**DIV Element | div Object**

**Attributes/Properties**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribute | Property | Description |
| [ACCESSKEY](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533062(v=VS.85).aspx) | [accessKey](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533062(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy khóa truy cập cho đối tượng. |
| [ALIGN](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533069(v=VS.85).aspx) | [align](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533069(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy sự canh chỉnh của đối tượng cân đối so với màn hình hiển thị hoặc bảng. |
| [aria-activedescendant](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd347027(v=VS.85).aspx) | [ariaActivedescendant](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd347027(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy các thành phần con đang hoạt động. |
| [aria-busy](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304074(v=VS.85).aspx) | [ariaBusy](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304074(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy một giá trị chỉ ra có miền tồn tại đã hoàn thành cập nhật không. |
| [aria-checked](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304075(v=VS.85).aspx) | [ariaChecked](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304075(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái checked cho thành phần này. |
| [aria-controls](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848872(v=VS.85).aspx) | [ariaControls](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848872(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy danh sách các thành phần được điều khiển bởi các thành phần hiện tại. |
| [aria-describedby](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848873(v=VS.85).aspx) | [ariaDescribedby](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848873(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy một danh sách các thành phần mô tả các đối tượng hiện tại. |
| [aria-disabled](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304077(v=VS.85).aspx) | [ariaDisabled](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304077(v=VS.85).aspx) | Tập hơp hoặc lấy trạng thái disabled của thành phần này. |
| [aria-expanded](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304079(v=VS.85).aspx) | [ariaExpanded](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304079(v=VS.85).aspx) | Tập hơp hoặc lấy trạng thái expanded cho thành phần này. |
| [aria-flowto](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848874(v=VS.85).aspx) | [ariaFlowto](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848874(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy đề nghị đọc theo thứ tự của nội dung. |
| [aria-haspopup](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304081(v=VS.85).aspx) | [ariaHaspopup](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304081(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy một giá trị chỉ ra các thành phần này có thể hiển thị một cửa sổ pop-up không. |
| [aria-hidden](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304083(v=VS.85).aspx) | [ariaHidden](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304083(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái hidden cho thành phần này. |
| [aria-invalid](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304084(v=VS.85).aspx) | [ariaInvalid](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304084(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái errors cho thành phần này. |
| [aria-labelledby](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848875(v=VS.85).aspx) | [ariaLabelledby](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848875(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy danh sách các thành phần cung cấp một nhãn cho đối tượng hiện hành. |
| [aria-level](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304085(v=VS.85).aspx) | [ariaLevel](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304085(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy mức của các thành phần này. |
| [aria-live](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd433065(v=VS.85).aspx) | [ariaLive](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd433065(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy công nghệ trợ giúp thông báo cập nhật đến miền tồn tại như thế nào. |
| [aria-multiselect](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304086(v=VS.85).aspx) | [ariaMultiselect](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304086(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái multiple-selection của thành phần này. |
| [aria-owns](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848876(v=VS.85).aspx) | [ariaOwns](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848876(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy một danh sách các đối tượng con, bao gồm các thành phần không phải là con của các đối tượng hiện tại. |
| [aria-posinset](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304087(v=VS.85).aspx) | [ariaPosinset](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304087(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy vị trí hiện tại của một mục trong tập hợp. |
| [aria-pressed](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304088(v=VS.85).aspx) | [ariaPressed](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304088(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái pressed của một button có thể đảo trạng thái. |
| [aria-readonly](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304089(v=VS.85).aspx) | [ariaReadonly](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304089(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái read-only của thành phần này. |
| [aria-relevant](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd433066(v=VS.85).aspx) | [ariaRelevant](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd433066(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy thay đổi đến một miền tồn tại có liên quan. |
| [aria-required](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304090(v=VS.85).aspx) | [ariaRequired](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304090(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy yêu cầu form-completion của thành phần này. |
| [aria-secret](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304091(v=VS.85).aspx) | [ariaSecret](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304091(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái secret của thành phần này. |
| [aria-selected](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304092(v=VS.85).aspx) | [ariaSelected](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304092(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy trạng thái selected của thành phần này. |
