|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chương trình được sử dụng để xem các trang Web được gọi là gì? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Trình duyệt Web |  | *100* |
| B. | Bộ duyệt Web |  | *0* |
| C. | Chương trình xem Web |  | *0* |
| D. | Phần mềm xem Web |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Microsoft Excel, nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu, có chứa nhiều ô (cell), các ô được tổ chức thành cột và dòng, được gọi là: | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Workbook |  | *0* |
| B. | Worksheet |  | *100* |
| C. | Chartsheet |  | *0* |
| D. | Tất cả các đáp án. |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chức năng chính của Microsoft Word là gì ? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Tính toán và lập bảng biểu; |  | *0* |
| B. | Soạn thảo văn bản; |  | *100* |
| C. | Tạo các tệp đồ họa; |  | *0* |
| D. | Chạy các chương trình ứng dụng khác. |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chọn câu đúng trong các câu sau : | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Hệ soạn thảo văn bản tự động phân cách các từ trong một câu; |  | *0* |
| B. | Hệ soạn thảo văn bản quản lí tự động việc xuống dòng trong khi ta gõ văn bản; |  | *100* |
| C. | Các hệ soạn thảo đều có phần mềm xử lý chữ Việt nên ta có thể có thể soạn thảo văn bản chữ Việt; |  | *0* |
| D. | Trang màn hình và trang in ra giấy luôn có cùng kích thước |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiện nay chúng ta thường dùng cách nào để gõ văn bản tiếng Việt ? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Dùng bàn phím chuyên dụng cho tiếng Việt; |  | *0* |
| B. | Dùng phần mềm soạn thảo chuyên dụng cho tiếng Việt; |  | *0* |
| C. | Dùng phông chữ tiếng Việt TCVN; |  | *0* |
| D. | Dùng bộ gõ tiếng Việt . |  | *100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Sử dụng hệ soạn thảo văn bản Word ta có thể : | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Tạo văn bản mới |  | *0* |
| B. | Sửa văn bản đã có ; |  | *0* |
| C. | Mở nhiều văn bản đồng thời; |  | *100* |
| D. | Tất cả các đáp án |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Các thiết bị ra của máy tính gồm : bàn phím , chuột, loa . |  | *0* |
| B. | Các thiết bị ra của máy tính gồm : bàn phím , màn hình , máy in . |  | *0* |
| C. | Các thiết bị vào của máy tính gồm : bàn phím , chuột , máy quét hình ( máy Scan ) . |  | *100* |
| D. | Các thiết bị vào của máy tính gồm : bàn phím , chuột , màn hình |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hệ điều hành là : | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Phần mềm ứng dụng |  | *0* |
| B. | Phần mềm hệ thống |  | *100* |
| C. | Phần mềm tiện ích |  | *0* |
| D. | Tất cả đều đúng |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Các hệ điều hành thông dụng hiện nay khi khởi động xong thường được lưu trữ : | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Trong CPU |  | *0* |
| B. | Trong đĩa CD |  | *0* |
| C. | Trong bộ nhớ trong |  | *100* |
| D. | Trong ROM |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phần mềm (Soft ware) của máy tính gồm: | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Các thiết bị của máy tính. |  | *0* |
| B. | Các chương trình |  | *100* |
| C. | Các thiết bị mà ta sờ vào cảm thấy mềm |  | *0* |
| D. | Tất cả đều sai. |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ta sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Microsoft Office |  | *0* |
| B. | Accessories |  | *0* |
| C. | Control Panel |  | *0* |
| D. | Windows Explorer |  | *100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Tạo đường tắt để truy cập nhanh |  | *100* |
| B. | Xóa một đối tượng được chọn tại màn hình nền |  | *0* |
| C. | Đóng các cửa sổ đang mở |  | *0* |
| D. | Tất cả đều sai |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 13

