**HTML**

**Câu 1. Ai đang làm các chuẩn cho Web?**

A Tổ chức World Wide Web Consortium(W3C)

B Mozilla

C Google

D Microsoft

* **Câu 2. Thẻ <input type=”Submit” …> dùng để làm gì?**

A Tạo một nút lệnh dùng để gửi tin trong form đi

B Tất cả các ý kiến trên

C Tạo một ô text để nhập dữ liệu

D Tạo một nút lệnh dùng để xoá thông tin trong form

* **Câu 3. Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu?**

A <input type="textfield">

B <textinput type="text">

C <textfield>

D <input type="text">

* **Câu 4. Đâu là mã HTML thực hiện căn lề trái cho nội dung 1 ô trong bảng**

A <td valign="left">

B <tdleft>

C <td leftalign>

D <td align="left">

* **Câu 5. Thẻ <input type=”Password” …> dùng để làm gì?**

A Tạo một textbox cho phép nhập liệu nhiều dòng

B Tạo một ô text để nhập dữ liệu 1 dòng

C Tạo một ô nhập mật khẩu

D Tất cả các ý trên

* **Câu 6. Những phần tử HTML nào dùng để định nghĩa cấu trúc của bảng?**

A <table><tr><tt>

B <table><tr><td>

C <table><head><tfoot>

D <thead><body><tr>

* **Câu 7. Đoạn mã HTML nào thực hiện việc thêm màu nền cho trang web?**

A <body style="background-color:yellow;">

B <body bg="yellow">

C <background>yellow</background>

D <body style="color:yellow;">

* **Câu 8. Phần tử HTML nào định nghĩa dữ liệu sẽ hiển thị trên thanh tiêu đề của tài liệu?**

A <meta>

B <title>

C <head>

* **Câu 9. Thẻ HTML nào tạo ra một ô nhập dữ liệu với nhiều dòng?**

A <input type="textarea">

B <textarea>

C <input type="textbox">

* **Câu 10. Đoạn mã HTML nào thực hiện chèn một ảnh nền vào trang web?**

A <body bg="background.gif">

B <body style="background-image:url(background.gif)">

C <background img="background.gif">

* **Câu 11. Chọn phần tử HTML được dùng nhấn mạnh nội dung văn bản?**

A <i>

B <em>

C <italic>

D <b>

* **Câu 12. Chuẩn HTML là cho cái gì?**

A Hyperlinks and Text Markup Language

B Home Tool Markup Language

C Hyper Text Markup Language

* **Câu 13. Cách nào bạn có thể mở một liên kết trong một tab mới hoặc một cửa sổ mới?**

A <a href="url" target="new">

B <a href="url" new>

C <a href="url" target="\_blank">

* **Câu 14. Thẻ HTML nào tạo ra một checkbox?**

A <check>

B <checkbox>

C <input type="check">

D <input type="checkbox">

* **Câu 15. Đâu là phần tử HTML tạo ra một danh sách đầu mục bởi dấu chấm?**

A <ul>

B <list>

C <dl>

D <ol>

**CSS :**

* **Câu 1. Thuộc tính nào thay đổi kích cỡ chữ?**

A font-style

B font-size

C text-style

D text-size

* **Câu 2. Thuộc tính nào làm chữ trong tag p trở thành chữ đậm?**

A {text-size:bold}

B <p style="font-size:bold">

C <p style="text-size:bold">

D p {font-weight:bold}

* **Câu 3. Làm sao để hiển thị liên kết mà ko có gạch chân bên dưới?**

A a {decoration:no underline}

B a {text-decoration:no underline}

C a {underline:none}

D a {text-decoration:none}

* **Câu 4. Làm sao để mỗi từ trong 1 dạng đều viết hoa ở đầu từ?**

A text-transform:capitalize

B text-transform:uppercase

C Bạn không thể làm điều này trong CSS

D Không có đáp án nào đúng

* **Câu 5. Làm sao để thay đổi font của mỗi phần tử?**

A font=

B f:

C font-family:

D Tất cả các câu trên đều sai.

* **Câu 6. Làm sao để tạo chữ đậm?**

A font-weight:bold

B style:bold

C font:b

D Tất cả các câu trên đều đúng

* **Câu 7. 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?**

A border-width:5px 20px 10px 1px

B border-width:10px 5px 20px 1px

C border-width:10px 1px 5px 20px

D border-width:10px 20px 5px 1px

* **Câu 8. Làm sao để thay đổi lề trái của một phần tử?**

A margin-left:

B text-indent:

C margin:

D indent:

* **Câu 9. 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?**

A Có

B Không

* **Câu 10. Làm thế nào để hình ở đầu mỗi dung của 1list (danh sách) có hình vuông?**

A type: 2

B type: square

C list-type: square

D list-style-type: square

* **Câu 11. Thuộc tính z-index dùng để**

A Định vị tương đối cho một thành phần

B Quy định kiểu viền của một đối tượng web

C Tạo hiệu ứng màu sắc cho liên lết

D Đặt các thành phần web ở các lớp khác nhau

* **Câu 12. text-transform: uppercase dùng để định dạng cho thành phần hiệu ứng**

A In hoa

B In hoa kí tự đầu tiên ở mỗi từ

C In thường

D Không áp dụng hiệu ứng nào cả

* **Câu 13. Nhóm các đối tượng có cùng thuộc tính và có thể được sử dụng nhiều lần là:**

A class

B id

C Cả A và B đều đúng

D Cả A và B đều sai

* **Câu 14. Trong mã màu RGB dạng hệ thập lục, #FFFFFF là màu gì?**

A Đen

B Trắng

C Đỏ

D Xanh

* **Câu 15. Mức độ ưu tiên khi áp dụng CSS là:**

A External CSS < Internal CSS < Inline CSS

B  Inline CSS < Internal CSS < External CSS

C Internal CSS < External CSS < Inline CSS

D Inline CSS < External CSS < Internal CSS

* **Câu 16. Thứ tự xếp tầng của CSS theo độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:**

A External Style Sheet, Internal Style Sheet, Browser default, Inline Style

B Inline Style, Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet

C Browser default, Internal Style Sheet, Inline Style, External Style Sheet

D Browser default, External Style Sheet, Internal Style Sheet, Inline Style

* **Câu 17. CSS định nghĩa các style khác nhau cho cùng một loại HTML element bằng cách sử dụng:**

A class selector

B id selector

C name selector

D type selector

* **Câu 18. Để liên kết tới External Style sheet ta sử dụng thẻ:**

A <STYLE>

B <A>

C <LINK>

D <CSS>