ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F058-Quản lý ứng dụng, vận hành khai thác hệ thống, dịch vụ CNTT

CẤP ĐỘ: 1

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, lệnh nào dưới đây để xóa file | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | del |  | 0 |
|  | rm |  | 100 |
|  | delete |  | 0 |
|  | remove |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết lệnh nào để biết shell đang hoạt động | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | shell |  | 0 |
|  | bash |  | 0 |
|  | env |  | 100 |
|  | ver |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết độ dài của số IMEI | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 16 |  | 0 |
|  | 20 |  | 0 |
|  | 18 |  | 0 |
|  | 15 |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo anh/chị, trong di động, SIM có nghĩa là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Subscriber identity module |  | 100 |
|  | Subscribe idividual module |  | 0 |
|  | Submit idividual module |  | 0 |
|  | Solo identity module |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. CÂU HỎI MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: câu lệnh nào có thể xem nội dung một file text trong hệ điều hành Unix | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | cat |  | 100/3 |
|  | more |  | 100/3 |
|  | less |  | 100/3 |
|  | show |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: tập tin /etc/passwd trong hệ điều hành Unix chứa thông tin gì của các user | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thư mục home |  | 100/3 |
|  | Shell |  | 100/3 |
|  | Password |  | -100 |
|  | User name |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Tên file trong hệ điều hành Unix không phân biệt chữ viết hoa và viết thường? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Trong di động, GSM là viết tắt của Global System for Mobile? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F058-Quản lý ứng dụng, vận hành khai thác hệ thống, dịch vụ CNTT

CẤP ĐỘ: 1

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, lệnh nào để di chuyển đến thư mục cần đến | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | cd |  | 100 |
|  | ls |  | 0 |
|  | mv |  | 0 |
|  | cp |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, lệnh nào để hiển thị thư mục đang làm việc | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | awk |  | 0 |
|  | pwd |  | 100 |
|  | rm |  | 0 |
|  | echo |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết lệnh nào dùng để xác định đường đi từ nguồn tới đích của một gói Giao thức mạng từ cửa sổ CMD của HĐH Windows | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ping |  | 0 |
|  | print |  | 0 |
|  | ifconfig |  | 0 |
|  | tracert |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo anh/chị, trong di động, HLR có nghĩa là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Higher Level Reviewer |  | 0 |
|  | Human Language Resources |  | 0 |
|  | Home Location Register |  | 100 |
|  | Heart-Lung Resuscitator |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. CÂU HỎI MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Lệnh để xem nội dung file text trong shell của 1 server Linux/Unix | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ls |  | -100 |
|  | cat |  | 100/2 |
|  | rsh |  | -100 |
|  | more |  | 100/2 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: gói cước nội vùng Myzone cho thuê bao trả trước có đặc điểm gì | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thông báo cho khách hàng khi gọi ngoài vùng đăng ký |  | 100/2 |
|  | Cước gọi khi ở trong vùng đăng ký rẻ hơn so với gọi khi ở ngoài vùng đăng ký |  | 100/2 |
|  | Thuê bao không gọi được khi ở ngoài vùng đăng ký |  | -100 |
|  | Thuê bao không nhắn tin được khi ở ngoài vùng đăng ký |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Thuê bao trả trước bị khóa GPRS khi hết tiền trong tài khoản chính | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Dịch vụ tư vấn khách hàng trong nước của VinaPhone là 9191 | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F058-Quản lý ứng dụng, vận hành khai thác hệ thống, dịch vụ CNTT

