**HTML (Hyper Text Markup Language)**

***Mục lục***

[**1. HTML cơ bản** 3](#_Toc86925224)

[1.1 Khái niệm 3](#_Toc86925225)

[1.2 Cấu trúc cơ bản 3](#_Toc86925226)

[1.3 Phân loại các tag 3](#_Toc86925227)

[1.4 Tất cả các tag HTML và HTML5 5](#_Toc86925228)

[1.5 Thuộc tính (attributes) HTML 5](#_Toc86925229)

[1.6 Đoạn văn bản HTML 6](#_Toc86925230)

[Sử dụng thẻ <pre> 7](#_Toc86925231)

[1.7 Format text 7](#_Toc86925232)

[1.8 Các yếu tố trích dẫn (Quotation) và trích dẫn (Ciation) HTML 8](#_Toc86925233)

[HTML <blockquote> cho Trích dẫn (Quotations) 8](#_Toc86925234)

[HTML <q> cho Trích dẫn ngắn (Short Quotations) 8](#_Toc86925235)

[HTML <abbr> để viết tắt 8](#_Toc86925236)

[HTML <address> cho Thông tin Liên hệ 8](#_Toc86925237)

[HTML <cite> cho tiêu đề công việc 9](#_Toc86925238)

[HTML <bdo> cho việc ghi đè hướng của text 9](#_Toc86925239)

[1.9 Màu sắc HTML 9](#_Toc86925240)

[Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX 9](#_Toc86925241)

[Xác định màu theo kết hợp màu RGB 9](#_Toc86925242)

[Xác định màu HSL và HSLA 10](#_Toc86925243)

[1.10 HTML Links – Hyperlinks( Siêu liên kết) 10](#_Toc86925244)

[Thuộc tính target 11](#_Toc86925245)

[Liên kết vị trí này đến vị trí khác 11](#_Toc86925246)

[Liên kết tới mail 11](#_Toc86925247)

[Link cho button 11](#_Toc86925248)

[1.11 HTML Images 11](#_Toc86925249)

[Images Maps – Tạo vùng có thể nhấp vào trong ảnh 11](#_Toc86925250)

[Thẻ <picture> 12](#_Toc86925251)

[1.12 HTML Favicon 14](#_Toc86925252)

[1.13 HTML Table 14](#_Toc86925253)

[Colspan=”n” : số cột được bao 14](#_Toc86925254)

[**Border-spacing** 15](#_Toc86925255)

[Table Style 15](#_Toc86925256)

[Thẻ <colgroup> 16](#_Toc86925257)

[Dùng visibility: collapse để ẩn cột 16](#_Toc86925258)

[1.14 Danh sách List 16](#_Toc86925259)

[Sử dụng list-style-type để custom thẻ ul li 17](#_Toc86925260)

[List lồng nhau 18](#_Toc86925261)

[Các loại type cho thẻ <ol> 18](#_Toc86925262)

[HTML Iframe 19](#_Toc86925263)

[**2. Forms** 19](#_Toc86925264)

[**3. Graphics** 19](#_Toc86925265)

[**4. Media** 19](#_Toc86925266)

[**5. HTML APIS** 19](#_Toc86925267)

[**6. HTML References** 19](#_Toc86925268)

[**7. Lưu ý** 19](#_Toc86925269)

[**8. Mẹo vặt** 19](#_Toc86925270)

[Thuộc tính sự kiện trong DTD Strict 19](#_Toc86925271)

# **1. HTML cơ bản**

## 1.1 Khái niệm

- HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo ra website

- Được mô tả như một cấu trúc của website

- HTML bao gồm các elements(phần tử)

- Các elements (phần tử) HTML cho trình duyệt biết cách hiển thị các nội dung lên website

- Các elements (phần tử) được gán nhãn với các nội dung như : một câu, một đoạn văn, hay là link,…

<https://www.w3schools.com/html/html_intro.asp>

## 1.2 Cấu trúc cơ bản

Text

Description automatically generated

- Tất cả các website đều phải bắt đầu định nghĩa với <!DOCTYPE html>

- Bản thân tài liệu HTML bắt đầu với <html> và kết thúc </html>

- Phần head hiển thị title, khai báo các file đi kèm (css, js, …)

- Phần hiển thị nội dung tài liệu HTML nằm giữa thẻ <body> và </body>

<https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp>

## 1.3 Phân loại các tag

**Nhóm thẻ block** : các thẻ này sắp xếp bố cục cho trang web, tự động xuống dòng

VD :

