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 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 TF
2. **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.* | | |  |