Câu 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà các em đang học có tên là gì?

A. Microsoft Word

B. Microsoft Excel

C. Microsoft Powerpoint

D. Microsoft Access

Câu 2. Theo vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL, Người quản trị Hệ CSDL làm những công việc gì?

A. lập trình ứng dụng và có nhu cầu khai thác hệ CSDL

B. bảo trì, cấp phát quyền truy cập vào hệ CSDL

C. viết chương trình ứng dụng hỗ trợ khai thác CSDL

D. chỉ có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL

Câu 3. Access có những đối tượng chính là?

A. bảng, biểu mẫu, báo cáo, mẫu hỏi

B. biểu mẫu, macro, báo cáo, mẫu hỏi

C. bảng, trường, bản ghi, kiểu dữ liệu

D. báo cáo, mẫu hỏi, trường, bản ghi

Câu 4. Trong Access, đối tượng nào dùng để lưu dữ liệu?

A. bảng

B. biểu mẫu

C. mẫu hỏi

D. báo cáo

Câu 5. 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

Câu 6. 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

Câu 7. Trong Access, đối tượng nào dùng để tính toán, tổng hợp dữ liệu?

A. bảng

B. biểu mẫu

C. mẫu hỏi

D. báo cáo

Câu 8. Trong Access, Table dùng để chỉ đối tượng nào?

A. bảng

B. biểu mẫu

C. mẫu hỏi

D. báo cáo

Câu 9. Trong Access, Form dùng để chỉ đối tượng nào?

A. bảng

B. biểu mẫu

C. mẫu hỏi

D. báo cáo

Câu 10. Trong Access, Query dùng để chỉ đối tượng nào?

A. bảng

B. biểu mẫu

C. mẫu hỏi

D. báo cáo

Câu 11. Trong Access, Report dùng để chỉ đối tượng nào?

A. bảng

B. biểu mẫu

C. mẫu hỏi

D. báo cáo

Câu 12. Sắp xếp các bước sau theo thứ tự để tạo CSDL mới?

(1) Blank database

(2) File

(3) New

(4) Create

(5) Nhập tên cần đặt File Name.

(6) Chọn thư mục lưu CSDL

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

B. 6 – 1 – 3 – 4 – 2 – 6

C. 4 – 3 – 2 – 1 – 6 – 5

D. 2 – 3 – 1 – 5 – 6 – 4

Câu 13. Tập tin CSDL của Access 2010 có phần mở rộng là gì?

A. mdb

B. accdb

C. pptx

D. xlsx

Câu 14. Mở CSDL đã có ta thực hiện…?

A. File ->New

B. File ->Open

C. File -> Exit

D. File -> Save

Câu 15. Đóng Access bằng cách nào?

A. File ->New

B. File ->Open

C. File -> Exit

D. File -> Save

Câu 16. Lệnh File ->Exit tương đương với tổ hợp phím nào?

A. Alt + F4

B. Ctrl + X

C. Ctrl + N

D. Alt + Enter

Câu 17. 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. nhập dữ liệu

Câu 18. 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. chỉ có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL

 Câu 19. Có những cách nào để tạo 1 đối tượng mới trong Access?

A. tự thiết kế hoặc dùng thuật sĩ (Wizard) hoặc kết hợp tự thiết kế + thuật sĩ

B. tự thiết kế

C. dùng thuật sĩ (Wizard)

D. kết hợp tự thiết kế + thuật sĩ

Câu 20. Thuật sĩ là gì?

A. là chương trình 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

Câu 21. Theo vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL, Người dùng 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

Câu 22. 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 Datassheet View

Câu 23. Làm thế nào để mở một đối tượng ở chế độ trang dữ liệu?

A. nháy phải vào tên đối tượng ->chọn Design View

B. nháy phải vào tên đối tượng ->chọn Close

C. nháy phải vào tên đối tượng ->chọn Rename

D. nháy đúp vào tên đối tượng

Câu 24. 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)

Câu 25. 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)

Câu 26. 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

Câu 27. Trong Table, tên trường dài tối đa bao nhiêu ký tự?

A. 54

B. 64

C. 74

D. 84

Câu 28. Tên trường không được chứa các ký tự nào?

A. dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu huyền và dấu [ ]

B. dấu chấm phẩy, dấu huyền và dấu ( )

C. dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu huyền, dấu {}

D. dấu hai chấm, dấu phẩy, dấu “ ”

Câu 29. Trong Access, kiểu dữ liệu dạng văn bản có tên là?

A. Short Text và Long Text

B. Number

C. Yes/No

D. Date/Time

Câu 30. Trong Access, kiểu dữ liệu dạng số có tên là?

