ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F061-Thiết kế giao diện, mỹ thuật

CẤP ĐỘ: 2

- Giải thích được nguyên lý cơ bản của việc phối màu trong thiết kế mỹ thuật máy tính;  
- Sử dụng một trong phần mềm thiết kế phổ biến để thiết kế được giao diện cho các module đơn lẻ;  
- Cắt được HTML cho hệ thống website sau khi thiết kế.

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết cú pháp <**HEAD**>... nội dung đặt ở đây </**HEAD**> có ý nghĩa gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Xác định cấu trúc tài liệu |  | 0 |
|  | Dùng xác định phần mở đầu tài liệu |  | 100 |
|  | Xác định khởi đầu danh sách |  | 0 |
|  | Sử dụng để định dạng văn bản |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo Anh/Chị, HTML hỗ trợ mấy mức đề mục? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 4 |  | 0 |
|  | 6 |  | 100 |
|  | 8 |  | 0 |
|  | 10 |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết tronng file HTML định dạng **# RRGGBB** có ý nghĩa gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Chỉ định màu cho màu nền của file HTML |  | 0 |
|  | Chỉ định màu cho text trong file HTML |  | 0 |
|  | Chỉ định màu của đường link trong file HTML |  | 0 |
|  | Tổng hợp 3 màu: Red, Green, Blue |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo Anh/Chị, có mấy cách “truy vấn lựa chọn đối tượng” HTML? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 4 |  | 0 |
|  | 5 |  | 100 |
|  | 6 |  | 0 |
|  | 7 |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Trong các “truy vấn lựa chọn đối tượng” sau đây. Truy vấn nào được ưu tiên đầu tiên? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Theo id |  | 100 |
|  | Theo class |  | 0 |
|  | Theo attribute |  | 0 |
|  | Theo tên thẻ |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Từ HTML là từ viết tắt của từ nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hyperlinks and Text Markup Language |  | 0 |
|  | Home Tool Markup Language |  | 0 |
|  | Hyper Text Markup Language |  | 100 |
|  | Tất cả đều sai |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết cú pháp viết thể HTML | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <HTML> |  | 100 |
|  | <%HTML%> |  | 0 |
|  | "HTML" |  | 0 |
|  | (HTML) |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo anh chị, mã thẻ tạo đường ngang là thẻ nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <hr> |  | 100 |
|  | <line> |  | 0 |
|  | <horizontal line> |  | 0 |
|  | <tr> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết câu lệnh nào sau đây quy định font chữ | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <text style="Arial"> |  | 100 |
|  | <font style="Arial"></font> |  | 0 |
|  | <text=Arial> |  | 0 |
|  | <style="Arial"> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết các thẻ và nội dụng sẽ không hiển thị nêu được đặt ở trong thẻ | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | head |  | 100 |
|  | body |  | 0 |
|  | table |  | 0 |
|  | Title |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tên mở rộng của file html là gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | .html |  | 100 |
|  | .shtml |  | 0 |
|  | .webpage |  | 0 |
|  | .doc |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thẻ <i> dùng để làm gì ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Làm nghiêng nội dung |  | 100 |
|  | Làm đậm |  | 0 |
|  | Gạch chân nội dung |  | 0 |
|  | Gạch nội dung |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thẻ nào có tác dụng tương đương thẻ <b> | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <strong> |  | 100 |
|  | <fat> |  | 0 |
|  | <dark> |  | 0 |
|  | <emp> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết mỗi phần tử trong danh sách được viết trong thẻ nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <li> |  | 100 |
|  | <ul> |  | 0 |
|  | <ol> |  | 0 |
|  | <th> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tạo danh sách với nhãn không số thì sử dụng thẻ nào ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <ul> |  | 100 |
|  | <bullet> |  | 0 |
|  | <ol> |  | 0 |
|  | <il> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết để thay đổi kích thước ảnh thì can thiệp vào các thuộc tính nào ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Height & width |  | 100 |
|  | Top & bottom |  | 0 |
|  | Bigger & smaller |  | 0 |
|  | pliers |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết sử dụng thẻ nào để chèn ảnh vào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | img |  | 100 |
|  | src |  | 0 |
|  | pic |  | 0 |
|  | image |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tạo them dòng cho thẻ <table> cần sử dụng thẻ nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <tr> |  | 100 |
|  | <cr> |  | 0 |
|  | <th> |  | 0 |
|  | <tr> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thuộc tính nào nào thiết lập địa chỉ mà thẻ <form> sẽ gửi thông tin | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <action> |  | 100 |
|  | <method> |  | 0 |
|  | <output> |  | 0 |
|  | <action> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tag nào tạo ra 1 checkbox? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <check> |  | 0 |
|  | <input type="check"> |  | 0 |
|  | <checkbox> |  | 0 |
|  | <input type="checkbox"> |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tag nào tạo ra 1 text input field? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <textfield> |  | 0 |
|  | <textinput type="text"> |  | 0 |
|  | <input type="text"> |  | 100 |
|  | <input type="textfield"> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tag nào tạo ra 1 drop-down list - Combobox? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <select> |  | 100 |
|  | <list> |  | 0 |
|  | <input type="dropdown"> |  | 0 |
|  | <input type="list"> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tag nào tạo ra 1 text area? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <input type="textbox"> |  | 0 |
|  | <textarea> |  | 100 |
|  | <input type="textarea"> |  | 0 |
|  | Tất cả đều đúng |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thẻ nào tạo hình nền cho web? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <body background="background.gif"> |  | 100 |
|  | <background img="background.gif"> |  | 0 |
|  | <img src="background.gif" background> |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thẻ <input type=”text” …> dùng để làm gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tạo một ô text để nhập dữ liệu |  | 100 |
|  | Tạo một ô password |  | 0 |
|  | Tạo một textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng |  | 0 |
