CSS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiểu** | **Tên thuộc tính** | **Giá trị** | **Ý nghĩa** |
| Danh sách | list-style-type | -ul: circle, square,…  -ol: upper-roman, lower-alpha | Đánh dấu mục bằng kí hiệu |
| list-style-image | url(‘đường dẫn’) | Đánh dấu mục bằng hình ảnh |
| list-style-position | inside, outside | Nơi đánh dấu các mục |
| list-style | = 3 cái trên ghép lại  (vd: list-style: square inside url’’) | Rút gọn 3 thuộc tính cùng 1 dòng  (Thứ tứ: type-position-image) |
| Bảng | background | -hex, rgb, màu theo t.Anh | màu nền |
| border | 1px solid black | thuộc tính rút gọn đường viền |
| border-collaspe | collapse | nhập đường viền thành 1 |
| width, height | %, px | chiều rộng, chiều cao |
| text-align | left, right, center, jusify, inherit | căn chỉnh lề nội dung theo chiều ngang |
| vertical-lign | top, bottom | căn chỉnh lề nội dung theo chiều dọc |
| padding | px | khoảng cách giữa đường viền và nội dung |
| background-color |  | màu nền |
| color | - hex, rgb, màu sắc theo tiếng Anh | màu chữ |
| Text | text-decoration | none, overline, line-through, underline, kết hợp(overline underline) | gạch dưới chữ |
| text-transform | uppercasse, lowercase, caplitalize | kí tự viết hoa/ thường |
| text-indext | px | thụt lề dòng đầu tiên |
| letter-spacing | px | khoảng cách giữa các ký tự |
| line-height | số (không đơn vị) | chiều cao dòng |
| direction | ltr, rtlm initial, inherit | thay đổi hướng |
| word-spacing | px | khoảng cách giữa các từ |
| Font | font-family | “Time New Roman”, Times, serif, Arial | font chữ |
| font-style | normal,italic, oblique | in nghiêng |
| font-size | px, em (=1/16 px) | kích cỡ văn bản |
| font-weight | 100x, bold, lighter, normal | đậm độ văn bản |
| Border | border-style | dotted, dashed, solid, double,… | kiểu đường viền |
| border-width | 2px (trên) 10px(phải) 4 px(dưới) 20px(trái) | chiều rộng |
| border-color |  |  |
| border-top-style  border-right-style  border-bottom-style  border-left-style |  |  |
| border | 5px solid black | thuộc tính rút gọn , theo thứ tự width style color |
| Background | background-color |  |  |
| background-image | url() | dùng hình làm hình nền |
| background-repeat | repeat-x, repeat-y |  |
| background-position |  |  |