CẤP ĐỘ: 1

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, lệnh nào được sử dụng để xem bảng định tuyến | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | netstat -r |  | 100 |
|  | ifconfig |  | 0 |
|  | route show default gw |  | 0 |
|  | cat |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, tập tin nào chứa các mount point mặc định khi hệ thống boot lên | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | /etc/mtab |  | 0 |
|  | /etc/hosts |  | 0 |
|  | /etc/fstab |  | 100 |
|  | /etc/modules.conf |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết trên LINUX Run level nào là shutdown và halt hệ thống | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Level 6 |  | 0 |
|  | Level 5 |  | 0 |
|  | Level 3 |  | 0 |
|  | Level 0 |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo anh/chị, tần số làm việc của hệ thống GSM là bao nhiêu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 200 Mhz |  | 0 |
|  | 800,900,1800 và 1900 Mhz |  | 100 |
|  | 2500 Mhz |  | 0 |
|  | 600 Mhz |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. CÂU HỎI MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Lệnh để hiển thị dang sách các file trong một folder trên LINUX | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ls |  | 100/2 |
|  | ls -ltr |  | 100/2 |
|  | cat |  | -100 |
|  | cp |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Thuê bao nào được sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động vinaphone | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thuê bao trả trước |  | 100/2 |
|  | Thuê bao trả sau |  | 100/2 |
|  | Thuê bao trả sau khóa 2 chiều. |  | -100 |
|  | Thuê bao trả trước đã hủy |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Thuê bao trả trước sử dụng dịch vụ 2friend để chuyển tiền vào tài khoản chính cho thuê bao khác? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Đầu số 0888 có phải là của di dộng? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 2

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trong hệ điều hành Linux, lệnh nào sau đây tương đương lệnh **reboot** | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Init 0 |  | 0 |
|  | Init 3 |  | 0 |
|  | init 5 |  | 0 |
|  | Init 6 |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết tủ đĩa lưu trữ được cài đặt theo chế độ RAID5 cần tối thiểu bao nhiêu ổ cứng? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 ổ cứng |  | 0 |
|  | 2 ổ cứng |  | 0 |
|  | 3 ổ cứng |  | 100 |
|  | 4 ổ cứng |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết lệnh nào trên hệ thống Unix có thể xóa thư mục bất kỳ | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | rm -rf |  | 100 |
|  | rmdir thumuc |  | 0 |
|  | rm -d thumuc |  | 0 |
|  | del thumuc |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo anh/chị, trong di động, USSD có nghĩa là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Ultimate Service Serving Desk |  | 0 |
|  | Unstructured Supplementary Service Data |  | 100 |
|  | Ultra Safe Storage Disk |  | 0 |
|  | Unbelivable SMS Sending Development |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. CÂU HỎI MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết Khách hàng sử dụng dịch vụ trả trước của Vinaphone có thể nạp thẻ Eload khi trạng thái nào của thuê bao? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Đã đăng ký thông tin nhưng chưa kích hoạt |  | -100 |
|  | Đang hoạt động |  | 100/2 |
|  | Khóa một chiều |  | 100/2 |
|  | Chờ hủy |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Cú pháp USSD \*110# dùng để tra cứu nào thông tin nào trên mạng Vinaphone? | | | | MA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | | Grade |
|  | Số thuê bao nhắn |  | | 100/3 |
|  | Ngày kích hoạt |  | | 100/3 |
|  | Ngày khóa 1 chiều |  | | -1000 |
|  | Khuyến mại nạp thẻ |  | | 100/3 |
|  | Correct Feedback: | |  |  |
|  | Incorrect Feedback: | |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: | |  |  |
|  | General Feedback: | |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: dịch vụ USSD để tra cứu tài khoản và nạp thẻ của VinaPhone được cung cấp miễn phí tới khách hàng | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết khi sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng, thuê bao trả trước của VinaPhone sẽ chỉ bị trừ vào tài khoản chính, đúng hay sai | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F058-Quản lý ứng dụng, vận hành khai thác hệ thống, dịch vụ CNTT

