Câu 1 :

Để tạo bảng vào thẻ lệnh nào sau đây :

1. Thẻ Home
2. Thẻ Insert
3. Thẻ Page Layout
4. Thẻ References

Câu 2 :

Chức năng Number of Colum trong hộp thoại Insert Table dùng để :

1. Chọn số cột của bảng
2. Chọn số hàng của bảng
3. Chọn số ô của bảng
4. Tất cả đều sai

Câu 3 :

Chức năng AutoFit To Content trong hộp thoại Insert Table dùng để :

1. Cố định độ rộng của cột
2. Tự điều chỉnh độ rộng của cột vừa với nội dung văn bản
3. Tự động điều chỉnh độ rộng của cột vừa với cửa sổ làm việc
4. Lưu trữ lại những kích thước cho những bảng tạo mới lần sau

Câu 4 :

Để chọn các ô ta chọn lệnh nào sau đây :

1. Select Table
2. Select Colum
3. Select Row
4. Select Cell

Câu 5 :

Để thêm cột bên trái con trỏ ta dùng lệnh :

1. Insert Left
2. Insert Right
3. Insert Above
4. Insert Below

Câu 6 :

Lệnh Shift cell right dùng để :

1. Đẩy ô mới tạo qua bên phải
2. Đẩy ô mới tạo xuống dưới
3. Chèn cả một dòng mới
4. Chèn cả một cột mới

Câu 7 :

Khi xóa ô – Delete Cells thì sẽ xuất hiện hộp thoại Delete Cells với các tùy chọn nào sau đây :

1. Shift cell right/down
2. Delete Entire row/colum
3. Cả 2 câu đều đúng
4. Cả 2 câu đều sai

Câu 8 :

Chức năng Merge Cell dùng để :

1. Dồn nhiều ô được chọn thành 1 ô
2. Phân ô được chọn thành nhiều ô
3. Tạo ô mới
4. Tất cả đều sai

Câu 9 :

Để di chuyển bảng ta đặt con trỏ ở vị trí nào của bảng :

1. Ngay góc trái trên cùng của bảng
2. Ngay góc phải trên cùng của bảng
3. Ngay góc trái bên dưới của bảng
4. Ngay góc phải bên dưới của bảng

Câu 10 :

Để thay đổi độ rộng của dòng ta có những cách nào :

1. Đặt con trỏ ngay vị trí đường phân cách giữa 2 dòng
2. Nhấn phím Enter để nới rộng
3. Nhấn phím BackSpace để thu hẹp
4. Tất cả đều đúng

Câu 11 :

Để điều chỉnh độ rộng dòng bằng nhau ta sử dụng lệnh nào sau đây :

1. Distribute Rows
2. Distribute Colums
3. AutoFit
4. Tất cả đều sai

Câu 12 :

Kiểu canh lề nào sau đây trong bảng giúp canh lề giữa :

1. Align Top Center
2. Align Center Left
3. Align Center
4. Align Center Right

Câu 13 :

Chức năng Change Text Direction dùng để :

1. Đổ màu nền
2. Thay đổi hướng chữ
3. Định dạng đường viền
4. Tất cả đều sai

Câu 14 :

Chức năng Bottom Border dùng để :

1. tạo đường viền trên
2. tạo đường viền phải
3. tạo đường viền trái
4. tạo đường viền dưới

câu 15 :

Chức năng OutSide Border dùng để :

1. bỏ đường viền
2. tạo đường viền tất cả
3. tạo đường viền bên ngoài
4. tạo đường viền bên trong

câu 16 :

chức năng Diagonal Down Border dùng để :

1. tạo đường viền ngang bên trong
2. Tạo đường viền dọc bên trong
3. Tạo đường chéo xuống
4. Tạo đường chéo lên

Câu 17 :

Chức năng Ascending trong sắp xếp bảng dùng để :

1. Chọn cột thứ nhất cần sắp xếp
2. Giá trị sắp xếp từ cao xuống thấp
3. Giá trị sắp xếp từ thấp lên cao
4. Chọn kiểu dữ liệu cần sắp xếp

Câu 18 :

Công cụ biểu tượng hình cây bút chì trong bảng dùng để :

1. Tạo và hiệu chỉnh bảng
2. Xóa bảng
3. Định dạng bảng
4. Tất cả đều sai

Cau 19 :

Công cụ Eraser có biểu tượng hình :

1. Hình cây bút chì
2. Hình cục gôm
3. Hình cây bút xóa
4. Tất cả đều sai

Câu 20 :

Hộp thoại Table Properties có các thẻ lệnh nào sau đây :

1. Thẻ Table
2. Thẻ Row
3. Thẻ Colum
4. Tất cả đều đúng

ANSWER FOR THESE QUESTION :

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