**BÀI TẬP TỰ HỌC TUẦN 13**

**“§11. Tệp và Quản Lý Tệp”**

**Câu 1.** Hãy chọn phát biểu sai?

A. Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau

B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó

C. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau

**Câu 2.** Giữa phần tên và phần mở rộng của tệp được phân cách bởi dấu

A. Dấu hai chấm (:)

B. Dấu chấm (.)

C. Dấu sao (\*)

D. Dấu phẩy (,)

**Câu 3.** Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

A. Kiểu tệp

B. Ngày/giờ thay đổi tệp

C. Kích thước của tệp

D. Tên thư mục chứa tệp

**Câu 4.** Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ

A. Một văn bản

B. Một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài

C. Một gói tin

D. Một trang web

**Câu 5.** Trong tin học, thư mục là một

A. Tệp đặc biệt không có phần mở rộng

B. Tập hợp các tệp và thư mục con

C. Phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin)

D. Mục lục để tra cứu thông tin

**Câu 6.** Sao chép thư mục/tệp ta thực hiện

A. Edit/ Copy/ chọn nơi chứa thư mục, tệp/Paste

B. Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ Paste

C. Chọn tệp, thư mục cần sao chép/ Edit/ Copy/ chọn nơi chứa tệp, thư mục/ Edit/ Paste

D. Không có lựa chọn nào đúng

**Câu 7.** Trong hệ điều hành WINDOWS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

A. 11 kí tự

B. 12 kí tự

C. 255 kí tự

D. 256 kí tự

**Câu 8.** Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ?

A. Bia giao an.doc

B. onthi?nghiep.doc

C. bai8:\pas

D. bangdiem\*xls

**Câu 9.** Trong hệ điều hành MS DOS, tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

A. 11 kí tự

B. 1 kí tự

C. 255 kí tự

D. 999 kí tự

**Câu 10.** Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp lệ?

A. doc

B. bai8pas

C. lop?cao.a

D. xls

**Câu 11:** Để quản lý tệp và thư mục ta dùng chương trình nào?

A. Microsoft Word

B. Microsoft Excel

C. Windows Explorer

D. Internet Explorer

**Câu 12.** Để xoá một tệp/thư mục, ta chọn tệp/thư mục cần xoá rồi thực hiện cách nào trong các cách dưới đây?

A. Nhấn phím Delete

B. Nhấn tổ hợp phím Shift + D

C. Nhấn tổ hợp phím Alt + D

D. Nhấn phím Back Space

**Câu 13.** Để kích hoạt một ứng dụng (chương trình), ta thực hiện các nào?

A. Chọn Start → Find, rồi gõ tên ứng dụng

B. Chọn Start → Accessories, tìm và chọn ứng dụng

C. Nháy chuột lên My Documents, rồi chọn ứng dụng

D. Chọn Start → All Programs, tìm rồi nháy chuột lên tên ứng dụng

**Câu 14.** Nhóm các thao tác nào sau đây dùng để tạo mới một thư mục (Folder):

A. File\New\Folder

B. File\New

C. File → Create New Shortcut

D. File → Rename

**Câu 15.** Để xóa Folder hoặc (File) ta thực hiện:

A. Chọn Folder (hoặc File) và nháy chuột vào phải vào phần đã chọn

B. Chọn Folder (hoặc File) và nháy đúp chuột vào phải vào phần đã chọn

C. Chọn Folder (hoặc File) và nháy chuột vào nút PASTE trên thanh công cụ

D. Chọn Folder (hoặc File) và nháy chuột vào nút DELETE trên thanh công cụ

**Câu 16.** Trong hệ điều hành Windows, để xóa vĩnh viễn ngay một tệp/thư mục (không đưa vào Recycle Bin), ta thực hiện:

A. Giữ phím Alt trong khi nhấn phím Delete

B. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete

C. Giữ phím Caps Lock trong khi nhấn phím Delete

D. Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete

**Câu 17.** Trong hệ điều hành Windows, muốn sao chép các tệp đang chọn vào bộ nhớ đệm ta thực hiện:

A. Nháy Edit → Copy

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C

C. Nháy phải chuột tại vị trí bất kì bên trong vùng chứa các tệp đang chọn, chọn lệnh Copy

D. Các ý trên đều đúng

**Câu 18.** Trong hệ điều hành Windows, để dán các tệp/thư mục sau khi đã thực hiện lệnh copy, ta mở ổ đĩa, thư mục muốn chứa bản sao và:

A. Vào bảng chọn Edit → chọn Paste

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + V

C. Nháy phải chuột tại vùng trống bên trong ổ đĩa, thư mục chứa → chọn Paste

D. Các ý trên đều đúng

**Câu 19.** Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua  
A. hệ điều hành.  
B. đĩa cứng.  
C. chuột.  
D. bàn phím.

**Câu 20.** Trong hệ điều hành Windows, để phục hồi tất cả các đối tượng trong Recycle Bin (thùng rác) ta nháy phải chuột tại Recycle Bin và chọn lệnh:  
A. Delete  
B. Restore  
C. Redo  
D. Undo Delete

--HẾT--

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.A | 2.B | 3.A | 4.B | 5.B | 6.C | 7.C | 8.A | 9.C | 10.C |
| 11.C | 12.A | 13.D | 14.A | 15.D | 16.D | 17.D | 18.D | 19A | 20.B |