* <h1> …. <h6>
* <p>
* <dl> - <dt> - <dd>
* <ul> - <ol> - <li>
* <nav>
* <header> - <section> - <footer>
* <article> - <aside> - <figure> - <figcaption>

Thêm:

* [<address>](https://www.w3schools.com/tags/tag_address.asp)
* [<article>](https://www.w3schools.com/tags/tag_article.asp)
* [<aside>](https://www.w3schools.com/tags/tag_aside.asp)
* [<blockquote>](https://www.w3schools.com/tags/tag_blockquote.asp)
* [<canvas>](https://www.w3schools.com/tags/tag_canvas.asp)
* [<dd>](https://www.w3schools.com/tags/tag_dd.asp)
* [<div>](https://www.w3schools.com/tags/tag_div.asp)
* [<dl>](https://www.w3schools.com/tags/tag_dl.asp)
* [<dt>](https://www.w3schools.com/tags/tag_dt.asp)
* [<fieldset>](https://www.w3schools.com/tags/tag_fieldset.asp)
* [<figcaption>](https://www.w3schools.com/tags/tag_figcaption.asp)
* [<figure>](https://www.w3schools.com/tags/tag_figure.asp)
* [<footer>](https://www.w3schools.com/tags/tag_footer.asp)
* [<form>](https://www.w3schools.com/tags/tag_form.asp)
* [<h1>-<h6>](https://www.w3schools.com/tags/tag_hn.asp)
* [<header>](https://www.w3schools.com/tags/tag_header.asp)
* [<hr>](https://www.w3schools.com/tags/tag_hr.asp)
* [<li>](https://www.w3schools.com/tags/tag_li.asp)
* [<main>](https://www.w3schools.com/tags/tag_main.asp)
* [<nav>](https://www.w3schools.com/tags/tag_nav.asp)
* [<noscript>](https://www.w3schools.com/tags/tag_noscript.asp)
* [<ol>](https://www.w3schools.com/tags/tag_ol.asp)
* [<p>](https://www.w3schools.com/tags/tag_p.asp)
* [<pre>](https://www.w3schools.com/tags/tag_pre.asp)
* [<section>](https://www.w3schools.com/tags/tag_section.asp)
* [<table>](https://www.w3schools.com/tags/tag_table.asp)
* [<tfoot>](https://www.w3schools.com/tags/tag_tfoot.asp)
* [<ul>](https://www.w3schools.com/tags/tag_ul.asp)
* [<video>](https://www.w3schools.com/tags/tag_video.asp)

**Nhóm thẻ inline** : là những thẻ cơ bản nhất, chỉ chứa được các thẻ inline cùng cấp hoặc text, viết liền

* <a>
* <img />
* <br />
* <span>
* <strong>
* <em>

Thêm:

[<a>](https://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp)

[<abbr>](https://www.w3schools.com/tags/tag_abbr.asp)

[<acronym>](https://www.w3schools.com/tags/tag_acronym.asp)

[<b>](https://www.w3schools.com/tags/tag_b.asp)

[<bdo>](https://www.w3schools.com/tags/tag_bdo.asp)

[<big>](https://www.w3schools.com/tags/tag_big.asp)

[<br>](https://www.w3schools.com/tags/tag_br.asp)

[<button>](https://www.w3schools.com/tags/tag_button.asp)

[<cite>](https://www.w3schools.com/tags/tag_cite.asp)

[<code>](https://www.w3schools.com/tags/tag_code.asp)

[<dfn>](https://www.w3schools.com/tags/tag_dfn.asp)

[<em>](https://www.w3schools.com/tags/tag_em.asp)

[<i>](https://www.w3schools.com/tags/tag_i.asp)

[<img>](https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp)

[<input>](https://www.w3schools.com/tags/tag_input.asp)

[<kbd>](https://www.w3schools.com/tags/tag_kbd.asp)

[<label>](https://www.w3schools.com/tags/tag_label.asp)

[<map>](https://www.w3schools.com/tags/tag_map.asp)

[<object>](https://www.w3schools.com/tags/tag_object.asp)

[<output>](https://www.w3schools.com/tags/tag_output.asp)

[<q>](https://www.w3schools.com/tags/tag_q.asp)

[<samp>](https://www.w3schools.com/tags/tag_samp.asp)

[<script>](https://www.w3schools.com/tags/tag_script.asp)

[<select>](https://www.w3schools.com/tags/tag_select.asp)

[<small>](https://www.w3schools.com/tags/tag_small.asp)

[<span>](https://www.w3schools.com/tags/tag_span.asp)

