Color 10  Size: Width – 8 cm, Height – 5 cm  Wrap text: In front of text  Caption: Chart 1-Tuổi thọ trung bình của 10 quốc gia trên thế giới |
| *5* | **Tabs:**  Chủng tộc Dân số Phân bố  Môngôlôit ~40% dân cư thế giới châu Á và châu Mĩ  Ơrôpêôit ~48% dân cư thế giới châu Âu  Nêgrô – Ôxtralôit ~12% dân số thế giới Châu Phi, Nam Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a, ...  **Yêu cầu:**  Chủng tộc … Ô-xtrây-li-a, ...  Position: 4 cm  Aligment: Left  Leader: 3 ---  Position: 16.5 cm  Aligment: Right  Leader: 4\_\_\_\_\_  Dòng: Chủng tộc Dân số Phân bố  Leader: 1 None  Font type: Bold  Shading: Green  Boder: Box, Solid line, Width: 1 ½ pt, Top and Bottom Border |
| *6* | **Table:**  Quy mô dân số theo giới tính  Nam 47881064  Nữ 48327923  Quy mô dân số theo thành thị, nông thôn  Thành thị 33059735  Nông thôn 63149249  **Yêu cầu:**  Convert text to table  Separate at: Tab  Autofit to content  Merge cell  Dòng 1 và Dòng 4  Table Style  Grid Table 4 Accent 6  Caption: Table 1-Tổng điều tra dân số 2019 |
| *7* | **Footnote:** Table 1-Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019  **Yêu cầu:**  Number format:  Start at:  Nội dung: Tính tới thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 04 năm 2019 |