|  |  |
| --- | --- |
| Phòng GD&ĐT TP Hà Tiên Trường Tiểu học Thuận YênLớp:..................................................................Họ và tên:…………………………………….  | Bài kiểm tra học kỳ INăm học: 2021 – 2022Môn: Tin họcKhối: 4- Thời gian: 30 phútNgày kiểm tra:…………………… |
| Điểm  | Nhận xét của giáo viên | Chữ ký giám thị:……………………Chữ ký giám khảo: ………….…….. |

1. **Trắc nghiệm (7 điểm) - Khoanh tròn vào chữ trước kết quả đúng**

**Câu 1**. **Em hãy cho biết biểu tượng nào là thư mục? (Mức 1)**

A. B. C. D.

**Câu 2.**  **Đâu là Biểu tượng phần mềm Paint? (Mức 1)**

A.  B. C.  D.

**Câu 3. Các bước sau đây, bước nào dùng để xoay hình: (Mức 2)**

A. Nháy chọn Select B. Nháy chọn Insert

C. Nháy chọn Picture D. Nháy chọn Rotate

**Câu 4. Phần tên và phần mở rộng của tệp được ngăn cách bởi dấu? (Mức 1)**

1. Dấu chấm B. Dấu phẩy C. Dấu cách D. Dấu xẹt

**Câu 5. Muốn lưu tập tin Word đã có sẵn trên ổ đĩa với tên mới, sau khi mở tập tin ta chọn: (Mức 1)**

1. File/Save B. Nhấn phím F12. C. File/Save as D. Cả B và C đều đúng.

**Câu 6.** **Hình thứ hai dưới đây là kết quả của thao tác lật hình thứ nhất. Đây là thao tác lật hình nào? (Mức 4)**

1. Rotate right 90o B. Flip vertical

C. Flip horizontal D. Rotate left 90 o

**Câu 7.** **Công cụ nào dưới đây là công cụ sao chép màu? (Mức 1)**

A.  B.  C. D. 

**Câu 8.** **Nút lệnh chèn hình ảnh vào trang soạn thảo? (Mức 1)**

1.  B.  C.  D. 

**Câu 9. Trong các thao tác dưới đây thao tác nào là đổi tên tệp? (Mức 2)**

1. Nháy chọn Delete B. Nháy chọn Rename C. Nháy chọn Copy D. Cả 3 đều đúng

**Câu 10. Ta muốn tải hình ảnh từ internet về máy tính thì ta nháy chuột vào dòng lệnh nào? (Mức 3)**

1. Sao chép hình ảnh thành…. B. Dán hình ảnh thành…..

C. Lưu hình ảnh thành…. D. Đăng hình ảnh thành….

**Câu 11. Thiết bị dùng để lưu trữ thông tin: (Mức 1)**

1. USB B. Đĩa CD C. Ổ cứng di động D. Cả 03 đúng

**Câu 12. Trong các phần mềm sau, phần mềm nào hỗ trợ gõ dấu Tiếng Việt: (Mức 1)**

1. Winrar B. Unikey C. Paint D. Word

**Câu 13. Để sao chép tệp em chọn:(Mức 1)**

1. Past B. Cut C. Copy D. New Folder

**Câu 14. Nút lệnh chèn bảng vào trang soạn thảo?(Mức 1)**

1.  B.  C.  D. 

**B. TỰ LUẬN (3điểm)**

**Câu 1. Em hãy nêu các bước để Xóa một phần văn bản: (Mức 3)**

….…………………………………………………………………………………………

….………………………………… ………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………………

**Câu 2: Nối cột A với cột B sao cho đúng chức năng của công cụ trong phần mềm Paint. (Mức 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| sao chep mau | Độ dày đường viền |
| chọn select | Xoay hình |
| độ day | Sao chép màu |
| xoay hinh | Công cụ chọn Select |

**ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC**

1. **TRẮC NGHIỆM (6 điểm)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Câu 1** | **C** | **Câu 8** | **C** |
| **Câu 2** | **B** | **Câu 9** | **B** |
| **Câu 3** | **D** | **Câu 10** | **C** |
| **Câu 4** | **A** | **Câu 11** | **D** |
| **Câu 5** | **D** | **Câu 12** | **B** |
| **Câu 6** | **D** | **Câu 13** | **C** |
| **Câu 7** | **B** | **Câu 14** | **A** |

**B. TỰ LUẬN (3điểm)**

**Câu 1. Em hãy nêu các bước để Xóa một phần văn bản:(1 điểm) (Mức 3)**

**Bước 1: Chọn phần văn bản muốn xóa.**

**Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa.**

**Câu 2: Nối cột A với cột B sao cho đúng chức năng của công cụ trong phần mềm Paint. (2 điểm) (Mức 2)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cột A** | **Cột B** |
| sao chep mau | Độ dày đường viền |
| chọn select | Xoay hình |
| độ day | Sao chép màu |
| xoay hinh | Công cụ chọn Select |

**MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA …TIN HỌC…. HỌC KÌ I LỚP 4**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mạch kiến thức, kĩ năng** | **Số câu và số điểm** | **Mức 1** | **Mức 2** | **Mức 3** | **Mức 4** | **Tổng điểm và tỷ lệ %**  |
| **TN** | **TL/ TH** | **TN** | **TL/ TH** | **TN** | **TL/ TH** | **TN** | **TL/ TH** | **Tổng** | **TL** |
| Khám phá máy tính | **Số câu** | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | **6** |  |
| **Số điểm** |  2.0  |  |  0.5  |  |  0.5  |  |  |  |  **3.0**  | **30%** |
| Em tập vẽ | **Số câu** | 2 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | **5** |  |
| **Số điểm** |  1.0  |  |  0.5  |  2.0  |  |  |  0.5  |  |  **4.0**  | **40%** |
| Soạn thảo văn bản | **Số câu** | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  | **5** |  |
| **Số điểm** |  2.0  |  |  |  |  |  1.0  |  |  |  **3.0**  | **30%** |
| **Tổng** | **Số câu** | **10** | **0** | **2** | **1** | **1** | **0** | **1** | **0** | **15** |  |
| **Số điểm** |  **5.0**  | **0** |  **1.0**  | **2** | **0.5** | **0** | **0.5** | **0**  | **9** | **90%** |
| **Tỷ lệ %** | **50%** | **0%** | **10%** | **20%** | **5%** | **0%** | **5%** | **0%** | **90%** |  |
|  | **Tỷ lệ theo mức** | **50%** | **30%** | **5%** | **5%** |  |  |