A. Short Text và Long Text

B. Number

C. Yes/No

D. Date/Time

Câu 31. Trong bảng, khóa chính có tên là?

A. Primary Key

B. Field Name

C. Record

D. Data Type

Câu 32. 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

Câu 33. Trong Access, kiểu dữ liệu dạng ngày tháng có tên là gì?

A. Short Text và Long Text

B. Number

C. Yes/No

D. Date/Time

Câu 34. Trong Access, kiểu dữ liệu dạng logic có tên là gì?

A. Short Text và Long Text

B. Number

C. Yes/No

D. Date/Time

Câu 35. 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

Câu 36. 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

Câu 37. 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

Câu 38. 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

Câu 39. 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

Câu 40. Định dạng độ rộng tối đa cho 1 trường vào thuộc tính nào?

A. Field Size

B. Format

C. Caption

D. Decimal Places

Câu 41. Các chế độ làm việc với bảng gồm?

A. chế độ thiết kế

B. chế độ trang dữ liệu

C. chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu

D. chế độ biểu mẫu

Câu 42. Khi chỉnh sửa cấu trúc bảng như thêm trường, đổi kiểu dữ liệu, tạo khóa chính, ta thường mở bảng ở chế độ nào?

A. chế độ thiết kế

B. chế độ trang dữ liệu

C. chế độ mẩu hỏi

D. chế độ biểu mẫu

Câu 43. Khi cần cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc dữ liệu trên bảng, ta mở bảng ở chế độ nào?

A. chế độ thiết kế

B. chế độ trang dữ liệu

C. chế độ mẩu hỏi

D. chế độ biểu mẫu

Câu 44. Cập nhật dữ liệu trên bảng gồm?

A. thêm bản ghi mới

B. chỉnh sửa bản ghi

C. xóa bản ghi

D. thêm/ xóa/ chỉnh sửa bản ghi

Câu 45. Khi cần cập nhật dữ liệu, sắp xếp, lọc dữ liệu trên bảng, ta thường làm việc với thẻ nào?

A. Home

B. Create

C. Design

D. Database Tools

Câu 46. Lệnh tạo bảng bằng cách tự thiết kế là?

A. Home -> Table Design

B. Create -> Table Design

C. File -> Table Design

D. Create -> Table

Câu 47. Lệnh tạo khóa chính là:

A. Create -> Table

B. Create -> Primary Key

C. Create -> Table Design

D. Design -> Primary Key

Câu 48. Lệnh Home -> Filter dùng để làm gì?

A. thêm bản ghi

B. xóa bản ghi

C. sắp xếp bản ghi

D. lọc các bản ghi theo điều kiện nào đó

Câu 49. Để xóa bản ghi, ta thực hiện:

A. Vào Home chọn New

B. Vào Home chọn Ascending

C. Vào Home chọn Delete

D. Vào Home chọn Fillter

Câu 50. Để lọc các bản ghi có giới tính là nữ, thực hiện:

A. Vào Home chọn New

B. Vào Home chọn Ascending

C. Vào Home chọn Delete

D. Vào Home chọn Fillter

Câu 51. Để sắp xếp các bản ghi theo chiều tăng dần của tên học sinh, ta thực hiện:

A. Vào Home chọn New

B. Vào Home chọn Ascending

C. Vào Home chọn Delete

D. Vào Home chọn Fillter

Câu 52. Để bỏ sắp xếp các bản ghi theo chiều tăng dần của tên học sinh, ta thực hiện:

A. Vào Home chọn Toogle Filter

B. Vào Home chọn Filter

C. Vào Home chọn Ascending

D. Vào Home chọn Remove Sort

Câu 53. 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;

Câu 54. 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;

Câu 55. Hệ cơ sở dữ liệu gồm mấy thành phần?

**A**. 1;

**B.** 2;

**C**. 3;

**D.** 4;

Câu 56. 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;

Câu 57. 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;

Câu 58. 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

Câu 59**.** Hệ CSDL gồm những thành phần nào?

**A.** CSDL + Hệ Quản trị CSDL + Phần mềm ứng dụng hỗ trợ

**B.** CSDL + Phần mềm ứng dụng hỗ trợ + Máy tính

**C**. Hệ Quản trị CSDL + Phần mềm ứng dụng hỗ trợ+ Máy tính

**D.** CSDL + Hệ Quản trị CSDL+ Máy tính

Câu 60. Phần mềm nào không phải là Hệ quản trị CSDL?

A. LMS

B. MS Access

C. My SQL

D. Oracle