**HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HKI MÔN TIN LỚP 5**

**I. THẾ GIỚI SỐ (LIVING ONLIVE)**

**Câu 1: Em hãy cho biết hành động nào dưới đây giống như việc hét lên trong khi viết một bức thư điện tử?**

1. Sử dụng chữ viết tắt
2. Sử dụng toàn chữ in hoa (Capital letters)
3. Sử dụng các tiếng lóng
4. Viết các câu dài

**Câu 2: Em hãy cho biết kiểu truyền thông nào là tốt nhất khi việc hồi đáp/trả lời không đòi hỏi phải thực hiện ngay?**

1. Gửi thư điện tử (Email)
2. Tin nhắn văn bản (Text message)
3. Nhật ký trực tuyến (Blog)
4. Tin nhắn tức thời (Instant message)

**Câu 3: Theo em, phần nào trong địa chỉ email dưới đây chỉ về kiều tên miền?**

*josmith@ccilearning.com*

1. ccilearning.com
2. ccilearning
3. josmith
4. com

**Câu 4: Em mới vừa chia sẻ mật khẩu cho một người bạn và nhận ra rằng em không nên làm như thế. Em nên phải làm gì?**

* 1. Xoá tài khoản.
	2. Đổi tên hiển thị tài khoản.
	3. Khởi động lại máy.
	4. Đổi mật khẩu mới.

**Câu 5: Câu hỏi nào dưới đây em nên hỏi chính mình trước khi quyết định tải điều gì đó lên trên mạng?**

1. Thông tin này có thể giúp tôi tạo được nhiều sự chú ý hay không?
2. Các bạn của tôi có nghĩ là nó vui không?
3. Các bạn của tôi có chia sẻ những điều tương tự như vậy không?
4. Thông tin này có thể giúp người lạ có được thông tin cá nhân về tôi không?

**Câu 6: Tùy chọn nào dưới đây là an toàn nhất để chia sẻ trực tuyến?**

1. Địa chỉ nhà.
2. Quyển sách yêu thích.
3. Hình ảnh của chính bạn.
4. Địa chỉ email.

**Câu 7: Em nên làm gì khi thấy điều gì đó trực tuyến làm em cảm thấy khó chịu?**

1. Giữ bí mật.
2. Phớt lờ nó đi.
3. Hiển thị cho bạn bè xem.
4. Thông báo cho người lớn đáng tin cậy.

**Câu 8: Siêu liên kết (Hyperlink) là gì?**

1. Là một tập tin máy tính được gửi từ máy tính này sang máy tính khác.
2. Một công cụ nhỏ được sử dụng với máy tính cho phép em chọn và di chuyển mọi thứ trên màn hình.
3. Mạng lớn nhất thế giới được tạo thành từ các máy tính được liên kết với nhau.
4. Văn bản, hình ảnh hoặc đối tượng mà khi được nhấp chuột vào sẽ cho phép chuyển đến một nơi khác.

**Câu 9: Nút nào dưới đây cho phép tải lại hoặc làm mới lại một trang Web?**

A.  B.  C. **** D. 

**Câu 10: Theo em, mật khẩu nào dưới đây là mật khẩu mạnh cho người có tên là Ethan Jones?**

1. Password
2. 123456
3. Ic3cr3@m!
4. EthanJones!

**Câu 11: Theo em thông tin nào dưới đây là an toàn khi chia sẻ trực tuyến?**

1. Địa chỉ của nhà em.
2. Ban nhạc yêu thích của em.
3. Đội thể thao em đang tham gia.
4. Kế hoạch chuyến đi sắp tới của gia đình em.

**Câu 12: Theo em thông tin nào dưới đây là an toàn khi chia sẻ trực tuyến?**

1. Nơi làm việc của cha mẹ em.
2. Môn học yêu thích của em ở trường.
3. Số điện thoại của em.
4. Địa chỉ trường học của em.

**Câu 13: Em hãy cho biết ý nào dưới đây là một bất lợi của việc dùng tin nhắn tức thời so với gửi thư điện tử?**

1. Tin nhắn tức thời khá chậm.
2. Tin nhắn tức thời yêu cầu cả hai người đều phải trực tuyến cùng lúc.
3. Tin nhắn tức thời có quá nhiều tin rác (spam).
4. Tin nhắn tức thời chỉ được sử dụng để giải trí.

**Câu 14: Trong các công cụ sau, công cụ nào là trình duyệt web?**

1. Microsoft Word.
2. Microsoft Windows Logo.
3. Facebook.
4. Google Chrome.

**Câu 15: Tùy chọn nào dưới đây là ví dụ về đe doạ/bắt nạt trực tuyến (Cyberbullying)?**

1. Gửi tin nhắn tức thời đến một người lạ.
2. Gửi tin nhắn văn bản để thông tin về một sự kiện của trường học.
3. Đăng tải thông tin cá nhân của mình trên một Website.
4. Gửi một thư điện tử có nội dung xúc phạm.