[<strong>](https://www.w3schools.com/tags/tag_strong.asp)

[<sub>](https://www.w3schools.com/tags/tag_sub.asp)

[<sup>](https://www.w3schools.com/tags/tag_sup.asp)

[<textarea>](https://www.w3schools.com/tags/tag_textarea.asp)

[<time>](https://www.w3schools.com/tags/tag_time.asp)

[<tt>](https://www.w3schools.com/tags/tag_tt.asp)

[<var>](https://www.w3schools.com/tags/tag_var.asp)

## 1.4 Tất cả các tag HTML và HTML5

Link : <https://hocwebchuan.com/reference/tag/>

## 1.5 Thuộc tính (attributes) HTML

- Tất cả các phần tử HTML có thể có các thuộc tính

- Cung cấp các thông tin thêm của phần tử đó

VD:

* Thuộc tính href của tag a dùng để định nghĩa link

<img src="img\_girl.jpg">

* Thuộc tính src của tag img chỉ đường dẫn của hình ảnh
* width, height chỉ kích cỡ của hình ảnh

<img src="img\_girl.jpg" width="500" height="600">

* alt dùng để hiển thị tên của hình ảnh khi nó không được hiển thị
* style cho phép css trực tiếp lên mỗi elements

<p style="color:red;">This is a red paragraph.</p>

* Thuộc tính lang nằm trong thẻ html. Hỗ trợ các công cụ SEO và trình duyệt

<html lang="en">

<html lang="en-US">

* Thuộc tính title của các phần tử giúp khi rê chuột vào thêm mô tả của phần tử đó

<p title="I'm a tooltip">This is a paragraph.</p>

…

<https://www.w3schools.com/html/html_attributes.asp>

## 1.6 Đoạn văn bản HTML

**Quy tắc hiển thị**

- Đối với các đoạn văn không thay đổi cách hiển thị bằng cách thêm khoảng trắng hoặc dòng thừa, trình duyệt sẽ tự động xoá khoảng trắng và dòng thừa khi hiển thị:

Graphical user interface, text

Description automatically generated

=> 

**Quy tắc ngang HTML**

- Đối với thẻ block(1.3 Phân loại các tag) sẽ tự động xuống dòng khi một thẻ được đóng

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

**Ngắt dòng**

**-** Sử dụng thẻ <br> để ngắt dòng

### Sử dụng thẻ <pre>

Để thể hiện đúng hiển thị của text (theo phông chữ và kích cỡ cố định) bao gồm dấu cách và dấu ngắt dòng

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

<https://www.w3schools.com/html/html_paragraphs.asp>

## 1.7 Format text


* <b> - Chữ đậm
* <strong> - Nhận mạnh in đậm chữ
* <i> - In nghiêng
* <em> - Nhấn mạnh in nghiêng chữ
* <mark> - Highligh màu vàng chữ
* <small> - Chữ nhỏ
* <del> - Gạch ngang chữ
* <ins> - Gạch chân chữ
* <sub> - Chữ tụt xuống
* <sup> - Chữ trồi lên

<https://www.w3schools.com/html/html_formatting.asp>

## 1.8 Các yếu tố trích dẫn (Quotation) và trích dẫn (Ciation) HTML

### HTML <blockquote> cho Trích dẫn (Quotations)

* Dùng để trích dẫn một văn bản dài từ một nguồn khác , text hiển thị sẽ thụt vào.



A picture containing text

Description automatically generated

HTML <q> cho Trích dẫn ngắn (Short Quotations)

* Đoạn text được bao lại sẽ có dấu ngoặc kép “”



=>



### HTML <abbr> để viết tắt

* Gán thuộc tính title cho tag abbr để xuất hiện chữ đầy đủ cho chữ viết tắt, hiển thị dấu nhiều chấm ở phía dưới các chữ viết tắt



=>



### HTML <address> cho Thông tin Liên hệ

- Các text được bao trong thẻ address sẽ được in nghiêng

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

### HTML <cite> cho tiêu đề công việc

- Tương tự như thẻ address, text được được bao sẽ được in nghiêng

### HTML <bdo> cho việc ghi đè hướng của text

* Sử dụng thuộc tính dir để điều hướng (mặc định là ltr left to right)



<https://www.w3schools.com/html/html_quotation_elements.asp>

## 1.9 Màu sắc HTML

- Màu HTML được chỉ định bằng tên màu xác định trước hoặc với các giá trị RGB, HEX, HSL, RGBA hoặc HSLA

