**ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ 1**

**Năm học: 2021 – 2022**

**Khối 12**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung câu hỏi** | **Câu trả lời** | **Đáp án** |
|  | Trong Table, mỗi cột được gọi là gì? | **A.** Record (bản ghi)  **B.** Field (trường)  **C**. Data Type (kiểu dữ liệu)  **D.** Field Properties (Tính chất trường) | B |
|  | Trong Table, mỗi hàng được gọi là gì? | **A.** Record (bản ghi)  **B.** Field (trường)  **C**. Data Type (kiểu dữ liệu)  **D.** Field Properties (Tính chất trường) | A |
|  | Trong Table, Data Type được gọi là gì? | **A.** Mô tả trường  **B.** Tính chất của trường  **C**. Tên trường  **D.** Kiểu dữ liệu của trường | D |
|  | Trong Table, tên trường dài tối đa bao nhiêu ký tự? | **A.** 54  **B.** 64  **C**. 74  **D.** 84 | B |
|  | Tên trường không được chứa các ký tự nào? | **A.** dấu huyền và dấu [ ], dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than  **B.** dấu chấm phẩy  **C**. dấu hai chấm  **D.** dấu huyền và dấu [ ] | A |
|  | Trong Access, kiểu dữ liệu dạng văn bản có tên là? | **A.** Text và Memo  **B.** Number  **C**. Yes/No  **D.** Date/Time | A |
|  | Trong Access, kiểu dữ liệu dạng số có tên là? | **A.** Text và Memo  **B.** Number  **C**. Yes/No  **D.** Date/Time | B |
|  | Trong bảng, khóa chính có tên là? | **A.** Primary Key  **B.** Field  **C**. Record  **D.** Data Type | A |
|  | Chọn phát biểu đúng về khóa chính | **A.** Khóa chính chỉ gồm 1 trường  **B.** Khóa chính gồm nhiều trường  **C**. Khóa chính có thể là 1 hoặc nhiều trường  **D.** Khóa chính có thể là 1 hoặc nhiều bản ghi | C |
|  | Trong Access, kiểu dữ liệu dạng ngày tháng có tên là gì? | **A.** Text và Memo  **B.** Number  **C**. Yes/No  **D.** Date/Time | D |
|  | Trong Access, kiểu dữ liệu dạng logic có tên là gì? | **A.** Text và Memo  **B.** Number  **C**. Yes/No  **D.** Date/Time | C |
|  | Khi tạo bảng bằng cách tự thiết kế, ta gõ tên trường vào cột nào? | **A.** Field Name  **B.** Data Type  **C**. Description  **D.** Field Properties | A |
|  | Khi tạo bảng bằng cách tự thiết kế, ta chọn kiểu dữ liệu cho trường vào cột nào? | **A.** Field Name  **B.** Data Type  **C**. Description  **D.** Field Properties | B |
|  | Khi tạo bảng bằng cách tự thiết kế, ta nhập mô tả cho trường vào cột nào? | **A.** Field Name  **B.** Data Type  **C**. Description  **D.** Field Properties | C |
|  | Khi tạo bảng bằng cách tự thiết kế, ta chỉ định các thuộc tính cho trường vào vùng nào? | **A.** Field Name  **B.** Data Type  **C**. Description  **D.** Field Properties | D |
|  | Định dạng tiêu đề cột hiển thị thay cho tên trường khi hiển thị vào thuộc tính nào? | **A.** Field Size  **B.** Format  **C**. Caption  **D.** Decimal Places | C |
|  | Định dạng độ rộng tối đa cho 1 trường vào thuộc tính nào? | **A.** Field Size  **B.** Format  **C.** Caption  **D.** Decimal Places | A |
|  | Access là gì? | **A.** Hệ soạn thảo văn bản  **B.** Phần mềm trang tính  **C**. Phân mềm trình chiếu  **D.** Hệ quản trị CSDL | D |
|  | Access có những đối tượng chính là? | **A.** bảng, biểu mẫu, báo cáo, mẫu hỏi  **B.** biểu mẫu, macro  **C**. bảng, cột, hàng  **D.** báo cáo, mẫu hỏi | A |
|  | Trong Access, đối tượng chính dùng để lưu dữ liệu là …? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | A |
|  | Trong Access, đối tượng nào giúp tạo giao diện thuận lợi cho việc nhập và hiển thị dữ liệu? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | B |
|  | Trong Access, đối tượng nào dùng để sắp, xếp, tìm kiếm kết xuất dữ liệu từ 1 hoặc nhiều bảng? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | C |
|  | Trong Access, đối tượng nào dùng để tính toán, tổng hợp dữ liệu? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | D |
|  | Trong Access, Table dùng để chỉ đối tượng nào? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | A |
|  | Trong Access, Form dùng để chỉ đối tượng nào? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | B |
|  | Trong Access, Query dùng để chỉ đối tượng nào? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | C |
|  | Trong Access, Report dùng để chỉ đối tượng nào? | **A.** bảng  **B.** biểu mẫu  **C**. mẫu hỏi  **D.** báo cáo | D |
|  | Tập tin CSDL của Access 2010 có phần mở rộng là gì? | **A.** mdb  **B.** accdb  **C**. pptx  **D.** xlsx | B |
|  | Đóng Access bằng cách nào? | **A.** File 🡪 New  **B.** File 🡪 Open  **C**. File 🡪 Exit  **D.** File 🡪 Save | C |
|  | Lệnh File 🡪 Exit tương đương với tổ hợp phím nào? | **A.** Alt + F4  **B.** Ctrl + X  **C**. Ctrl + N  **D.** Alt + Enter | A |
|  | Chế độ thiết kế cho phép ta làm gì với các đối tượng trong Access? | **A.** tạo mới, thay đổi cấu trúc đối tượng  **B.** hiển thị dữ liệu  **C**. cho phép làm việc với dữ liệu  **D**. lọc và sắp xếp dữ liệu | A |
|  | Cách nào để tạo 1 đối tượng mới trong Access? | **A.** tự thiết kế  **B.** dùng thuật sĩ (Wizard)  **C**. tự thiết kế hoặc dùng thuật sĩ hoặc kết hợp tự thiết kế + thuật sĩ  **D.** File 🡪 New | C |
|  | Thuật sĩ là gì? | **A.** là chương trình hướng dẫn từng bước giúp tạo được các đối tượng của CSDL từ các mẫu dựng sẵn  **B.** là chương trình giúp tạo các đối tượng trong Access bằng cách tự thiết kế  **C**. là một đối tượng cơ bản trong Access  **D.** là chế độ làm việc với các đối tượng trong Access | A |
|  | Làm thế nào để mở một đối tượng ở chế độ thiết kế? | **A.** nháy phải vào tên đối tượng -> chọn Design View  **B.** nháy phải vào tên đối tượng -> chọn Open  **C**. nháy đúp vào tên đối tượng  **D.** nháy phải vào tên đối tượng -> chọn Rename | A |
|  | Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu gồm những thành phần nào? | **A.** ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu  **B.** hệ cơ sở dữ liệu và Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu;  **C**. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và Ngôn ngữ thao tác dữ liệu;  **D.** Ngôn ngữ kiểm soát dữ liệu và Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu | A |
|  | Microsoft Access là tên gọi của ...? | **A.** Cơ sở dữ liệu;  **B.** Hệ cơ sở dữ liệu;  **C**.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;  **D.** Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu; | C |
|  | Thông qua ..., người dùng có thể khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu. | **A**. ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu  **B.** ngôn ngữ thao tác dữ liệu  **C**.ngôn ngữ CSDL  **D.** ngôn ngữ điều khiển dữ liệu | A |
|  | Thông qua ..., người dùng diễn tả yêu cầu cập nhật và khai thác thông tin. | **A**. ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu  **B.** ngôn ngữ thao tác dữ liệu  **C**.ngôn ngữ CSDL  **D.** ngôn ngữ điều khiển dữ liệu | B |
|  | Ngôn ngữ CSDL phổ biến hiện nay là gì? | **A**. SQL  **B.** MySQL  **C**.SQL Server  **D.** Oracle | A |
|  | Đâu là tên gọi của hệ quản trị CSDL? | **A**. SQL, MySQL  **B.** MySQL, SQL Server, Excel  **C**.SQL Server, Word  **D.** Oracle, SQL Server, MySQL, Access | D |
|  | Theo vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL, Người quản trị Hệ CSDL làm những công việc gì? | **A**. bảo trì hệ CSDL, cấp phát quyền truy cập vào hệ CSDL  **B.** thiết kế CSDL  **C**. viết chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác CSDL  **D.** có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL | A |
|  | Theo vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL, Người lập trình ứng dụng làm những công việc gì? | **A**. bảo trì hệ CSDL  **B.** cấp phát quyền truy cập vào hệ CSDL  **C**. viết chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác CSDL  **D.** có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL | C |
|  | Sắp xếp các bước sau theo thứ tự để xây dựng CSDL?  **1**. khảo sát hệ thống  **2.** thiết kế hệ thống  **3**. kiểm thử | **A**. 1 -> 2 -> 3  **B.** 1 -> 3 -> 2  **C**. 2 -> 1 -> 3  **D**. 3 -> 1 -> 2 | A |
|  | Database là tên tiếng Anh của …? | **A.** Cơ sở dữ liệu;  **B.** Hệ cơ sở dữ liệu;  **C**.Hệ quản trị cơ sở dữ liệu;  **D.** Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu; | A |
|  | Điền vào chỗ trống  Một cơ sở dữ liệu là một tập hợp các …(1)… có liên quan với nhau, chứa thông tin của một tổ chức nào đó, được lưu trữ trên các …(2)… để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người dùng với nhiều mục đích khác nhau. | **A.** (1): dữ liệu; (2): thiết bị nhớ ;  **B.** (1): thông tin; (2): đĩa cứng dung lượng lớn ;  **C.** (1): chủ thể; (2): máy tính có nối mạng ;  **D.** (1): chương trình; (2): máy chủ; | A |
|  | Phần mềm cung cấp một môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL được gọi là? | **A.** Cơ sở dữ liệu ;  **B.** Hệ cơ sở dữ liệu ;  **C.** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ;  **D.** Phần mềm hệ thống; | C |
|  | Người ta thường dùng thuật ngữ hệ cơ sở dữ liệu để chỉ một …(1)… cùng với …(2)… quản trị và khai thác CSDL nào đó. | **A.** (1): bộ quản lí dữ liệu; (2): bộ xử lí trúy vấn ;  **B.** (1): hệ quản trị cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí tệp ;  **C.** (1): cơ sở dữ liệu; (2): bộ quản lí dữ liệu ;  **D.** (1): cơ sở dữ liệu; (2): hệ quản trị cơ sở dữ liệu; | D |
|  | Phần mềm hỗ trợ việc khai thác CSDL thuận tiện và hiệu quả hơn gọi là? | **A.** Cơ sở dữ liệu ;  **B.** Hệ cơ sở dữ liệu ;  **C.** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ;  **D.** Phần mềm ứng dụng; | D |
|  | Đâu không phải là thành phần của Hệ CSDL? | **A.** Cơ sở dữ liệu ;  **B.** Hệ điều hành;  **C.** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ;  **D.** Phần mềm ứng dụng; | B |
|  | Cơ sở dữ liệu được lưu trữ ở đâu? | **A.** Thiết bị nhớ ngoài của máy tính  **B.** Ram của máy tính  **C**. Hồ sơ của các tổ chức  **D.** Thiết bị nhớ trong của máy tính | A |