Thuộc tính css flexbox:

Display: flex /inline flex ( quyết định sử dụng layout flex k?)

Flex-direction: row (mặc định nằm ngang)/column (nằm dọc), row-reverse(đảo ngược nằm ngang) của trục main axist

Flex-wrap: nowrap (không xuống dòng) /wrap (xuống dòng) / wrap-reverse (lên trên)

Flex-basic:<length> (kích thước main site, dùng trong responesive)

Flex-flow (viết gộp của flex wrap, flex-direction)

Justify-content: flex start / flex-end /center / space between / space – around /space-evenly (căn chỉnh flex item cha theo trục main axist)

Justify-self: flex start/ flex-end / center (căn chỉnh flex item con theo trục main axist)

Align-content: flex-start / flex end /center (căn chỉnh flex item cha theo trục cross axist)

Align-self: flex-start / flex end /center (căn chỉnh flex item con theo trục cross axist)

Flex-grow: <number> (tăng kích thước main site)

Flex-shrink:<number> (giảm kích thước main site)

Flex: <number> (viết gộp của flex-basic, flex-grow, flex-shrink)

Order: <number> (thứ tự hiển thị flex item)