### Xác định màu theo hệ thập lục phân – HEX

* Viết dấu “#” kết hợp với bao gồm chữ Latin (a,b,c,d,e,f,A,B,C,D,E,F) và số
* Rút gọn 6 ký tự giống nhau thành 3 ký tự: #ffffff => #fff
* Rút gọn 3 cặp ký tự : #ff0066 => #f06

### Xác định màu theo kết hợp màu RGB

* Sự kết hợp của 3 màu: đỏ(Red), xanh lá cây(Green), xanh dương (Blue)
* Cách viết rgb(155,167,1) : các giá trị từ 0 đến 255
* Một số giá trị đặc biệt:
  + Màu đen: rgb(0,0,0)
  + Màu đỏ: rgb(255,0,0)
  + Màu xanh lá cây: rgb(0,255,0)
  + Màu xanh dương: rgb(0,0,255)
  + Màu vàng: rgb(255,255,0)
  + Màu Trắng: rgb(255,255,255)

Xác định màu theo tên tiếng anh

### Xác định màu HSL và HSLA

* Được chỉ định bằng cách sử dụng màu sắc(hue), độ bão hoà (saturation) và độ sáng (lightness): hsl(147, 50%, 47%)
* Hue: Chỉ số màu sắc giao động giá trị từ 0-360
* 0: đỏ
* 120: xanh lá cây
* 240: xanh dương
* Độ bão hoà thể hiện theo giá trị phần trăm từ 0-100% (đậm hay nhạt)
  + 0% : màu xám
  + 100%: màu đầy đủ
* Độ sáng cũng thể hiện theo phần trăm 0-100% (tối hay sáng)
  + 0%: đen
  + 50%:vừa không tối không sáng
  + 100%: trắng
* Ở HSLA có thêm giá trị A(alpha) chỉ độ mờ của màu từ 0 đến 1
  + 0 hoàn toàn trong suốt
  + 1 không trong suốt

<https://hocwebchuan.com/reference/cssSection/css_color.php>

<https://www.w3schools.com/html/html_colors_hsl.asp>

## 1.10 HTML Links – Hyperlinks( Siêu liên kết)

- Sử dụng thuộc tính href ở thẻ a để liên kết đến đường dẫn khác


- Đính kèm thuộc tính title để người dùng biết được dẫn đến đường dẫn nào

- Hiển thị nội dung ở thẻ a sẽ dựa vào mức truy cập:

* Liên kết chưa được truy cập: gạch chân
* Liên kết đã được truy cập: gạch chân và màu tím
* Liên kết đang được hoạt động: gạch chân và màu đỏ

### Thuộc tính target

* Thuộc tính target sẽ xác định đường dẫn mới sẽ được mở ở đâu
* \_self: Mặc định, sẽ được mở tab hiện tại, điều hướng qua trang khác
* \_blank: Mở trong tab mới hay cửa sổ mới
* \_parent: Mở đường dẫn mới trong khung hình trước(cha)
* \_top: Mở đường dẫn mới trong toàn bộ nội dung của cửa sổ



### Liên kết vị trí này đến vị trí khác

- Hiển thị trình duyệt đến id content của trang web

<p><a href="#content">Liên kết tới id content</a></p>

### Liên kết tới mail

- Khi click vào, dẫn đường dẫn đến hộp thoại email

Email: <a href="mailto:support@hocwebchuan.com">[support@hocwebchuan.com</a](mailto:support@hocwebchuan.com%3c/a)>

### Link cho button

- Sử dụng sử kiện onclick để đưa đường dẫn vào

<button onclick="document.location='#'">HTML Tutorial</button>

<https://www.w3schools.com/html/html_links.asp>

<https://hocwebchuan.com/reference/tag/html5/tag_a.php#content>

## 1.11 HTML Images

### Images Maps – Tạo vùng có thể nhấp vào trong ảnh

<img src="workplace.jpg" alt="Workplace" usemap="#workmap">  
  
<map name="workmap">  
  <area shape="rect" coords="34,44,270,350" alt="Computer" href="compu er.htm">  
  <area shape="rect" coords="290,172,333,250" alt="Phone" href="phone.htm">  
  <area shape="circle" coords="337,300,44" alt="Coffee" href="coffee.htm">  
</map>

Click vào máy tính, điện thoại và cafe

### Thẻ <picture>

- Chỉ định tài nguyên hình ảnh

- Khi thay đổi kích cỡ của page thì ảnh sẽ thay đổi theo

<picture>  
  <source media="(min-width: 650px)" srcset="img\_food.jpg">  
  <source media="(min-width: 465px)" srcset="img\_car.jpg">  
  <img src="img\_girl.jpg">  
</picture>

full page

<465px

## 1.12 HTML Favicon

- Hiển thị hỉnh ảnh trên thanh tab

<head>  
  <title>My Page Title</title>  
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="/images/favicon.ico">  
</head>

## 1.13 HTML Table

<table> Xác định bảng

<th> Xác định ô tiêu đề trong bảng

<tr> Xác định một hàng trong bảng

<td> Xác định một ô trong bảng

<caption> Xác định chú thích bảng

<colgroup> Chỉ định một nhóm của một hoặc nhiều cột hơn trong bảng để định dạng

<col> Chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột trong phần tử


<thead> Nhóm nội dung tiêu đề trong bảng

<tbody> Nhóm nội dung phần nội dung trong bảng

<tfoot> Nhóm nội dung chân trang trong một cái bàn


### Colspan=”n” : số cột được bao

<tr>  
    <th colspan="2">Name</th>  
    <th>Age</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Jill</td>  
    <td>Smith</td>  
    <td>50</td>  
</tr>



Rowspan=”n”: số hàng được bao


<table>  
  <tr>  
    <th>Name</th>  
    <td>Jill</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <th rowspan="2">Phone</th>  
    <td>555-1234</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>555-8745</td>  
</tr>  
</table>



### **Border-spacing**

- Theo mặc định khi có border thì sẽ là 2px

table {  
  border-spacing: 30px;  
}




### Table Style

Get selector cho mọi phần tử được chỉ định trong bảng

nth-child(even) (odd: là số lẻ 1,3,5 ; even số chẵn 2,4,6)

tr:nth-child(even) {  
  background-color: #D6EEEE;  
}




### Thẻ <colgroup>

- Làm vùng để style cho col đc chọn

<table style="width: 100%;">


<colgroup>  
    <col span="3">  
    <col span="2" style="background-color: pink">  
 </colgroup>

<tr>...</tr></table>




### Dùng visibility: collapse để ẩn cột

<colgroup>  
    <col span="2">  
    <col span="3" style="visibility: collapse">  
  </colgroup>



## 1.14 Danh sách List


<ul>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>



<ol>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ol>




<dl>  
  <dt>Coffee</dt>  
  <dd>- black hot drink</dd>  
  <dt>Milk</dt>  
  <dd>- white cold drink</dd>  
</dl>



### Sử dụng list-style-type để custom thẻ ul li

* Mặc định là disc


<ul style="list-style-type:circle;">  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>



<ul style="list-style-type:square;">  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>




<ul style="list-style-type:none;">  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>



### List lồng nhau

<ul>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea  
    <ul>  
      <li>Black tea</li>  
      <li>Green tea</li>  
    </ul>  
  </li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>



### Các loại type cho thẻ <ol>

type="1"


type="A"


type="a"

type="I"

type="i"

Chọn giá trị bắt đầu






### Tất cả các dạng CSS cho list

<https://www.w3schools.com/tags/tryit.asp?filename=tryhtml_ol_type_all_css>

## 1.15 HTML Iframe

- Nhúng trang HTML vào


<iframe src="demo\_iframe.htm" style="height:200px;width:300px;" title="Iframe Example"></iframe>




Có thẻ style cho frame đó

* Thay đổi nội dụng của frame

<iframe src="demo\_iframe.htm" name="iframe\_a" title="Iframe Example"></iframe>  
  
<p><a href="https://www.w3schools.com" target="iframe\_a">W3Schools.com</a></p>

 Khi nhấn vào thẻ a

Target tới link thẻ a

## 1.16 Thẻ link

- Định nghĩa các tài nguyên bên ngoài

Cách sử dụng: <link thuoctinh="giatri" />

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| charset | Bộ mã ký tự | charset="UTF-8" | Xác định bộ mã ký tự của văn bản được liên kết. Không hỗ trợ trong phần lớn trình duyệt. |

### Thuộc tính href

- Liên kết đến trang css

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" />

- Liên kết tới file css theo media=”print”

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="print" />

- Liên kết tới file css theo media=”screen”

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="screen" />

- Liên kết tới file css theo kết hợp media=”screen,print”

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="screen,print" />

- Liên kết tới file css theo media=”all”

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css" media="all" />

### Thuộc tính media

* Xác định những "media" gì được hiển thị trong tài liệu liên quan.

Các thiết bị:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| all | media="all" | Đây là dạng mặc định, phù hợp cho tất cả các thiết bị, thường sử dụng cho thẻ [<link />](https://hocwebchuan.com/reference/tag/html5/tag_link.php) |
| aural | media="aural" | Điều khiển ngõ ra của thiết bị âm thanh. |
| braille | media="braille" | Điều khiển thiết bị chữ nổi Braille (dành cho người khiếm thị). |
| handheld | media="handheld" | Điều khiển thiết bị cầm tay. |
| projection | media="projection" | Điều khiển máy chiếu. |
| print | media="print" | Điều khiển việc in ấn, thường dành cho print preview, thường dùng cho thẻ [<link />](https://hocwebchuan.com/reference/tag/html5/tag_link.php), [xem ví dụ](https://hocwebchuan.com/reference/tag/example/ex_link.php#link03). |
| screen | media="screen" | Điều khiển chỉ màn hình hiển thị, thường dùng cho thẻ [<link />](https://hocwebchuan.com/reference/tag/html5/tag_link.php), [xem ví dụ](https://hocwebchuan.com/reference/tag/example/ex_link.php#link01). |
| tty | media="tty" | Điều khiển thiết bị điện báo. |
| tv | media="tv" | Điều khiển thiết bị như Tivi. |

Các giá trị:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| width | media="width:960px" | Xác định chiều rộng của vùng hiển thị được liên kết. |
| min-width | media="min-width:640px" | Xác định chiều rộng nhỏ nhất của vùng hiển thị được liên kết. |
| max-width | media="max-width:960px" | Xác định chiều rộng lớn nhất của vùng hiển thị được liên kết. |
| height | media="height:960px" | Xác định chiều cao của vùng hiển thị được liên kết. |
| min-height | media="min-height:460px" | Xác định chiều cao nhỏ nhất của vùng hiển thị được liên kết. |
| max-height | media="max-height:960px" | Xác định chiều cao lớn nhất của vùng hiển thị được liên kết. |
| device-width | media="device-width:2048px" | Xác định chiều rộng của thiết bị được liên kết. |
| min-device-width | media="min-device-width:1536px" | Xác định chiều rộng nhỏ nhất của thiết bị được liên kết. |
| max-device-width | media="max-device-width:2048px" | Xác định chiều rộng lớn nhất của thiết bị được liên kết. |
| device-height | media="device-height:2048px" | Xác định chiều cao của thiết bị được liên kết. |
| min-device-height | media="min-device-height:1536px" | Xác định chiều cao nhỏ nhất của thiết bị được liên kết. |
| max-device-height | media="max-device-height:2048px" | Xác định chiều cao lớn nhất của thiết bị được liên kết. |
| orientation | Có 2 giá trị:  media="orientation:portrait"  media="orientation:landscape" | Xác định thiết bị được định hướng nằm dọc (portrait) hay nằm ngang (landscape) khi được liên kết. |
| aspect-ratio | media="aspect-ratio:4/3" | Xác định tỷ lệ của chiều cao/chiều rộng được liên kết. |
| min-aspect-ratio | media="min-aspect-ratio:4/3" | Xác định tỷ lệ nhỏ nhất của chiều cao/chiều rộng được liên kết. |
| max-aspect-ratio | media="max-aspect-ratio:4/3" | Xác định tỷ lệ lớn nhất của chiều cao/chiều rộng được liên kết. |
| device-aspect-ratio | media="device-aspect-ratio:4/3" | Xác định tỷ lệ của chiều cao/chiều rộng của thiết bị được liên kết. |
| min-device-aspect-ratio | media="min-device-aspect-ratio:4/3" | Xác định tỷ lệ thấp nhất của chiều cao/chiều rộng của thiết bị được liên kết. |
| max-device-aspect-ratio | media="max-device-aspect-ratio:4/3" | Xác định tỷ lệ cao nhất của chiều cao/chiều rộng của thiết bị được liên kết. |
| color | media="color:24" | Xác định số bit/color của mục tiêu được liên kết. |
| min-color | media="min-color:3" | Xác định số bit/color ít nhất của mục tiêu được liên kết. |
| max-color | media="max-color:24" | Xác định số bit/color nhiều nhất của mục tiêu được liên kết. |
| color-index | media="color-index" | Xác định số lượng màu sắc có thể xử lý được của thiết bị được liên kết. |
| min-color-index | media="min-color-index:256" | Xác định số lượng màu sắc ít nhất có thể xử lý được của thiết bị được liên kết. |
| max-color-index | media="max-color-index:256" | Xác định số lượng màu sắc nhiều nhất có thể xử lý được của thiết bị được liên kết. |
| monochrome | media="monochrome:2" | Xác định số lượng bit/pixel trong một khung đơn sắc. |
| min-monochrome | media="min-monochrome:2" | Xác định số lượng bit/pixel ít nhất trong một khung đơn sắc. |
| max-monochrome | media="max-monochrome:2" | Xác định số lượng bit/pixel nhiều nhất trong một khung đơn sắc. |
| resolution | media="resolution:300dpi" | Xác định mật độ điểm ảnh của mục tiêu liên kết. |
| min-resolution | media="min-resolution:72dpi" | Xác định mật độ điểm ảnh ít nhất của mục tiêu liên kết. |
| max-resolution | media="max-resolution:300dpi" | Xác định mật độ điểm ảnh cao nhất của mục tiêu liên kết. |
| scan | Có 2 giá trị:  media="scan:progressive"  media="scan:interlace" | Xác định cụ thể phương pháp quét màn hình của mục tiêu liên kết (thường là Tivi). |
| grid | Có 2 giá trị:  media="grid:1"  media="grid:0" | Xác định thiết bị đầu ra là grid (giá trị 1) hay bitmap (giá trị 0). |

### Thuộc tính rel

- Xác định mối quan hệ giữa tại liệu hiện hành và các tài liệu liên quan.

alternate  
appendix  
bookmark  
chapter  
contents  
copyright  
glossary  
help  
home  
index  
next  
prev  
section  
start  
stylesheet  
subsection

### Thuộc tính tổng quát

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [class](https://hocwebchuan.com/reference/tag/attr_global.php#attrClass) | Tên class | class="section" | Tên class |
| dir | rtl ltr | dir="rtl" | Xác định hướng văn bản cho các nội dung trong một thành phần. |
| [id](https://hocwebchuan.com/reference/tag/attr_global.php#attrId) | Tên id | id="layout" | Xác định tên id cho thành phần, mỗi thành phần chỉ có một id duy nhất (hoặc một id chỉ có trong một thành phần) trong một văn bản HTML |
| lang | Mã ngôn ngữ | lang="vi" | Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần. |
| [style](https://hocwebchuan.com/reference/tag/attr_global.php#attrStyle) | Kiểu định dạng | style="color: red" | Xác định một định dạng cho một thành phần. |
| [title](https://hocwebchuan.com/reference/tag/attr_global.php#attrTitle) | Text | title="Đây là title" | Xác định thêm thông tin cho thành phần. |
| xml:lang | Mã ngôn ngữ | lang="vi" | Xác định mã ngôn ngữ cho nội dung trong một thành phần, trong văn bản [XHTML](https://hocwebchuan.com/reference/tag/). |

## 1.17 Responsive thay đổi image

<picture>  
  <source srcset="img\_smallflower.jpg" media="(max-width: 600px)">  
  <source srcset="img\_flowers.jpg" media="(max-width: 1500px)">  
  <source srcset="flowers.jpg">  
  <img src="img\_smallflower.jpg" alt="Flowers">  
</picture>

Thay đổi các ảnh tương ứng với kích thước

## 1.18 Các tag của Computer code

* The <kbd> element defines keyboard input
* The <samp> element defines sample output from a computer program
* The <code> element defines a piece of computer code
* The <var> element defines a variable in programming or in a mathematical expression
* The <pre> element defines preformatted text

## 1.19 Các tag ngữ nghĩa (Semantics)

|  |  |
| --- | --- |
| [<article>](https://www.w3schools.com/tags/tag_article.asp) | Defines independent, self-contained content |
| [<aside>](https://www.w3schools.com/tags/tag_aside.asp) | Defines content aside from the page content |
| [<details>](https://www.w3schools.com/tags/tag_details.asp) | Defines additional details that the user can view or hide |
| [<figcaption>](https://www.w3schools.com/tags/tag_figcaption.asp) | Defines a caption for a <figure> element |
| [<figure>](https://www.w3schools.com/tags/tag_figure.asp) | Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc. |
| [<footer>](https://www.w3schools.com/tags/tag_footer.asp) | Defines a footer for a document or section |
| [<header>](https://www.w3schools.com/tags/tag_header.asp) | Specifies a header for a document or section |
| [<main>](https://www.w3schools.com/tags/tag_main.asp) | Specifies the main content of a document |
| [<mark>](https://www.w3schools.com/tags/tag_mark.asp) | Defines marked/highlighted text |
| [<nav>](https://www.w3schools.com/tags/tag_nav.asp) | Defines navigation links |
| [<section>](https://www.w3schools.com/tags/tag_section.asp) | Defines a section in a document |
| [<summary>](https://www.w3schools.com/tags/tag_summary.asp) | Defines a visible heading for a <details> element |
| [<time>](https://www.w3schools.com/tags/tag_time.asp) | Defines a date/time |

