|  |  |
| --- | --- |
| **Họ và tên bạn đọc:……………………….** | **Số thẻ:…………………………………………..** |
| **Nghề nghiệp:…………………………….** | **Địa chỉ nơi ở/Làm việc:……………………….** |

**ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM**

**PHẦN CỨNG MÁY VI TÍNH**

*(Bạn đọc làm bài bằng cách đánh dấu* ⮽ *trực tiếp trên đề kiểm tra)*

**Câu 1: Các thiết bị nào sau đây được liên kết với nhau tạo thành máy vi tính?**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ram
 | **□** |
| 1. CPU
 | **□** |
| 1. CPU, Ram, Mainbord và các thiết bị khác
 | **□** |
| 1. Tất cả các đáp án đều đúng
 | **□** |

**Câu 2: Máy vi tính là gì?**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Là sự iên kết của CPU với Ram
 | **□** |
| 1. Là sự liên kết của Mainboard với Ram
 | **□** |
| 1. Là một hệ thống gồm nhiều thiết bị liên kết với nhau thông qua Mainboard
 | **□** |

**Câu 3: Thiết bị ngoại vi bao gồm**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ram, CPU, Chuột, bàn phím
 | **□** |
| 1. CPU, Nguồn, Quạt làm mát, màn hình
 | **□** |
| 1. CPU, Ram, Mainbord và các thiết bị khác
 | **□** |
| 1. Bàn phím, chuột, màn hình, ổ đĩa, máy in…
 | **□** |

**Câu 4: Thiết bị quan trong nhất để kết nối trong một máy vi tính là**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. CPU, Chuột, Ram
 | **□** |
| 1. CPU, Ram, Mainboard
 | **□** |
| 1. CPU, Ram, bàn phím, màn hình
 | **□** |
| 1. CPU, Ram, Nguồn, Mainbord
 | **□** |

**Câu 5: Chức năng của Case (Hộp máy)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Để gắn các thành phần như: CPU, Ram, Mainbord, Nguồn…
 | **□** |
| 1. Để làm đẹp cho máy vi tính
 | **□** |
| 1. Để gắn màn hình
 | **□** |
|  |  |

**Câu 6: Nhiệm vụ của Nguồn ATX là để**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cung cấp điện áp cho Mainboard
 | **□** |
| 1. Cung cấp điện áp cho các ổ đĩa và cho Mainboard
 | **□** |
| 1. Cung cấp điện áp cho các ổ đĩa
 | **□** |

**Câu 7: Chức năng của Mainboard**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Liên kết các thiết bị ngoại vi lại với nhau
 | **□** |
| 1. Liên kết các thiết bị như: CPU, Nguồn, Ram, Chipset…
 | **□** |
| 1. Cung cấp điện áp cho các ổ đĩa
 | **□** |
| 1. Mainboard là một bản mạch liên kết tất cả các linh kiện và thiết bị ngoại vi thành một bộ máy thống nhất.
 | **□** |

**Câu 8: Tốc độ xử lý của một máy vi tính phụ thuộc chủ yếu vào**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Mainboard
 | **□** |
| 1. CPU
 | **□** |
| 1. RAM
 | **□** |
| 1. Tất cả các đáp án trên
 | **□** |

**Câu 9: Bộ nhớ tạm thời của máy vi tính là**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. RAM
 | **□** |
| 1. CPU, Mainboard
 | **□** |
| 1. Mainboard, RAM,CPU
 | **□** |
| 1. Tất cả các đáp án trên
 | **□** |

**Câu 10: Tất cả các chương trình trước và sau khi xử lý đều nạp vào**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. RAM, CPU
 | **□** |
| 1. CPU, Mainboard
 | **□** |
| 1. Mainboard, RAM,CPU
 | **□** |
| 1. RAM
 | **□** |

**Câu 11: Thiết bị lưu trữ chính của hệ thống máy vi tính**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. RAM, CPU, HDD
 | **□** |
| 1. CPU, Mainboard, HDD
 | **□** |
| 1. HDD
 | **□** |
| 1. RAM
 | **□** |

**Câu 12: Hệ điều hành Windows và các chương trình ứng dụng được cài đặt tại**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. CPU, HDD
 | **□** |
| 1. HDD
 | **□** |
| 1. HDD, Mainboard
 | **□** |
| 1. DVD-ROM
 | **□** |

**Câu 13: Ổ đĩa CD-ROM dùng để**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Cài đặt phần mềm, nghe nhạc, xem video…
 | **□** |
| 1. Cài đặt phần mềm,
 | **□** |
| 1. Nghe nhạc, xem video
 | **□** |
| 1. Ghi đĩa
 | **□** |

**Câu 14: Bàn phím là thiết bị giúp người sử dụng**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Đánh chữ, vẽ
 | **□** |
| 1. Giao tiếp và điều khiển hệ thống
 | **□** |
| 1. Nghe nhạc, xem video
 | **□** |
| 1. Ghi số
 | **□** |

**Câu 15: Bàn phím do bộ phận nào trên máy vi tính điều khiển**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. RAM, Chuột điều khiển
 | **□** |
| 1. Mainboard, BIOS điều khiển
 | **□** |
| 1. Do BIOS trên Mainboard điều khiển
 | **□** |
| 1. Tất cả các đáp án trên
 | **□** |