|  | Bao gồm tất cả các phương án |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thẻ <textarea rows=. . . cols = …></texterea> dùng để làm gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tạo một ô text để nhập dữ liệu |  | 0 |
|  | Tạo một ô password |  | 0 |
|  | Tạo một textbox có nhiều cột nhiều dòng |  | 100 |
|  | Bao gồm tất cả các phương án |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thẻ <input type=”Radio” …> dùng để làm gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tạo một ô text để nhập dữ liệu |  | 0 |
|  | Tạo một nhóm đối tượng chọn nhưng chọn duy nhất |  | 100 |
|  | Tạo một textbox có nhiều cột nhiều dòng |  | 0 |
|  | Bao gồm tất cả các phương án |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết Dreamweave sử dụng giao thức gì để tải 1 site cục bộ lên server? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | HTTP |  | 0 |
|  | FTP |  | 100 |
|  | SMTP |  | 0 |
|  | Bao gồm tất cả các phương án |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết Dreamweave cho phép làm việc với mấy cách trình bầy tài liệu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 100 |
|  | 4 |  | 0 |
|  | 5 |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tính năng nào trong Dreamweave cho phép hiển thị mã nguồn tài liệu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Code view |  | 100 |
|  | Design view |  | 0 |
|  | Standard view |  | 0 |
|  | Layout view |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết tính năng nào trong Dreamweave cho phép hiển thị trực quan tài liệu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Code view |  | 0 |
|  | Design view |  | 100 |
|  | Standard view |  | 0 |
|  | Layout view |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết phương thức nào có thể thay đổi định dạng ngay lập tức? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Auto style |  | 0 |
|  | HTML style |  | 0 |
|  | CSS style |  | 100 |
|  | New style |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết trong Dreamweave , panel nào cho phép ta hủy bỏ hoặc lặp lại các tài liệu hiện hành. | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | History |  | 100 |
|  | Launcher |  | 0 |
|  | Property Inspector |  | 0 |
|  | Code Inspector |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết muốn liên kết HTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <style src=”mystyle.css”> |  | 0 |
|  | <stylesheet>mystyle.css</stylesheet> |  | 0 |
|  | <link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”mystyle.css”> |  | 100 |
|  | Tất cả các ý đều sai |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết đặt dòng liên kết với file CSS ở vùng nào trong file HTML? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <body> |  | 0 |
|  | <head> |  | 100 |
|  | Trên đầu tài liệu |  | 0 |
|  | Cuối cùng tài liệu |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo Anh/Chị thẻ nào định nghĩa CSS ở ngay trong file HTML? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <css> |  | 0 |
|  | <script> |  | 0 |
|  | <style> |  | 100 |
|  | Tất cả các câu đều sai. |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thuộc tính font-style có thể thay đổi đặc tính gì của nội dung văn bản | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tất cả |  | 100 |
|  | Kích thước |  | 0 |
|  | Độ nghiêng |  | 0 |
|  | Màu |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thẻ HTML nào dùng để khai báo CSS trong trang web | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <style> |  | 100 |
|  | <script> |  | 0 |
|  | <css> |  | 0 |
|  | <css script> |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. CÂU HỎI MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: để thiết kế được 1 website, phần mềm nào dưới đây hay được sử dụng nhiều nhất? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Adobe Photoshop |  | 100/3 |
|  | Adobe Dreamweave |  | 100/3 |
|  | PHPdesigner |  | 100/3 |
|  | Adobe Premiere |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: định dạng màu “**trắng”** trong file HTML có thể viết bằng các giá trị nào dưới đây: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | WHITE |  | 100/2 |
|  | LIGHT |  | -100 |
|  | #FFFFFF |  | 100/2 |
|  | #FF00FF |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Theo Anh/Chị, file HTML có thể chứa những định dạng đồ họa nào sau đây: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | .GIF |  | 100/3 |
|  | .JPG |  | 100/3 |
|  | .BMP |  | 100/3 |
|  | .CDR |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Theo Anh/Chị, việc sử dụng icon font có ưu điểm gì? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Dễ thay đổi màu sắc |  | 100/3 |
|  | Dễ thay đổi kích thước |  | 100/3 |
|  | Có khả năng chứ nhiều mầu sắc |  | -100 |
|  | Giảm kích thước nội dung trang |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
2. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
3. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
4. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
5. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
6. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
7. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
8. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**
9. CÂU HỎI TF
10. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Khi tiến hành chèn một hình ảnh, video vào tài liệu HTML bạn có thể sử dụng thẻ IMG, theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Ý nghĩa của “CELLSPACING” là khoảng cách giữa nội dung và đường kẻ trong mỗi ô của bảng, theo Anh/Chị việc hiểu ý nghĩa này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Ý nghĩa của Thẻ <input type=”button” …> dùng để tạo một ô text để nhập dữ liệu, theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Ý nghĩa của Thẻ <input type=”Submit” …> dùng để tạo một tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi, theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Để định nghĩa khoảng trống giữa các cạnh (viền) của phần tử và nội dung, bạn sử dụng thuộc tính padding, có thể gán giá trị âm cho thuộc tính này không? theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Trong Dreamweave ở chế độ (layout view), chúng ta có thể insert table hoặc draw layer theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Trong Dreamweave layout cell có thể tồn tại ngoài layout table không? Theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Layout table được tạo tự động bởi Dreamweave có độ rộng của cửa sổ tài liệu? Theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Trong Dreamweave các ô trong 1 layout table lồng nhau thì bị rang buộc bởi các dòng và các cột bên ngoài. Theo Anh/Chị việc này đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**