# Thuộc tính ứng với các thẻ

## General

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Tác dụng | Inh |
| display: none; | Ẩn nội dung |  |
| background-color:  #000: black #fff: white | Màu nền |  |
| color: | Màu chữ |  |
| line-height: 50px; | Chiều cao khi chọn, dùng để căn giữa theo chiều cao |  |
| padding px px px px; | Đệm: trên phải dưới trái |  |
| font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; | Set font chữ cho cả trang: ưu tiên Arial -> Hel…-> Họ sans-serif | yes |
| display: inline-block; |  |  |
| display: block; | Kế thừa kích thước của thẻ chứa nó |  |
| box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.3); | Bóng đổ cho box |  |
| text-decoration: none; | Bỏ dấu gạch chân |  |
| text-transform: uppercase; |  |  |
| cursor: pointer; | Di chuột vào => chuyển dạng con trỏ |  |

## <div>

* Thẻ div có tính chất khối => kế thừa chiều ngang?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Tác dụng | Kế thừa |
| float: left/right; | Làm mất tính chất khối của thẻ div |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## <a>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Tác dụng | Kế thừa |
| display: block; | Set hover-height = line-height |  |
| text-decoration: none; | Bỏ gạch chân |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## <ul>, <ol>, <li>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Tác dụng | Kế thừa |
| display: inline-block; (nằm trong css li) | Chuyển các thẻ <li> trong <ul> ngang hàng  Nếu trong <ol> thì sẽ ngang hàng nhưng mất số |  |
| display: inline-block; (nằm trong css ul) | Giới hạn chiều rộng thẻ ul |  |
| list-style-type: none; | Loại bỏ đánh dấu đầu dòng |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## div

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| display: block; | Dạng khối, có thể tùy chỉnh kích thước |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# Phím tắt VScode

# Khởi tạo

## Reset CSS

*/\* CSS reset \*/*

\* {

    padding: 0;

    margin: 0;

    box-sizing: border-box;

}

# CSS selection