ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

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

CẤP ĐỘ: 3

- Thiết kế được bố cục tổng thể của cả hệ thống phần mềm;

- Thực hiện thành thạo việc cắt HTML cho cả hệ thống website;

- Trình bầy được cơ bản về việc làm CSS cho website.

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

| Anh/Chị hãy cho biết: có mấy cách để khai báo css cho một đối tượng? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 0 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 100 |
|  | 4 |  | 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 trong các khai báo css sau, khai báo nào có độ ưu tiên cao nhất? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | External |  | 0 |
|  | Internal |  | 0 |
|  | Inline |  | 100 |
|  | 3 lựa chọn (External, Internal, Inline) bằng nhau |  | 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 CSS là viết tắt của: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Creative Style Sheets |  | 0 |
|  | Computer Style Sheets |  | 0 |
|  | Cascading Style Sheets |  | 100 |
|  | Colorful Style Sheets |  | 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, vị trí khai báo CSS đúng quy định là ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Trong thẻ head |  | 100 |
|  | Trong thẻ body |  | 0 |
|  | Giữa thẻ head và body |  | 0 |
|  | Sau thẻ body |  | 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 thẻ sau, thẻ nào là thể đúng để khai báo CSS theo cách internal? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thẻ link |  | 0 |
|  | Thẻ css |  | 0 |
|  | Thẻ script |  | 0 |
|  | Thẻ style |  | 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 cho biết: HTML5 hỗ trợ trình diễn video với thể nào sau đây: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Video |  | 100 |
|  | Movie |  | 0 |
|  | Media |  | 0 |
|  | Object |  | 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 đoạn code nào sau đây thực hiện việc tạo đường viền (border):  + độ dầy 1px  + đường viền mẫu đỏ  + đường viền kiểu ‘solid’ | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Border: 1px solid red; |  | 100 |
|  | Border : solid red 1px; |  | 0 |
|  | Border : red 1px solid; |  | 0 |
|  | Border : red solid 1px; |  | 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 đoạn lệnh css nào thực hiện tạo khoản cách giữa nội dùng và đường viền với mô tả như sau  + cách trên và dưới 10px;  + cách trái và phải 5px; | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Padding: 10px 5px; |  | 100 |
|  | Padding: 5px 10px; |  | 0 |
|  | Margin: 10px 5px; |  | 0 |
|  | Margin: 5px 10px; |  | 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, thuộc tính ‘display’ mặc định của thẻ <img> là gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | block |  | 0 |
|  | inline |  | 100 |
|  | initial |  | 0 |
|  | inherit |  | 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 thẻ con có thuộc tính ‘display’ như thẻ cha chứa nó thì cài đặt ‘display’ của thẻ con giá trị nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | inherit |  | 100 |
|  | initial |  | 0 |
|  | auto |  | 0 |
|  | none |  | 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 thuộc tính nào định nghĩa CSS ngay trong 1 tag? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Font |  | 0 |
|  | Class |  | 0 |
|  | Style |  | 100 |
|  | Styles |  | 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 dòng nào dưới đây tuân theo đúng cú pháp của CSS? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | body {color: black} |  | 100 |
|  | {body;color:black} |  | 0 |
|  | body:color=black |  | 0 |
|  | {body:color=black(body} |  | 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 dòng nào dưới đây thể hiện đúng một comment (lời chú thích) trong CSS? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | /\* this is a comment \*/ |  | 100 |
|  | // this is a comment // |  | 0 |
|  | ‘ this is a comment |  | 0 |
|  | // this is a comment |  | 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 dòng nào dưới đây dùng để thay đổi màu nền? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | color: |  | 0 |
|  | bgcolor: |  | 0 |
|  | background-color: |  | 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 cho biết làm thế nào thêm màu nền cho tất cả các phần tử <h1> ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | h1.all {background-color:#FFFFFF} |  | 0 |
|  | h1 {background-color:#FFFFFF} |  | 100 |
|  | all.h1 {background-color:#FFFFFF} |  | 0 |
|  | 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 cho biết làm thế nào làm thế nào thay màu của chữ (text)? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | text-color= |  | 0 |
|  | fgcolor: |  | 0 |
|  | color: |  | 100 |
|  | text-color: |  | 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 thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | font-style |  | 0 |
|  | font-size |  | 100 |
|  | text-style |  | 0 |
|  | text-size |  | 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 thuộc tính nào chữ trong tag p trở thành chữ đậm? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | {text-size:bold} |  | 0 |
|  | <p style=”font-size:bold”> |  | 0 |
|  | <p style=”text-size:bold”> |  | 0 |
|  | p {font-weight:bold} |  | 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 cho biết làm thế nào để hiển thị liên kết mà không có gạch chân bên dưới? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | a {decoration:no underline} |  | 0 |
|  | a {text-decoration:no underline} |  | 0 |
|  | a {underline:none} |  | 0 |
|  | a {text-decoration:none} |  | 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 cho biết làm thế nào để mỗi từ trong 1 dòng đều viết hoa ở đầu từ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | text-transform:capitalize |  | 100 |
|  | text-transform:uppercase |  | 0 |
|  | text:capitalize |  | 0 |
|  | Bạn không thể thực hiện được với CSS |  | 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 làm thế nào để thay đổi font của mỗi phần tử? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | font= |  | 0 |
|  | f: |  | 0 |
|  | font-family: |  | 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 cho biết làm thế nào để để tạo chữ đậm? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | font-weight:bold |  | 100 |
|  | style:bold |  | 0 |
|  | font:b |  | 0 |
|  | Tất cả các câu 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 cho biết làm thế nào để thay đổi lề trái của một phần tử? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | margin-left: |  | 100 |
|  | text-indent: |  | 0 |
|  | margin: |  | 0 |
|  | indent: |  | 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 làm thế nào để hiển thị viền 1 phần tử với kích thước đường viền như sau:  The top border = 10 pixels  The bottom border = 5 pixels  The left border = 20 pixels  The right border = 1pixel? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | border-width:5px 20px 10px 1px |  | 0 |
|  | border-width:10px 5px 20px 1px |  | 0 |
|  | border-width:10px 1px 5px 20px |  | 100 |
|  | border-width:10px 20px 5px 1px |  | 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 làm thế nào để hình ở đầu mỗi dòng của 1 list (danh sách) có hình vuông? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | type: 2 |  | 0 |
|  | type: square |  | 0 |
|  | list-type: square |  | 100 |
|  | list-style-type: square |  | 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 có những cách nào cho phép quy định mầu của nội dung | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tên màu, RBG, Mã Hex |  | 100 |
|  | Tên mầu, Mã Hex |  | 0 |
|  | RBG, Mã Hex |  | 0 |
|  | Mã Hex |  | 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, truy vấn CSS không khả dụng với đối tượng nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Title |  | 100 |
|  | ID |  | 0 |
|  | Tag |  | 0 |
|  | Attribute |  | 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 trình duyệt nào hỗ trợ CSS kém nhất | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Netscape 4 |  | 100 |
|  | IE 4 |  | 0 |
|  | Netscape 6 |  | 0 |
|  | Firefox 3 |  | 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 đâu không phải là tính năng mà CSS đem lại | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hoạt động ở các phiên bản trình duyệt khác nhau |  | 100 |
|  | Định nghĩa giao diện với 1 file định nghĩa |  | 0 |
|  | Dề dàng thay đổi giao diện |  | 0 |
|  | Tất cả. |  | 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 có thể thay đổi giao diên của toàn trang nếu CSS được định nghĩa ở đâu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | File tham chiều |  | 100 |
|  | Trên mày của người dùng |  | 0 |
|  | Cơ sở dữ liệu |  | 0 |
|  | Nội dung 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:**

| Anh chị hãy cho biết trong CSS, a:link định nghĩa cho | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Link thường, chưa được thăm |  | 100 |
|  | Link thường |  | 0 |
|  | Link đã được thăm |  | 0 |
|  | Link có nguồn |  | 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 CSS không cho phép làm điều gì trong danh sách dưới đây | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tải web nhanh hơn |  | 100 |
|  | Chọn nhiều mầu cho trang web |  | 0 |
|  | Tạo trang có giao diện động |  | 0 |
|  | Không có |  | 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 DIV là loại thẻ gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Block |  | 100 |
|  | Font |  | 0 |
|  | Chia trang |  | 0 |
|  | Inline |  | 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 mã html đùng để tham chiếu CSS từ file ngoài | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css"> |  | 100 |
|  | <stylesheet>mystyle.css |  | 0 |
|  | <style src="mystyle.css"> |  | 0 |
|  | Không |  | 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:**
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

CÂU HỎI MA

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

| Anh/Chị hãy chọn các đơn vị không có trong css để xác định độ dài? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | em |  | 100/2 |
|  | rem |  | 100/2 |
|  | cm |  | -100 |
|  | mm |  | -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 hãy chọn các thuộc tính có thể dùng để căn nội dung theo chiều ngang trong một thẻ HTML: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Align |  | 100/2 |
|  | Text-align |  | 100/2 |
|  | Content-align |  | -100 |
|  | Align-content |  | -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 hãy chọn các thẻ có giá trị của thuộc tính display mặc định là block: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Div |  | 100/3 |
|  | H1 |  | 100/3 |
|  | Span |  | -100 |
|  | P |  | 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:**

