***BÀI TẬP 02 MS WORD***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Câu hỏi 1 | Mở tập tin Baimau\_De02\_dulieu.docx, sau đó lưu lại với định dạng HovatenSV\_MSSV\_NhomHP.docx |  |
| Câu hỏi 2 | * Định dạng khổ giấy A4 * Căn lề văn bản theo kích thước: Top: 2cm Bottom: 2cm Left: 3cm Right: 2cm * Định dạng font chữ Times New Romance, 13pt cho toàn văn bản * Giãn dòng 1,5 lines cho toàn văn bản với Before:0pt và After:0pt |  |
| Câu hỏi 3 | * Chèn Header: Banded * Title Document: Họ và tên SV\_MSSV |  |
|  | Page 1 |  |
| Câu hỏi 4 | * Định dạng number cho 3 dòng như sau:   + Bước 1. Chọn đoạn văn cần trình bày.   + Bước 2…Paragraph/Tabs…   + Bước 3. Khai báo các thông số   Với từ “*Bước 1,2,3*” được đánh số tự động   * Điều chỉnh khoảng cách numbering:   + Number Position: 0.5cm   + Follow number with: Space * Chèn bullets cho các dòng, bắt đầu từ “*Điểm dừng của Tab*” đến “*Hoàn tất thao tác*” với giá trị bullets là: 🕱 * Điều chỉnh khoảng cách bullets:   + Number Position: 1 cm   + Text indent: 1.5 cm |  |
| Câu hỏi 5 | * Chèn hình ảnh từ cửa sổ Symbol ở câu hỏi 4 vào bên dưới bulltes “Hoàn tất thao tác” * Điều chỉnh tỷ lệ (Scale) chiều cao (Heigh) và chiều rộng (Width): 40% và 40% * Định dạng Picture Effect với thuộc tính Bevel là Circle * Wraptex: Square * Dịch chuyển hình ảnh về bên phải các bulltes |  |
| Câu hỏi 6 | * Chèn Caption cho hình ảnh với Label là Figure   + Caption là – Chèn bullets từ Symbol   + Vị trí bên dưới khung hình |  |
| Câu hỏi 7 | * Chèn Dropcap cho đoạn văn bản “Windows Internet Explorer…” với thuộc tính:   + Line to Drop là 3   + Distance from Text là 0,2cm |  |
| Câu hỏi 8 | * Convert văn bản thành Table cho paragraph bên dưới “Thao tác với Table”…”Align Bottom”   + 3 cột, 3 hàng   + Autofit to contents   + Separate: , * Trộn (Merge) 3 hàng ở cột 1 và cột 3 thành 1 hàng duy nhất * Điều chỉnh Text Direction:   + cột 1 có chiều: Top to Bottom   + cột 3 có chiều: Bottom to Top * Điều chỉnh chiều cao cột của Table: 1.7 cm * Table Style: Grid Table 6, Colorful Accent 5 * Line Spacing: 1,5 lines * Điều chỉnh Align cho các ô:   + Align Top: Top Left   + Center Vertically: Center   + Align Bottom: Bottom Right |  |
| Câu hỏi 9 | * Chèn Caption cho Bảng với Label là Table a   + Caption là – Convert text to table   + Vị trí bên trên Table |  |
| Câu hỏi 10 | * Sử dụng tính năng hyperlink để chèn liên kết cho từ “**Internet Explorer**” với đường link sau:   + <https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer> |  |
| Câu hỏi 11 | * Chèn Footnote cho từ Windows của dòng “Microsoft Windows kể từ năm 1995” với nội dung như sau:   + Microsoft Windows (Windows) là tên của hệ điều hành giao diện đồ hoạ được phát triển bởi Microsoft. |  |
| Câu hỏi 12 | * Sử dụng tính năng Navigation để tìm kiếm các từ “Microsoft” * Định dạng Outside Border cho các kết quả tìm được (trừ kết quả ở mục Footnote) |  |
| Câu hỏi 13 | * Định dạng Shading cho các numbering bên dưới “Định dạng numbering”   + Color: Orange, Accent 2, Lighter 40%   + Right Indent: 8cm |  |
| Câu hỏi 14 | * Chèn Caption cho hình ảnh với Label là Figure 2   + Caption là – Dòng sông ĐăkBla   + Vị trí bên dưới Figure |  |
| Câu hỏi 15 | * Chèn Text box có tên Austin Quote bên dưới hình ảnh dòng sông ĐăkBla * Thay thế nội dung của Text Box bằng nội dung đoạn cuối cùng của văn bản:   + Sông Đắk Bla hay Krông B'Lah là phụ lưu hợp thành chính của Sông Sê San. Đắk Bla chảy qua các tỉnh Kon Tum, Gia Lai. Sông có chiều dài 157 km và diện tích lưu vực là 3.436. Tại rìa xã Ia Khai huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai thì dòng Krông B'Lah hợp lưu với dòng Ia Grai thành sông Sê San * Diều chỉnh Position:   + Position in Bottom Center with Square Text Wraping |  |
| Câu hỏi 16 | * Chèn Word Art cho paragraph 3 “Nơi dòng sông chảy ngược” với giá trị Text Style là Fill – White, Outline – Accent 2, Hard shadow – Accent 2   + Font: Times New Romance – Size: 20   + Transform: Wave 1   + Chiều cao: 2 cm – Chiều rộng: 8,5 cm   + Wraptext: Tight |  |
| Câu hỏi 17 | * Thay đổi giá trị mặc định của Heading 1 thành:   + Size: 14 pt   + Font: Calibri Light (Heading)   + Line spacing: 1,5 lines   + Before: 6 pt   + After: 12 pt   + Color: Blue, Accent 1, Darker 25% * Áp dụng Style Heading 1 cho các dòng:   + Thao tác với Dropcap   + Thao tác với Table   + Định dạng hình ảnh |  |
| Câu hỏi 17 | * Định dạng Text Effect và Typography cho paragraph “Định dạng numbering” * Fill – Black, Text 1, Outline – Background1, Hard shadow – Background 1 * Font size: 18 pt |  |
| Câu hỏi 18 | * Điều chỉnh SmartArt của văn bản   + Change Color: Accent 6   + Font: Time New Romance, 12pt   + Size: Height: 6cm; Width: 12 cm |  |
| Câu hỏi 19 | * Giới hạn văn bản (Restrict Editing)   + Enable Track Changes   + Password Protection: 123456 |  |
| Câu hỏi 20 | * Hiển thị văn bản   + Zoom to: 2 pages * Đánh số trang cho văn bản   + Bottom page: Ribbon   + Điều chỉnh line Spacing: single   + Before, After: 0pt cho số trang |  |