|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH**Lớp…………….…Phòng……………..…Họ tên:……………………………………Số báo danh:…… | **KIỂM TRA HỌC KỲ I**Năm học: 2021-2022Ngày kiểm tra……/……/…………….. | **Số thứ tự** |
| **MÔN TIN HỌC 7****2** | **Họ tên và chữ ký** | **Số mật mã** |
| Giám thị 1 | Giám thị 2 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lời phê của giám khảo**  | **Điểm bài thi** | **Họ tên và chữ ký** | **Số mật mã** | **Số thứ tự** |
|  |  | Giám khảo 1 | Giám khảo 2 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **A** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Học sinh đánh dấu chéo X vào ô trả lời đúng nhất***

**Câu 1:** Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là:

A. Dấu ngoặc đơn B. Dấu nháy

C. Dấu bằng D. Ô đầu tiên tham chiếu tới

**Câu 2:** Trên trang tính, các ký tự chữ cái A, B, C, …. được gọi là:

A. tên cột.    B. tên ô.

C. tên hàng.     D. tên khối.

**Câu 3:** Trong chương trình bảng tính Hàm là gì?

A. Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.

B. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể

C. Hàm là công thức giúp em vượt qua khó khăn

D. Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.

**Câu 4:** Công thức: **=Min(12,1,19,5,27,55)** có kết quả:

A. 1 B. 55 C. 27 D. 5

**Câu 5:** Muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta chọn hàng này và thực hiện:

A. Nhấn phím Delete

B. Table 🡪 Delete Rows

C. File 🡪 Delete

D. Chọn Delete trên dải lệnh Home

**Câu 6:** Ở một ô tính có công thức sau: **=((E5+F7)/C2)\*A1 với E5 = 2, F7 = 8 , C2 = 2,**

**A1 = 20** thì kết quả trong ô tính đó sẽ là:

A. 10 B. 100 C. 200 D. 120

**Câu 7:** **Sheet 1, sheet 2, sheet 3… là:**

A. Tên của tệp tin bảng tính

B. Tên của các trang tính

C. Tên của các cột trong bảng tính

D. Tên của các hàng trong bảng tính

**Câu 8:** Biếu tượng Undo  có tác dụng:

A. Sao chép dữ liệu B. Di chuyển dữ liệu

C. Phục hồi thao tác trước D. Dán dữ liệu

**Câu 9:** Cho hàm **=Sum(A5:A10)** để thực hiện?

A. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10

B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

C. Tính tổng của ô A5 và ô A10

D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10

**Câu 10:** Chọn cách nhập đúng công thức sau vào bảng tính: **7(2+3)25-10:63**

A. =7(2+3)2\*5-10:63

B. =7(2+3)2\*5-10/63

C. =7\*(2+3)^2\*5-10/6^3

D. =7\*(2+3)2\*5-10:6^3

**Câu 11:**  Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết:

A. địa chỉ của ô được chọn.

B. khối ô được chọn.

C. hàng hoặc cột được chọn.

D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.

**Câu 12:** Chọn một hàng là:

A. Nháy chuột tại nút tên hàng

B. Nháy chuột tại nút tên cột

C. Nháy chuột tại ô

D. Nháy chuột vào cột.

**Câu 13:** Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

A.  copy B.  cut

C.  paste D.  new

**Câu 14:** Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm:

A. kiểu số. B. kiểu ngày.

C. thời trang. D. kiểu số và kiểu kí tự.

**Câu 15:** Hãy cho biết đâu là địa chỉ của một khối

A. A2:7A B. A2-A7

C. A2;A7 D. A2:A7

**Câu 16:** Cho biết kết quả của biểu thức **=SUM(2,5)+MAX(7,5)-MIN(3,4)**

A. 5 B. 10 C. 11 D. 9

**Câu 17:**  Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:

A. địa chỉ của ô tại cột 6 hàng D.

B. địa chỉ của ô tại cột D hàng 6.

C. địa chỉ của ô tại hàng D đến hàng 6.

D. địa chỉ của ô từ cột D đến cột 6.

**Câu 18:** Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô **B2** và **B5**, sau đó nhân với giá trị trong ô **C3**. Công thức nào trong số các công thức sau là đúng?

A. =(B2+B5)C3 B. (B2+B5)C3

C. =(B2+B5)\*C3 D. =(B2+B5\*C3)

**Câu 19:** Hàm **SUM** có công dụng:

A. Tính tổng

B. Tính trung bình cộng.

C. Lấy Giá trị nhỏ nhất

D. Lấy Giá trị lớn nhất

**Câu 20:** Cho bảng tính :

****

**Tại D1, tính tổng A1, B1 và C1 ta có thể:**

A. =(A1+27+C1) B. =(A1+B1+C1)

C. =SUM(A1:C1) D. tất cả A,B,C đều đúng

**-Hết**

**Kiểm tra môn Tin học 7 – Học kỳ I (2021 – 2022)**

**ĐÁP ÁN ĐỀ 1**

1. **PHẦN TRẮC NGHIỆM: (10Điểm)**

Mỗi câu trả lời đúng: 0.5 điểm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
| **A** |  | **x** |  | **x** |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** |  |
| **B** |  |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  |  | **x** |  |  | **x** | **x** |  |  |  |
| **C** | **x** |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **x** |  |  |
| **D** |  |  | **x** |  | **x** |  |  |  |  | **x** | **x** |  |  | **x** | **x** |  |  |  |  | **x** |