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tab nào sau đây không xuất hiện trong Microsoft Word 2010? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | File |  | *0* |
| B. | Insert |  | *0* |
| C. | Home |  | *0* |
| D. | Design |  | *100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Microsoft Word 2010, bạn muốn thay đổi font chữ bạn sẽ chọn chức năng thay đổi font ở tab nào trong các tab dưới đây? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | File |  | *0* |
| B. | Home |  | *100* |
| C. | Insert |  | *0* |
| D. | Page Layout |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Microsoft Word 2010, giả sử bạn đã có 1 bảng (table) gồm có 4 dòng với các dữ liệu trên đó, bây giờ bạn muốn tạo thêm 1 dòng nữa ở bên dưới. Theo bạn đâu là cách làm nhanh nhất trong các cách sau đây? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Xóa bảng đi và tạo lại bảng mới, điền lại dữ liệu! |  | *0* |
| B. | Click phải chuột vào dòng dưới cùng, và chọn Insert – Insert Rows Below |  | *100* |
| C. | Click trái chuột vào dòng dưới cùng, và chọn Insert – Insert Rows Below |  | *0* |
| D. | Vào tab insert, chọn add |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Microsoft Word 2010, giả sử bạn gõ một văn bản trên máy tính ở công ty VTN, sau đó khi mang về nhà dùng máy tính ở nhà để in ra giấy, bạn phát hiện khi in ra font hiển thị không giống với khi mở ở máy trên công ty. Theo bạn cách giải thích nào sau đây là đúng nhất? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Bởi vì máy in ở nhà là loại máy in khác với máy in ở công ty! |  | *0* |
| B. | Bởi vì màn hình máy tính ở nhà nhỏ hơn màn hình máy tính ở công ty |  | *0* |
| C. | Bởi vì Hệ Điều Hành Windows ở nhà khác với hệ điều hành Windows ở công ty |  | *0* |
| D. | Bởi vì font bạn sử dụng khi gõ ở máy tính công ty không được cài đặt lên máy tính ở nhà. |  | *100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 17

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Microsoft Word 2010, bạn có thể mở đồng thơi bao nhiêu văn bản? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Chỉ được mở một văn bản đồng thời! |  | *0* |
| B. | Mở không quá 10 văn bản đồng thời! |  | *0* |
| C. | Mở thoải mái đến lúc nào hết bộ nhớ (RAM) thì thôi. |  | *100* |
| D. | Tùy thiết lập trong Word |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 18

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Microsoft Word 2010,Con trỏ đang ở đầu đoạn văn bản, có cách nào bôi đen một đoạn văn bản mà không sử dụng chuột? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Không có cách nào! |  | *0* |
| B. | Sử dụng phím mũi tên và đồng thời nhấn giữ phím shift |  | *100* |
| C. | Sử dụng phím mũi tên và đồng thời nhấn giữ phím ctrl |  | *0* |
| D. | Nhấn phím F5 và phím End |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Excel 2010, hàm nào dưới đây cho phép ghép nối hai hoặc nhiều chuỗi ký tự lại với nhau? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Merge |  | *0* |
| B. | Concatenate |  | *100* |
| C. | Exact |  | *0* |
| D. | Bind |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Excel 2010, hàm nào dưới đây cho phép bỏ qua các đối số là ký tự, chỉ tính toán các đối số là số và kết quả hiển thị ở một cell khác! | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Count |  | *0* |
| B. | Average |  | *0* |
| C. | Sum |  | *100* |
| D. | Max |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 21

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát biểu nào sau đây về virus máy tính là đúng? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Sau khi diệt xong virus máy tính, mọi dữ liệu mà virus đã phá hỏng cũng lập tức được tự động khôi phục! |  | *0* |
| B. | Virus máy tính không thể lây nhiễm qua email |  | *0* |
| C. | Không một chương trình diệt virus nào trên thế giới có thể diệt mọi loại virus |  | *100* |
| D. | Để không bị nhiễm virus, cách tốt nhất là rút dây mạng khi mở file. |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 22

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Excel 2010, bạn sử dụng phím tắt nào dưới đây để Edit (sửa) nội dung trong một cell? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | F1 |  | *0* |
| B. | F3 |  | *0* |
| C. | F2 |  | *100* |
| D. | F4 |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

Câu 23

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trong Excel 2010, hàm nào dưới đây cho phép đổi chữ hoa thành chữ thường? | | | *MC* |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Hàm LOWER |  | *100* |
| B. | Hàm UPPER |  | *0* |
| C. | Hàm PROPER |  | *0* |
| D. | Hàm NORMAL |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |