**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN 6**

**Câu 1:** Thông tin là gì?

A. Các văn bản và số liệu

B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin

**Câu 2:**Dãy bit là dãy chỉ gồm

A. 0 và 1 B. 2 và 3 C. 4 và 5 D. 6 và 7

**Câu 3:**Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm các khối chức năng

A. Bộ xử lý trung tâm (CPU) B. Bộ nhớ

C. Thiết bị vào/ra D. Cả 3 đáp án A, B, C

**Câu 4:**Trong máy tính thông tin được biểu diễn như thế nào?

A. Thông tin được biểu diễn văn bản. B. Thông tin được biểu diễn hình ảnh

C. Thông tin được biểu diễn âm thanh D. Thông tin được biểu diễn dưới dạng dãy bit

**Câu 5:**Hoạt động thông tin của con người là:

A. Thu nhận thông tin B. Xữ lý, lưu trữ thông tin

C. Trao đổi thông tin D. Tất cả đều đúng

**Câu 6:**Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là:

A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói; B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;

C. Các con số, hình ảnh, văn bản; D. Âm thanh chữ viết, tiếng đàn piano.

**Câu 7**: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào ***đúng***?

A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giửa các máy.

C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng

D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub

**Câu 8:**Đâu là các thiết bị nhập dữ liệu?

A. Màn hình cảm ứng, loa, máy in B. Chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng

C. Bàn phím, loa, máy in D. Màn hình, máy in, bàn phím.

**Câu 9.** Phương án nào dưới đây nêu đúng tên phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên Internet?

A. Trình chỉnh sửa web. B. Trình duyệt web.

C. Trình thiết kế web. D. Trình soạn thảo web.

**Câu 10.** Mạng thông tin toàn cầu KHÔNG cung cấp dịch vụ nào sau đây?

A. Dịch vụ tra cứu thông tin trên Internet. B. Dịch vụ buôn bán toàn cầu.

C. Dịch vụ chuyển phát nhanh. D. Dịch vụ y tế toàn cầu.

**Câu 11.** Phát biểu nào sau đây nêu đúng đặc điểm của trang web [www.google.com.vn](http://www.google.com.vn)?

A. Tìm kiếm được mọi thông tin mà ta cần tìm.

B. Cho danh sách các trang web liên quan tới chủ đề cần tìm kiếm thông qua từ khóa tìm kiếm.

C. Chỉ có khả năng tìm kiếm thông tin dạng văn bản, không tìm được thông tin dạng hình ảnh.

D. Có khả năng tìm kiếm thông tin bàng hình ảnh, không tìm kiếm được thông tin bằng giọng nói.

**Câu 12.** Phát biểu nào sau đây mô tả đúng về siêu liên kết trên trang web?

A. Một thành phần trong trang web trỏ đến vị trí khác trên cùng trang web đó hoặc trỏ đến một trang web khác.

B. Một nội dung được thể hiện trên trình duyệt của người sử dụng khi tìm kiếm thông tin.

C. Địa chỉ của một trang web được trả về khi người sử dụng khi tìm kiếm thông tin.

D. Địa chỉ thư điện tử của một người sử dụng.

**Câu 13.** Phương án nào sau đây nêu đúng khái niệm World Wide Web?

A. Một trò chơi máy tính cho phép người chơi có thể chơi một mình hoặc chơi theo nhóm trong cùng một thời điểm.

B. Một phần mềm máy tính có chức năng soạn thảo văn bản, trình chiếu và tính toán trên dữ liệu có sẵn.

C. Một tên gọi khác của mạng thông tin toàn cầu Internet.

D. Một hệ thống các website trên Internet cho phép người sử dụng xem và chia sẻ thông tin qua các trang web được liên kết với nhau.

**Câu 14.** Sử dụng máy tìm kiếm em sẽ nhận được kết quả là gì?

A. Danh sách các liên kết trỏ đến các trang web có chứa từ khoá.

B. Nội dung thông tin tìm kiếm trên mọt trang web.

C. Danh sách địa chỉ các trang web có chứa thông tin cần tìm

D. Danh sách liên kết dạng văn bản

**Câu 15.** Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách. B. Thành từng văn bản rời rạc.

C. Thành các trang siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết

D. Một cách tuỳ ý

**Câu 16.** Địa chỉ trang web nào sau đây là hợp lệ?

A. <https://www.tienphong.vn> B. wwwWtienphong.vn

C. <https://hongha002@gmail.com> D. https\\:[www.tienphong.vn](http://www.tienphong.vn)

**Câu 17.** Nghe bản tin dự báo thời tiết, em biết được “ngày mai có mưa”. Thông tin này giúp em đưa ra quyết định nào dưới đây cho việc đi học vào ngày mai?

A. Ăn sáng trước khi đến trường. B. Đi học mang theo áo mưa.

C. Mặc đồng phục. D. Mang đầy đủ đồ dùng học tập.

**Câu 18:**Phát biểu nào sau đây **đúng**?

A. Internet chỉ là mạng kết nối các trang thông tin trên phạm vi toàn cầu.

B. Internet là một mạng các máy tính liên kết với nhau trên toàn cầu.

C. Internet là mạng truyền hình kết nối các thiết bị nghe nhìn trong phạm vi một quốc gia.

D. Internet là mạng kết nối các thiết bị có sử dụng chung nguồn điện.

**Câu 19:**Phát biểu nào sau đây **không phải** là lợi ích của việc sử dụng Internet đối với học sinh?

A. Giúp mở rộng giao lưu kết bạn với các bạn ở nước ngoài.

B. Giúp tiết kiệm thời gian và cung cấp nhiều tư liệu làm bài tập dự án.

C. Giúp nâng cao kiến thức bằng cách tham gia các khóa học trực tuyến.

D. Giúp giải trí bằng cách xem mạng xã hội và chơi điện tử suốt cả ngày.

**Câu 20.** Trong trường hợp nào dưới đây mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây?

A. Trao đổi thông tin khi di chuyển. B. Trao đổi thông tin cần tính bảo mật cao.

C. Trao đổi thông tin tốc độ cao. D. Trao đổi thông tin cần tính ổn định.

**Câu 21.** Phát biểu nào sau đây nêu SAI đặc điểm của mạng không dây và mạng có dây?

A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp.

B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng điện Hr (sóng vô tuyến).

C. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào.

 D. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động.

**Câu 22.** Để tìm kiếm thông tin về trận chiến trên sông Bạch Đằng, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?

A. Sông Bạch Đằng. B. Trận chiến trên sông.

C. Trận chiến trên sông Bạch Đằng. D. “Trận chiến trên sông Bạch Đằng”.

**Câu 23.** Để tìm kiếm thông tin về lớp vỏ Trái Đất, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?

A. Trái Đất. B. Lớp vỏ Trái Đất.

C. “lớp vỏ Trái Đất”. D. “lớp vỏ” + “Trái Đất”.

Câu 24: Địa chỉ thư điện tử có dạng:

A. Tên đường phố # Viết tắt của tên quốc gia.

**B. Tên đăng nhập @ Địa chỉ máy chủ thư điện tử.**

C. Tên đường phố @ Viết tắt của tên quốc gia.

D. Tên người sử dụng & Tên máy chủ của thư điện tử.

**Câu 25:**Địa chỉ thư điện tử bắt buộc phải có kí hiệu nào?

**A. @.**

B. $.

C. &.

D. #.

**Câu 26:**Khi nghi ngờ thư điện tử nhận được là thư rác, em sẽ xử lí như thế nào?

**A. Xoá thư khỏi hộp thư.**

B. Mở ra đọc xem nội dung viết gì.

C. **Trả lời** lại thư, hỏi đó là ai.

D. Gửi thư đó cho người khác.

**Câu 27.** Phương án nào sau đây KHÔNG nêu đúng ví dụ về vật mang tin?

A. Sách giáo khoa. B. Xô, chậu.

C. Thẻ nhớ. D. Cột đèn giao thông.

**Câu 28.** Phương án nào sau đây chỉ ra đúng các bước trong hoạt động thông tin của con người?

 A. Xử lý thông tin, thu nhận thòng tin lưu trữ thông tin, truyền thông tin.

B. Thu nhận thông tin, xử lý thông tin, truyền thông tin, lưu trữ thông tin.

C. Thu nhận thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin, truyền thông tin.

D. Thu nhận thông tin, truyền thông tin, lưu trữ thông tin, xử lý thông tin.

**Câu 29:**Để kết nối với Internet, máy tính phải được cài đặt và cung cấp dịch vụ bởi:

A. Một máy tính khác.

B. Người quản trị mạng xã hội.

**C. Nhà cung cấp dịch vụ Internet.**

D. Người quản trị mạng máy tính.

**Câu 30:**Khi sử dụng lại các thông tin trên mạng cần lưu ý đến vấn đề là:

**A. Bản quyền.**

B. Các từ khóa liên quan đến trang web.

C. Địa chỉ của trang web.

D. Các từ khóa liên quan đến thông tin cần tìm.

**Câu 31**: Nêu khái niệm Interet? hãy nêu lợi ích của Internet mà em biết?

**Câu 32:**Hãy đổi các đơn vị đo lượng thông tin sau :

3 MB =………KB

2 GB=……MB

**Câu 33:** Minh có một số dữ liệu có tổng dung lượng 720 000KB. Minh có thể ghi được tất cả dữ liệu này vào một đĩa CD- ROM có dung lượng 700MB không? Tại sao?

**Câu 34:** Nêu các bước tìm kiếm thông tin để làm món bánh Gato trên Internet?