| **Selector** | **Cú pháp** | **Ví dụ** | **Ý nghĩa** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Theo thẻ HTML** | h1 { ... } | h1 { color: red; } | Tất cả thẻ <h1> có màu đỏ |
| **Theo class** | .title { ... } | .title { font-size: 20px; } | Mọi phần tử có class="title" chữ to 20px |
| **Theo id** | #heading { ... } | #heading { color: blue; } | Phần tử có id="heading" màu xanh |
| **Tất cả phần tử** | \* { ... } | \* { margin: 0; padding: 0; } | Reset margin & padding cho mọi thẻ |
| **Gộp nhiều selector** | h1, p { ... } | h1, p { color: green; } | Thẻ <h1> và <p> cùng màu xanh lá |
| **Chọn con cháu** | div p { ... } | div p { color: red; } | Mọi <p> bên trong <div> màu đỏ |
| **Chọn con trực tiếp** | div > p { ... } | div > p { font-size: 18px; } | <p> là con trực tiếp của <div> chữ 18px |
| **Anh em liền kề** | h1 + p { ... } | h1 + p { color: purple; } | <p> ngay sau <h1> màu tím |
| **Anh em cùng cấp** | h1 ~ p { ... } | h1 ~ p { color: orange; } | Mọi <p> cùng cấp sau <h1> màu cam |
| **Có thuộc tính** | [title] { ... } | [title] { background: yellow; } | Mọi thẻ có title nền vàng |
| **Thuộc tính = giá trị** | [title="demo"] { ... } | [title="demo"] { font-weight: bold; } | Thẻ có title="demo" chữ đậm |
| **Thuộc tính chứa từ** | [class~="note"] { ... } | [class~="note"] { color: brown; } | Thẻ có class chứa từ note màu nâu |
| **Thuộc tính bắt đầu bằng** | [title^="chao"] { ... } | [title^="chao"] { color: blue; } | Thẻ có title bắt đầu bằng "chao" màu xanh |
| **Thuộc tính kết thúc bằng** | [title$="end"] { ... } | [title$="end"] { color: green; } | Thẻ có title kết thúc bằng "end" màu xanh lá |
| **Thuộc tính chứa chuỗi** | [title\*="css"] { ... } | [title\*="css"] { color: pink; } |  |