1/ Liệt kê thẻ các bạn dùng và chức năng của nó trong web?

2/ Các property inline CSS các bạn dùng là gì và nêu chức năng. Inline CSS là gì các bạn tự google và trả lời luôn trong câu này.

3/ property alt của thẻ img dùng để làm gì? Và trường hợp nào thì nó xuất hiện.

1. Các thẻ đã dùng và chức năng:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THẺ** | **CHỨC NĂNG** |
| 1. | Thẻ liên kết <a></a>  -Liên kết ngoại:<a href=”URL”></a>  -Liên kết nội:<a href=”#”></a> | Liên kết đường dẫn nội/ngoại/email.  -Liên kết với đường dẫn, trang web khác ở bên ngoài.  -Liên kết với thành phần nào đó trong chính trang web. |
| 2. | Thẻ hình ảnh <img> | Chèn hình ảnh vào trang web |
| 3. | Tag danh sách :  -Tuần tự: <ol></ol>  -Không tuần tự: <ul></ul> | Tạo danh sách các phần tử:  -Thẻ ol tạo danh sách các phần tử một cách có thứ tự.  -Thẻ ul tạo danh sách các phần tử không theo thứ tự. |
| 4. | Thẻ Table <table></table> | Tạo bảng |
| 5. | Thẻ Div <div></div> | Gom nhóm các thành phần HTML thành một khu vực trên trang web. |
| 6. | Thẻ hr <hr> | Tạo đường kẻ ngang |
| 7. | Thẻ br </br> | Xuống dòng |
| 8. | Thẻ Nav <nav></nav> | Tạo danh mục menu cho web. |
| 9. | Thẻ paragraph <p> | Tạo đoạn văn bản |
| 10. | Thẻ style <style></style> | Định dạng các thành phần của trang web. |
| 11. | Thẻ <i></i> | Tạo chữ in nghiêng |
| 12. | Thẻ <b></b> | Tạo chữ in đậm |
| 13. | Thẻ <li></li> | Thẻ phần tử của thẻ danh sách (ol,ul) |
| 14. | Thẻ <tr></tr> | Khởi tạo một dòng trong bảng |
| 15. | Thẻ <th></th> | Khởi tạo một ô tiêu đề |
| 16. | Thẻ <td></td> | Khởi tạo một ô trong bảng |

- Định nghĩa Inline CSS?

Inline CSS được sử dụng để áp dụng định dạng riêng cho một phần tử HTML duy nhất. Inline CSS sử dụng thuộc tính style của một phần tử HTML.

- Các property inline CSS đã dùng và chức năng?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **PROPERTY INLINE** | **CHỨC NĂNG** |
| 1. | Color | Hiển thị màu sắc |
| 2. | Text-align | Căn chỉnh lề cho văn bản |
| 3. | Background-color | Hiển thị màu nền |
| 4. | Width | Định dạng bề ngang |
| 5. | Height | Định dạng bề dọc |
| 6. | Padding | Thêm vào khoảng trống cho thành phần |
| 7. | Border | Định dạng đường viền cho bảng |
| 8. | Border-collapse | Xác định đường viền của bảng có tách biệt không |

-Property alt của thẻ img dung để chú thích cho hình ảnh đó. Alt đặc biệt hữu dụng cho SEO khi hiển thị các kết quả tìm kiếm.

-Phần chú thích alt xuất hiện khi hình ảnh bị lỗi, không hiển thị được. Nó sẽ giúp user hiểu ý nghĩa của hình ảnh.