| Anh/Chị hãy cho biết khai báo nào dưới đây hỗ trợ HTML cho các IE phiên bản cũ | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> |  | 100/2 |
|  | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> |  | -100 |
|  | <!--[if lt IE 9]>  <script src="<https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js>">  </script>  <script src="<https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js>">  </script>  <![endif]--> |  | 100/2 |
|  | <!DOCTYPE html> |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết các thuộc tính css nào tác động đến thẻ hiện tại và các thẻ con | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Font-size |  | 100/2 |
|  | Background-color |  | -100 |
|  | Font-weight |  | 100/2 |
|  | Align |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết để hỗ trợ trình duyệt trên nhiều thiết bị cần sử dụng những công cụ css nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | @media |  | 100/2 |
|  | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> |  | 100/2 |
|  | Display: table |  | -100 |
|  | html5 |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết mệnh đề nào đúng với từ khóa !important trong css : | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thay đội độ ưu tiên khi áp dụng luật css |  | 100/2 |
|  | Bộ dịch html/css gặp lệnh important nào trước thì độ ưu tiên cao nhất |  | -100 |
|  | Nếu cùng khai báo !important, thì độ ưu tiên áp dụng trở lại nguyên tắc ban đầu |  | 100/2 |
|  | !important chỉ hỗ trợ css3 |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết các kỹ thuật nào dùng để tăng tốc độ tải trang web cho các thiết bị di động | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | gzip |  | 100/3 |
|  | Minification js và css |  | 100/3 |
|  | Sử dụng html5 |  | 100/3 |
|  | Dùng thuộc tính display: none; để ẩn các nội dung không cần thiết |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Theo anh chị những giá trị nào sau đây là các giá trị hợp lệ của thuộc tính ‘box-sizing’ | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Content-box |  | 100/2 |
|  | Border-box |  | 100/2 |
|  | Square-box |  | -100 |
|  | Auto-box |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị hãy chọn các thuộc tính không phải là thuộc tính của thuộc tính ‘filter’ dùng trong điều chỉnh hiệu ứng cho thẻ <img> | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | darken() |  | 100/2 |
|  | red() |  | 100/2 |
|  | blur() |  | -100 |
|  | opacity() |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Theo anh chị, giá trị của thuộc tính ‘text-transform’ dùng để format lại nội dung text có những giá trị nào dưới đây | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | uppercase |  | 100/3 |
|  | lowercase |  | 100/3 |
|  | capitalize |  | 100/3 |
|  | trim |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị hãy chọn các mệnh đề đúng với XHTML Mobile profile | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Là một phần của HTML |  | 100/3 |
|  | Thiết kế theo XHTML Mobile profile đảm bảo hỗ trợ thiết bị PDA |  | 100/3 |
|  | Hỗ trợ Responsive |  | -100 |
|  | Có số lượng thẻ ít hơn HTML tiêu chuẩn |  | 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:**

| Theo anh chị khi các thẻ được cài đặt thuộc tính “position” kiểu “absolute”, “fixed” hoặc “relative” thì một thẻ có thẻ nằm đè lên thẻ khác khi | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thẻ đó được định nghĩa sau |  | 100/2 |
|  | Thẻ đó có thuộc tính “z-index” lớn hơn |  | 100/2 |
|  | Thẻ đó có kích thước lớn hơn |  | -100 |
|  | Thẻ đó có thuộc tính “display” chứa từ khóa “!important” |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thuộc tính z-index chỉ làm việc khi thẻ được cài đặt thuộc tính “position” là gì? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | relative |  | 100/2 |
|  | absolute |  | 100/2 |
|  | fixed |  | 100/2 |
|  | static |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Theo anh chị, hai thẻ có thuộc tính ‘float’, thì thẻ cha có kích thước như thể nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Có “width” bằng 0 |  | 100/2 |
|  | Có “width” bẳng tổng giá trị “width” của hai thẻ con khi thêm một thẻ có thuộc tính “clear” bằng “both” |  | 100/2 |
|  | Có “width” bẳng tổng giá trị “width” của hai thẻ con |  | -100 |
|  | Có width bằng auto |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị hãy cho biết thuộc tính “visibility” nhận những giá trị nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | visibile |  | 100/2 |
|  | hidden |  | 100/2 |
|  | show |  | -100 |
|  | inline |  | -100 |
|  | 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 TF
5. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Theo Anh/Chị thuộc tính Padding trong CSS có cho phép cài đặt giá trị âm không, 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:**

| Việc viết Html và CSS đúng theo chuẩn HTML 5 sẽ đảm bảo việc trình diễn giao diện website thống nhất trên mọi trình duyệt, 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:**

| Theo Anh/Chị việc khai báo thẻ Style tại vi trí không chính tắc sẽ khiến CSS không có tác dụng 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:**

| Theo Anh/Chị quy tắc viết mã lệnh truy vấn đối tượng trong CSS là như nhau trên tất cả các trình duyệt , việc viết mã lệnh 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:**

| Anh chị hãy cho biết trong HTML 5 việc đóng mở thẻ không đúng quy định sẽ khiến cho trang web không thể hiển thị | | | 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:**

| Anh chị hãy cho biết việc sử dụng kỹ thuật minification (nén) css giúp giảm tải đường truyền nhưng sẽ làm trình duyệt đọc và giải mã css tốn thêm thời gian là 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:**

| Anh chị hãy cho biết trong HTML 5 thuộc tính “display” là cách viết khác của thuộc tính “visibility”là 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:**

| Anh chị hãy cho biết việc cài đặt “visibility” là “hidden” chỉ có tác dụng tương tự như cài đặt “display” bằng “none” là 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:**
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**
3. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**
4. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**
5. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**
6. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**
7. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**
8. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**