|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH**Lớp…………….…Phòng……………..…Họ tên:……………………………………Số báo danh:…… | **KIỂM TRA HỌC KỲ 1**Năm học: 2021-2022Ngày kiểm tra……/……/…………….. | **Số thứ tự** |
| **MÔN TIN HỌC 9****1** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 **TRẮC NGHIỆM: 10 điểm**

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

**Câu 1:** Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:

A. Tạo các bài trình chiếu và trình chiếu các trang của bài trình chiếu.

B. Soạn thảo văn bản

C. Thực hiện tính toán

D. Tất cả đều đúng.

**Câu 2:** Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?

A. 5

B. 10

C. 20

D. Không giới hạn

**Câu 3:** Chọn các phát biểu sai trong các câu sau đây:

A. Phần mềm trình chiếu được ứng dụng trong dạy và học, trong các bài kiểm tra,...

B. Phần mềm trình chiếu được dùng trong việc tạo ra các album ảnh, album ca nhạc

C. Phần mềm trình chiếu được dùng để tạo trang tính và thực hiện các tính toán trên đó

D. Phần mềm trình chiếu được dùng để in tờ rơi quảng cáo

**Câu 4:** Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

A. < lop9b > @ < yahoo.com >

B. < Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ thư điện tử >

C.< Tên đăng nhập > @ < gmail.com >

D.< Tên đăng nhập >@<yahoo.com.vn>

**Câu 5:** Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng:

A. Số

B. Kí tự

C. Media

D. Audio

**Câu 6:** Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

A. minhanh@yahoo.com

B. minhanh@gmail.com

C. math678@gmail

D. yahoo@com

**Câu 7:** Virus máy tính là một chương trình hay ……………… Có khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nó, từ đối tượng bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tượng bị lây nhiễm (vật mang virus) được kích hoạt

1. Dãy ký tự.
2. Đoạn chương trình
3. Dãy nhị phân
4. Phần mềm.

**Câu 8:** Loại file nào có thể phát tán được virus.

A. .EXE

B. .COM

C. .DOC

D. Tất cả các file trên

**Câu 9:** Để phòng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là:

A. Luôn cảnh giác virus trên chính những đường lây lan của chúng

B. Luôn cảnh giác và ngăn chặn sao chép tệp

C. Luôn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

D. Luôn ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng

**Câu 10:** Website là:

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web

C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

**Câu 11:** Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

A. Gửi thư điện tử

B. Truy cập mạng LAN

C. Truy cập vào trang Web

D. Tất cả đều đúng.

**Câu 12:** Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

A.Một trang liên kết

B. Một website

C. Trang chủ

D. Trang web google.com

**Câu 13:** “www.edu.vn”, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

A. Một kí hiệu nào đó

B. Ký hiệu tên nước Việt Nam

C. Chữ viết tắt tiếng anh

D. Khác.

**Câu 14:** Internet là

A. Mạng kết nối các máy tính ở quy mô một nước

B. Mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một huyện

C. Mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một tỉnh

D. Mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô toàn cầu

**Câu 15:** Dịch vụ nào dưới đây không phải là dịch vụ trên Internet?

A. Tìm kiếm thông tin trên Internet

B. Thư điện tử

C. Chuyển phát nhanh

D. Tổ chức và khai thác thông tin trên web

**Câu 16:** Máy tìm kiếm là:

A. Là tìm kiếm các thông tin trong máy tính

B. Là một loại máy được nối thêm vào máy tính để tìm kiếm thông tin trên Internet

C. Là một phần mềm cài đặt vào máy tính để tìm kiếm thông tin

D. Là công cụ được cung cấp trên Internet giúp tìm kiếm thông tin trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm.

**Câu 17:** Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ gì?

A. Thương mại điện tử

B. Đào tạo qua mạng

C. Thư điện tử đính kèm tệp

D. Tìm kiếm thông tin.

**Câu 18:** Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông

B. Máy tính và internet

C. Máy tính, dây cáp mạng và máy in

D. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

**Câu 19:** Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

A. Modem

B. Vỉ mạng

C. Webcam

D. Hub

**Câu 20:** Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:

A. Có thể dùng chung dữ liệu và các thiết bị phần cứng

B. Có thể dùng chung các phần mềm và trao đổi thông tin

C. Cả 2 câu trên đều đúng

D. Cả 2 câu trên đều sai.

**-Hết-**

**ĐÁP ÁN –THANG ĐIỂM**

1. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

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** |  |  |
| **B** |  |  |  | **X** |  | **X** | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **C** |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  | **X** | **X** |  |  | **X** |  | **X** |  | **X** | **X** |
| **D** |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  |  |  |  |  | **X** |  | **X** |  |  |  |  |