| [aria-setsize](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304093(v=VS.85).aspx) | [ariaSetsize](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304093(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy kích thước của thành phần này. |
| [aria-valuemax](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848877(v=VS.85).aspx) | [ariaValuemax](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848877(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy giá trị tối đa mà một người dùng có thể cung cấp. |
| [aria-valuemin](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848878(v=VS.85).aspx) | [ariaValuemin](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848878(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy giá trị tối thiểu mà một người dùng có thể cung cấp. |
| [aria-valuenow](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848879(v=VS.85).aspx) | [ariaValuenow](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848879(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy giá trị hiện tại của thành phần này. |
| [ATOMICSELECTION](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537835(v=VS.85).aspx) |  | Xác định các thành phần và nội dung của nó có phải được chọn như là một đơn vị không chia hết không. |
|  | [attributes](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304094(v=VS.85).aspx) | Lấy ra một tập hợp thuộc tính của đối tượng. |
|  | [blockDirection](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533508(v=VS.85).aspx) | Lấy một giá trị chuổi chỉ ra nội dung trong một thành phần khối có chảy tràn từ trái sang phải, hoặc từ phải sang trái không |
|  | [canHaveChildren](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533546(v=VS.85).aspx) | Lấy một giá trị chỉ ra liệu các đối tượng có thể chứa các đối tượng con không. |
| [canHaveHTML](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537836(v=VS.85).aspx) | [canHaveHTML](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537836(v=VS.85).aspx) | Lấy một giá trị chỉ ra liệu các đối tượng có thể chứa chứa nhiều ngôn ngữ đánh dấu HTML. |
| [CLASS](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533560(v=VS.85).aspx) | [className](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533560(v=VS.85).aspx) | Tập hợp hoặc lấy lớp của đối tượng. |
|  | [clientHeight](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533563(v=VS.85).aspx) | Lấy chiều cao của đối tượng bao gồm padding, nhưng không bao gồm margin, border hoặc sroll bar. |
|  | [clientLeft](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533564(v=VS.85).aspx) | Lấy khoảng cách giữa thuộc tính offsetLeft và left side thật của khu vực khách. |
|  | [clientTop](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533565(v=VS.85).aspx) | Lấy khoảng cách giữa thuộc tính offsetTop và top thật của khu vực khách. |
|  | [clientWidth](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533566(v=VS.85).aspx) | Lấy chiều rộng của đối tượng bao gồm padding, nhưng không bao gồm margin, border hoặc sroll bar. |
|  | [constructor](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc848898(v=VS.85).aspx) | Trả về một tham chiếu đến các constructor của một đối tượng. |
| [CONTENTEDITABLE](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537837(v=VS.85).aspx) | [contentEditable](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537837(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc trả về chuỗi cho biết nơi mà người dùng có thể chỉnh sửa nội dung của đối tượng |
| [DATAFLD](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533703(v=VS.85).aspx) | [dataFld](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533703(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc trả về 1 field của 1 nguồn dữ liệu nhất định theo qui định của DataSrc để ràng buộc các đối tượng qui định. |
| [DATAFORMATAS](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533706(v=VS.85).aspx) | [dataFormatAs](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533706(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy suất định dạng dữ liệu cung cấp cho 1 đối tượng. |
| [DATASRC](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533709(v=VS.85).aspx) | [dataSrc](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533709(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất nguồn của dữ liệu cho 1 dữ liệu ràng buộc |
| [DIR](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533728(v=VS.85).aspx) | [dir](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533728(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất theo thứ tự đọc của đối tượng. |
|  | [disabled](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533734(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất các giá trị mà chỉ ra cho dù người dùng có thể tương tác với các đối tượng. |
|  | [firstChild](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533755(v=VS.85).aspx) | Truy xuất một tham chiếu cho đối tượng đầu tiên trong bộ childNodes của đối tượng. |
| [HIDEFOCUS](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533783(v=VS.85).aspx) | [hideFocus](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533783(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất giá trị của đối tượng mặc dù đã hiển thị tập trung giá trị 1 cách rõ ràng. |
| [ID](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533880(v=VS.85).aspx) | [id](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533880(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất chuỗi xác định của đối tượng |
|  | [innerHTML](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533897(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất giá trị giữa các thẻ HTML mờ và đóng của đối tượng. |
|  | [innerText](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533899(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất text giữa thẻ đóng và mở của đối tượng |
|  | [isContentEditable](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537838(v=VS.85).aspx) | Truy xuất giá trị của đối tượng cho dù người dùng đã thay đổi nội dung của đối tượng. |
|  | [isDisabled](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533902(v=VS.85).aspx) | Truy xuất giá trị của đối tượng cho dù người dùng có thể đã tương tác với đối tượng. |
|  | [isMultiLine](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537839(v=VS.85).aspx) | Truy xuất giá trị của đối tượng cho dù nội dung của đối tượng chứa một hay nhiều dòng. |
|  | [isTextEdit](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533920(v=VS.85).aspx) | Truy xuất giá trị của một đối tượng TextRange có thể được tạo bằng cách sử dụng các đối tượng. |
| [LANG](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533935(v=VS.85).aspx) | [lang](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533935(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất ngôn ngữ cho 1 đối tượng. |
