Câu 46: Cho khối lệnh như sau:

switch (thu) {

case 2:

System.out.println(“Van, Toan”);

break;

case 3:

System.out.println( “Hoa, Ly”);

break;

default:

System.out.println( “Ngay nghi”);

break;

}

Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 1?

a. Van, Toan

b. Hoa, Ly

**c. Ngay nghi**

d. Không có đáp án đúng

Câu 47: Cho khối lệnh như sau:

switch (thu) {

case 2:

System.out.println( “Van, Toan”);

break;

case 3:

System.out.println( “Hoa, Ly”);

break;

default:

System.out.println( “Ngay nghi”);

break;

}

Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 2?

**a. Van, Toan**

b. Hoa, Ly

c. Ngay nghi

d. Không có đáp án đúng

Câu 48: Cho khối lệnh như sau:

switch (thu) {

case 2:

System.out.println( “Van, Toan”);

break;

case 3:

System.out.println( “Hoa, Ly”);

break;

default:

System.out.println( “Ngay nghi”);

break;

}

Khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu nếu ta nhập thu = 3?

a. Van, Toan

**b. Hoa, Ly**

c. Ngay nghi

d. Không có đáp án đúng

Câu 49: Cho khối lệnh như sau:

enum mausac { DEN, LAM, LUC, TRANG };

mausac color;

char \* t;

switch (color) {

case 0:

t = “Mau trang”;

break;

case 1:

t = “Mau den”;

break;

case 2:

t = “Mau lam”;

break;

case 3:

t = “Mau luc”;

break;

default:

t = “Khong co trong danh sach mau”;

break;

}

System.out.println( t );

Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?

**a. Mau trang.**

b. Mau den.

c. Mau luc.

d. Khong co trong danh sach mau.

Câu 50: Cho khối lệnh như sau:

enum mausac { DEN = 3, LAM, LUC, TRANG };

mausac color;

char \* t;

switch (color) {

case 0:

t = “Mau trang”;

break;

case 1:

t = “Mau den”;

break;

case 2:

t = “Mau lam”;

break;

case 3:

t = “Mau luc”;

break;

default:

t = “Khong co trong danh sach mau”;

break;

}

System.out.println( t );

Nếu cho color = DEN thì đoạn lệnh trên in kết quả là bao nhiêu?

a. Mau den

b. Mau lam

c. Mau trang

**d. Mau luc**

Câu 51: Cho khối lệnh sau:

int s = 0;

for (int i = 0; i < 10; i++)

s+=i;

System.out.println( s );

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

a. 45

b. 0

c. 55

d. Không có kết quả đúng

Câu 52: Cho khối lệnh như sau:

int[] mang = new int[10];

int s = 0;

int j = 0;

for ( int i : mang) {

i = ++j;

s += i;

}

System.out.println(“S = “+ s);

Khối lệnh thực hiện chuyện gì?

a. Nhập dữ liệu cho mang nguyên.

b. Tính tổng mảng nguyên.

c. Nhập dữ liệu và tính tổng mảng nguyên.

d. Tất cả đều sai.

Câu 53: Cho khối lệnh như sau:

int[] mang = new int[10];

int s = 0;

int j = 0;

for ( int i : mang) {

i = ++j;

s += i;

}

System.out.println(“S = “+ s);

Khi thực hiện khối lệnh trong hình sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

a. S=40

b. S=50

c. S=55

d. S=45

Câu 54: Cho khối lệnh sau:

int[] mang = new int[10];

int s;

int j = 0;

for ( int i : mang) {

s = 0;

i = ++j;

s += i;

}

System.out.println(“S = “+ s);

Khi thực hiện khối lệnh trên sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

a. Lệnh sai

b. S=10

c. S=45

d. S=55

Câu 55: Khi thực hiện khối lệnh sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

int i=0;

do {

i += 1;

} while (i == 0);

System.out.println(“i = “ + i);

a. i = 0

b. i = 1

c. i = 2

d. Tất cả đều sai.

Câu 56: Khối lệnh sai ở dòng nào?

1. int i=0;

2. do {

3. i += 1;

4. } while (i == 0);

5. System.out.println(“i = “ + i);

a. 1

b. 2 và 3

c. 4

d. Không sai ở dòng nào cả

Câu 57: S có kết quả là bao nhiêu khi thực hiện khối lệnh?

int i = 0;

int s = 0;

for ( ; ; ) {

if i == 3 break;

s = s + i;

i++;

}

a. 6

b. 3

c. Chương trình báo lỗi

d. 0

Câu 58: Chương trình sai ở dòng nào?

1. int i = 0;

2. int s = 0;

3. for ( ; ; ) {

4. if i == 3 break;

5. s = s + i;

6. i++;

7. }

a. 4

b. 1 và 2

c. 6

d. Không sai dòng nào hết