**Câu 16: Tùy chọn nào dưới đây là lợi thế của tin nhắn tức thời so với email?**

1. Nhắn tin tức thời có thể cung cấp thông tin liên lạc theo thời gian thực.
2. Nhắn tin tức thì cho phép bạn nhắn tin nhiều người cùng một lúc.
3. Tin nhắn tức thời có thể được sử dụng để gửi các tập tin
4. Nhắn tin tức thì hoạt động trên thiết bị di động.

**Câu 17: Tùy chọn nào dưới đây là một ví dụ về truyền thông thời gian thực?**

1. Email.
2. Gửi thư qua đường bưu điện.
3. Tin nhắn tức thời (Instant Message).
4. Nhật ký cá nhân trực tuyến (Blog).

**Câu 18: Em nên làm gì khi nhận được yêu cầu kết bạn trực tuyến từ người mà em không quen biết?**

1. Chấp nhận yêu cầu kết bạn nếu hồ sơ của họ có vẻ ổn.
2. Chỉ chấp nhận yêu cầu kết bạn nếu em cảm thấy thoải mái.
3. Chấp nhận yêu cầu kết bạn.
4. Từ chối yêu cầu kết bạn.

**Câu 19: Em hãy cho biết ứng dụng nào dưới đây được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu trên Internet?**

1. Một ứng dụng xử lý văn bản (Word).
2. Một trình duyệt tập tin.
3. Một trình duyệt Web.
4. Một Hệ điều hành.

**Câu 20: Trong các công cụ sau, công cụ nào cung cấp dịch vụ mạng xã hội?**

1. Microsoft Word.
2. Internet Explorer.
3. Facebook.
4. Google Chrome.

**II. MICROSOFT WINDOWS LOGO**

**Câu 1. Vùng màn hình làm việc của MSW Logo được gọi là gì?**

A. Sân chơi B. Sân khấu C. Sân trên D. Sân Screen

**Câu 2. PU (Pen Up) là lệnh dùng để làm gì?**

A. Xoá trỏ chuột B. Tô màu C. Nhấc bút vẽ D. Hạ bút vẽ

**Câu 3. Bút vẽ trong phần mềm MSW Logo có hình gì?**

A. Hình vuông B. Tam giác C. Tứ giác D. Hình tròn

**Câu 4. Lựa chọn nào sau đây để điều khiển bút vẽ trong phần mềm MSW Logo?**

A. Các phím B. Lời nói C. Chuột D. Các lệnh

**Câu 5. Để xóa toàn bộ giấy vẽ và đặt bút vẽ lại vị trí khởi động, em sẽ dùng lệnh gì?**

A. End B. ClearScreen C. Return D. Back

**Câu 6. Để bút vẽ trong phần mềm MSW Logo quay phải được, em sẽ dùng lệnh gì?**

A. End B. Right(RT) C. Return D. Back

**Câu 7. Lệnh FD trong MSWLogo là viết tắt của từ nào?**

A. Ford B. Fod C. Forward D. Forwad

**Câu 8. Để xoá toàn bộ ‘sân chơi’ trong MSW Logo, em dùng lệnh nào?**

A. AS B. BS C. CS D. DS

**Câu 9. Để khỏi phải viết lại nhiều lệnh, em sử dụng câu lệnh gì?**

A. Câu lệnh lặp B. Câu lệnh tắt C. Câu lệnh nóng D. Câu lệnh ngắn

**Câu 10. Để dừng hoạt động của Logo lại ngay, em nhấn vào nút nào trong cửa sổ lệnh?**

A. Pause B. Halt C. Trace D. Edall

**Câu 11. Câu lệnh nào trong MSW Logo dùng để hạ bút vẽ?**

A. Pendown (PD) B. PenUp (PU) C. HideTurtle(HT) D.ShowTurtle (ST)

**Câu 12. Trong phần mềm MSW Logo Rùa (bút vẽ) sẽ làm gì khi em thực hiện lệnh FD 200?**A. Quay phải 200 độ B. Quay trái 200 độ
C. Tiến lên 200 bước D. Lùi xuống 200 bước
**Câu 13. Rùa (bút vẽ) sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh:**
**CS
REPEAT 2[ FD 50 RT 90 FD 100 RT 90]
HT**

A.   B.   C.   D. 

**Câu 14. Dòng lệnh nào sau đây là câu lệnh lặp được viết đúng để vẽ một hình lục giác?**

A. Repeat 6[FD 100 RT 60] B. Repeat 4[FD,100 RT 90]

C. Repeat 4(FD 100 RT 90) D. Repeat 4[FD 100 RT 90].

**Câu 15. Trong Logo câu lệnh dưới đây, câu lệnh nào viết đúng cách?**

A. Repeat 3[ FD 100, RT 120} B. Repeat 3[ FD 100, RT 120}

C. Repeat 3( FD 100. RT 120) D. Repeat 3[ FD 100 RT 120 ]