| [LANGUAGE](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533940(v=VS.85).aspx) | [language](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533940(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất ngôn ngữ được viết trong script. |
|  | [lastChild](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533943(v=VS.85).aspx) | Truy xuất tham chiếu cuối cùng của 1 đối tượng trong bộ chilNodes của 1 đối tượng. |
|  | [nextSibling](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534189(v=VS.85).aspx) | Truy xuất tham chiếu con tiếp theo của đối tượng gốc. |
|  | [nodeName](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534190(v=VS.85).aspx) | Truy xuất tên của một loại node. |
|  | [nodeType](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534191(v=VS.85).aspx) | Truy xuất các loại node yêu cầu. |
|  | [nodeValue](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534192(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất giá trị của 1 nodes |
| [NOWRAP](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534196(v=VS.85).aspx) | [noWrap](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534196(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất giá trị của WordWarp cho dù trình duyệt sẽ tự động thực hiện WordWarp. |
|  | [offsetHeight](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534199(v=VS.85).aspx) | Truy xuất chiều cao của các đối tượng liên quan layout hoặc kết hợp với đối tượng gốc( parent), theo quy định của thuộc tính offsetParent. |
|  | [offsetLeft](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534200(v=VS.85).aspx) | Truy xuất vị trí lề trái của các đối tượng liên quan layout hoặc kết hợp với đối tượng gốc( parent), theo quy định của thuộc tính the**offsetParent**. |
|  | [offsetParent](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534302(v=VS.85).aspx) | Truy xuất tham chiếu của đối tượng chứa các định nghĩa các thuộc tính của đối tượng theoffosetTop và đối tượng offsetLeft. |
|  | [offsetTop](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534303(v=VS.85).aspx) | Truy xuất giá trị tính toán top của đối tượng liên quan đến layout hoặc kết hợp với đối tượng gốc( parent), theo quy định của thuộc tính theoffsetParent. |
|  | [offsetWidth](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534304(v=VS.85).aspx) | Truy xuất giá trị chiều rộng của đối tượng liên quan đến layout hoặc kết hợp với đối tượng gốc( parent), theo quy định của thuộc tính theoffsetParent.. |
|  | [onOffBehavior](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533630(v=VS.85).aspx) | Truy xuất một đối tượng mặc dù đối tượng được điều khiển bởi Microsoft DirectAnimation là running. |
|  | [outerHTML](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534310(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất các đối tượng và nội dung của nó trong HTML |
|  | [outerText](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534311(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất text trong đối tượng . |
|  | [ownerDocument](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534315(v=VS.85).aspx) | Truy xuất các đối tượng document liên kết với các node. |
|  | [parentElement](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534327(v=VS.85).aspx) | Truy xuất đối tượng trong cấp đối tượng cha mẹ. |
|  | [parentNode](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534328(v=VS.85).aspx) | Truy xuất đối tượng trong cấp đối tượng cha mẹ. |
|  | [parentTextEdit](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534330(v=VS.85).aspx) | Truy xuất đối tượng container trong hệ thống tài liệu có thể được sử dụng để tạo ra một TextRange chứa originalobject. |
|  | [previousSibling](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534350(v=VS.85).aspx) | Truy xuất tham chiếu đến các con trước của đối tượng parent. |
|  | [readyState](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534358(v=VS.85).aspx) | Truy xuất trạng thái hiện tại của đối tượng. |
|  | [recordNumber](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534363(v=VS.85).aspx) | Truy xuất bản ghi thứ tự từ bộ dữ liệu đã tạo ra đối tượng. |
| [role](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304102(v=VS.85).aspx) | [role](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc304102(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất vai trò của 1 yếu tố. |
|  | [scopeName](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534388(v=VS.85).aspx) | Thiết lập [namespace](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms754539(v=VS.85).aspx) xác định cho 1 yếu tố |
|  | [scrollHeight](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534615(v=VS.85).aspx) | Truy xuất chiều cao di chuyển của 1 đối tượng. |
|  | [scrollLeft](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534617(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất khoảng cách giữa các cạnh bên trái của đối tượng và phần tận cùng bên trái của nội dung hiện đang hiển thị trong cửa sổ. |
|  | [scrollTop](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534618(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất khoảng cách giữa phía trên cùng của objectand phần trên cùng của nội dung hiện đang hiển thị trong cửa sổ. |
|  | [scrollWidth](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534619(v=VS.85).aspx) | Truy xuất chiều rộng di chuyển của 1 đối tượng |
|  | [sourceIndex](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534635(v=VS.85).aspx) | Truy xuất vị trí thứ tự trong nguồn được sắp xếp đối tượng, như là đối tượng xuất hiện trong tài liệu của tất cả các bộ sưu tập. |
| [STYLE](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534651(v=VS.85).aspx) |  | Thiết lập đinh dạng bên trong cho các yếu tố |
| [TABINDEX](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534654(v=VS.85).aspx) | [tabIndex](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534654(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất chỉ số thứ tự các tag xác định. |
|  | [tagName](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534657(v=VS.85).aspx) | Truy xuất tên của tag của đối tượng. |
|  | [tagUrn](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534658(v=VS.85).aspx) | Thiết lập hoặc truy xuất qui định Uniform Resource Name (urn) trong không gian namespace |
| [TITLE](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534683(v=VS.85).aspx) | [title](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534683(v=VS.85).aspx) | Dùng để thiết lập hoặc truy xuất thông tin của 1 đối tượng |
|  | [uniqueID](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms534704(v=VS.85).aspx) | Khôi phục một autogenerated, bộ nhận diện duy nhất cho một đối tượng |
| [UNSELECTABLE](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms537840(v=VS.85).aspx) |  | Xác định 1 đối tượng ko thể lựa chọn |