## 1.20 Các mã ký tự đặc biệt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Result** | **Description** | **Entity Name** | **Entity Number** | **Try it** |
|  | non-breaking space | &nbsp; | &#160; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_nbsp) |
| < | less than | &lt; | &#60; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_lt) |
| > | greater than | &gt; | &#62; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_gt) |
| & | ampersand | &amp; | &#38; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_amp) |
| " | double quotation mark | &quot; | &#34; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_quot) |
| ' | single quotation mark (apostrophe) | &apos; | &#39; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_apos) |
| ¢ | cent | &cent; | &#162; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_cent) |
| £ | pound | &pound; | &#163; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_pound) |
| ¥ | yen | &yen; | &#165; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_yen) |
| € | euro | &euro; | &#8364; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_euro) |
| © | copyright | &copy; | &#169; | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_copy) |
| ® | registered trademark | &reg; | &#174; |  |

### Các ký tự hỗ trợ dấu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mark** | **Character** | **Construct** | **Result** | **Try it** |
| ̀ | a | a&#768; | à | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_a768) |
| ́ | a | a&#769; | á | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_a769) |
| ̂ | a | a&#770; | â | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_a770) |
| ̃ | a | a&#771; | ã | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_a771) |
| ̀ | O | O&#768; | Ò | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_o768) |
| ́ | O | O&#769; | Ó | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_o769) |
| ̂ | O | O&#770; | Ô | [Try it »](https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_ent_o770) |
| ̃ | O | O&#771; | Õ |  |

## 1.21 Các loại input

* <input type="button">
* <input type="checkbox">
* <input type="color">
* <input type="date">
* <input type="datetime-local">
* <input type="email">
* <input type="file">
* <input type="hidden">
* <input type="image">
* <input type="month">
* <input type="number">
* <input type="password">z
* <input type="radio">
* <input type="range">
* <input type="reset">
* <input type="search">
* <input type="submit">
* <input type="tel">
* <input type="text">
* <input type="time">
* <input type="url">
* <input type="week">

Vài lưu ý của các loại input:

### Điều chỉnh max của input date

<input type="date" id="datemax" name="datemax" max="1979-12-31">

### Định dạng của input tel

<input type="tel" id="phone" name="phone" placeholder="123-45-678" pattern="[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{3}"

### Input dạng list

<form action="/action\_page.php">

<input list="browsers" name="browser">

<datalist id="browsers">

<option value="Internet Explorer">

<option value="Firefox">

<option value="Chrome">

<option value="Opera">

<option value="Safari">

</datalist>

<input type="submit" value="Submit">

</form>

### Input submit không validate

<input type="submit" value="Submit">

<input type="submit" formnovalidate="formnovalidate" value="Submit without validation">

# **2. Forms**

# **3. Graphics**

# **4. Media**

# **5. HTML APIS**

# **6. HTML References**

# **7. Lưu ý**

# **8. Mẹo vặt**

## Thuộc tính sự kiện trong DTD Strict

* DTD cho biết: thuộc tính [HTML 4.01 / XHTML 1.0 DTD](https://hocwebchuan.com/reference/tag/tag_doctype.php#doctype) nào được cho phép.

<https://hocwebchuan.com/reference/tag/valid_doctype.php#doctype>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Thuộc tính** | **Ví dụ** | **Mô tả** |
| onclick | onclick="code" | Script chạy khi click chuột. |
| ondblclick | ondblclick="code" | Script chạy khi double click chuột. |
| onmousedown | onmousedown="code" | Script chạy khi button chuột được nhấn. |
| onmousemove | onmousemove="code" | Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột. |
| onmouseout | onmouseout="code" | Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột ra khỏi thành phần. |
| onmouseover | onmouseover="code" | Script chạy khi di chuyển con trỏ chuột di chuyển trên thành phần. |
| onmouseup | onmouseup="code" | Script chạy khi button chuột được thả ra. |
| onkeydown | onkeydown="code" | Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn. |
| onkeypress | onkeypress="code" | Script chạy khi nút trên bàn phím được nhấn và thả ra. |
| onkeyup | onkeyup="code" | Script chạy khi nút trên bàn phím được thả ra. |