CẤP ĐỘ: 1

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, để kết thúc tiến trình có PID=23457, ta thi hành lệnh | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | kill -12 23457 |  | 0 |
|  | kill -9 23457 |  | 100 |
|  | kill -p 23457 |  | 0 |
|  | Không có lệnh nào |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, để xem các tiến trình hiện có ta dùng lệnh nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ls |  | 0 |
|  | cs |  | 0 |
|  | ps |  | 100 |
|  | ds |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết Các công cụ nào trên Linux sau không được dùng để chỉnh sửa file text | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | vi |  | 0 |
|  | view |  | 0 |
|  | nano |  | 0 |
|  | more |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo anh/chị, Trong HĐH Linux, để xem trạng thái các port đang mở ta dùng lệnh nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | netstat |  | 100 |
|  | ifconfig |  | 0 |
|  | ipconfig |  | 0 |
|  | route |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. CÂU HỎI MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: câu lệnh nào có thể chỉnh sửa nội dung một file text trong hệ điều hành Linux | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | vi |  | 100/3 |
|  | more |  | -100 |
|  | nano |  | 100/3 |
|  | cat |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: các giao thức nào sau đây sử dụng nền tảng ip/tcp | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ftp |  | 100/3 |
|  | http |  | 100/3 |
|  | c7 |  | -100 |
|  | smpp |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Lệnh rmdir trong linux có thể xóa được hết thư mục không? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Lệnh mv trong linux dùng để đổi tên file hoặc thư mục đúng không? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 100 |
|  | false |  | 0 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F058-Quản lý ứng dụng, vận hành khai thác hệ thống, dịch vụ CNTT

CẤP ĐỘ: 1

1. CÂU HỎI MC
2. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết Trong ftp, khi dùng màn hình console (command prompt) tại dấu nhắc ftp> muốn nhận một file ta dùng lệnh nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | put |  | 0 |
|  | send |  | 0 |
|  | get |  | 100 |
|  | open |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết bộ lệnh fpt: muốn liệt kê các lệnh ra màn hình ta dùng lệnh nào sau đây tại dấu ftp> | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | help |  | 0 |
|  | ! |  | 0 |
|  | ? |  | 100 |
|  | /! |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết Khi một máy tính chạy Hệ điều hành Windows. Trong mạng có DHCP server cấp địa chỉ, lệnh nào sau cho ta kiểm tra máy đó đã được cấp phát địa chỉ: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | net server |  | 0 |
|  | nslookup |  | 0 |
|  | ipconfig -all |  | 100 |
|  | netstat |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Theo anh/chị, Phân vùng đĩa cứng. Máy tính có thể boot là phân vùng kiểu: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | primary |  | 0 |
|  | primary with active |  | 100 |
|  | extended with active |  | 0 |
|  | logical with active |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. CÂU HỎI MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Cài đặt fonts chữ trên Hệ điều hành Windows có thể thực hiện các cách nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Copy font chữ, dán vào thư mục  C:\Windows\fonts |  | 100/3 |
|  | Cut font chữ, dán vào thư mục  C:\Windows\fonts |  | 100/3 |
|  | Copy font chữ, dán vào thư mục  C:\Windows\System32 |  | -100 |
|  | Vào Control panel, chọn Fonts, chọn File/Install new fonts,... |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter thre right and one wrong answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Một trong những biện pháp bảo vệ dữ liệu máy tính trên mạng. | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tạo User và Password |  | 100/2 |
|  | Phân quyền trên dữ liệu |  | 100/2 |
|  | Bật firewall, deny all |  | -100 |
|  | Không kết nối vào mạng |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Vinaphone cung cấp dịch vụ nạp thẻ qua \*103# (USSDPayment): | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | true |  | 100 |
|  | false |  | -100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết cú pháp đăng ký gói 2Friend DK gửi 999. | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | true |  | 100 |
|  | false |  | -100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định trong trường hợp hệ thống CNTT trọng yếu có sự cố không khắc phục được, hệ thống dự phòng phải thay thế được hệ thống chính trong vòng: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 4 giờ |  | 100 |
|  | 12 giờ |  | 0 |
|  | 24 giờ |  | 0 |
|  | 1 giờ |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định với hệ thống CNTT trọng yếu, để đảm bảo tính đồng nhất và sẵn sàng của hệ thống dự phòng, phải chuyển hoạt động từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng tối thiểu: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 3 tháng /lần |  | 100 |
|  | 6 tháng/lần |  | 0 |
|  | 9 tháng/lần |  | 0 |
|  | 1 năm/lần |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |