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: 3

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

| Anh/Chị cho biết để gửi được tin nhắn SMS, trên máy di động của khách hàng cần đặt đúng trung tâm nhắn tin như sau | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 8491020004 |  | 0 |
|  | 8491020005 |  | 100 |
|  | 8491020006 |  | 0 |
|  | 8491020007 |  | 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 trong di động IMEI là viết tắt của | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | International Medical Education Institute |  | 0 |
|  | International Mobile Equipment Identity |  | 100 |
|  | Independent Medical Evaluations Inc |  | 0 |
|  | Institute of Marine Engineers India |  | 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 HĐH Windows dùng để xem bảng định tuyến ip từ máy mình đang quản lý | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Print route |  | 0 |
|  | Show route |  | 0 |
|  | Route show |  | 0 |
|  | Route print |  | 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 hãy cho biết lệnh nào trên HĐH Linux dùng để xem bảng định tuyến ip từ máy mình đang quản lý | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Netstat -rn |  | 100 |
|  | Netstat -an |  | 0 |
|  | Route print |  | 0 |
|  | Print 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 chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết trong di động BTS là viết tắt của | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Base Transceiver Station |  | 100 |
|  | Behind The Scenes |  | 0 |
|  | Back To School |  | 0 |
|  | Beneath The Surface |  | 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: khi một ứng dụng lắng nghe trên một port của server, điều đó có nghĩa là | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Ứng dụng có thể nhận được thông tin trên port đó |  | 100/2 |
|  | Ứng dụng chặn nhận thông tin trên port đó |  | -100 |
|  | Ứng dụng sẵn sàng mở thêm kết nối trao đổi dữ liệu trên port đó |  | 100/2 |
|  | Một ứng dụng khác cũng có thể lắng nghe trên port đó |  | -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 phát biểu đúng về trạm thu phát sóng (BTS) trong mạng di động VinaPhone | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Chịu trách nhiệm trao đổi dữ liệu giữa mạng di động và thiết bị di động (máy đầu cuối) |  | 100/3 |
|  | Một tỉnh/thành phố có duy nhất một BTS |  | -100 |
|  | Một tỉnh/thành phố có rất nhiều BTS |  | 100/3 |
|  | Thuê bao di động khi di chuyển sẽ được chuyển (handover) giữa các BTS |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter three right and one wrong answers.* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết phát biểu: có thể chia nhỏ 1 file text thành nhiều file nhỏ trên HĐH Linux 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết phát biểu: khi không ping được đến ip một server tức là server đó đang bị tắt | | | 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.* | | |  |

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: 3

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

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, lệnh nào dưới đây để xem nội dung chi tiết của 1 câu lệnh | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | man |  | 100 |
|  | help |  | 0 |
|  | ? |  | 0 |
|  | hlp |  | 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 thay đổi quyền chỉ có phép user root, từ chối quyền truy cập của các user khác | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | chmod 700 [tên file] |  | 100 |
|  | chmod [tên file] 700 |  | 0 |
|  | chmod [tên file] 100 |  | 0 |
|  | chmod 100 [tên file] |  | 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 trong HĐH Windows lệnh nào để tạo môt thư mục | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | mkdir |  | 0 |
|  | mdir |  | 0 |
|  | md |  | 100 |
|  | makedir |  | 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 viễn thông OCS viết tắt của từ nào sau đây | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Operational Control System |  | 0 |
|  | Online Control System |  | 0 |
|  | Online Charging System |  | 100 |
|  | Optical Control System |  | 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: trong HĐH Unix, thao tác nào có thể chạy từ lệnh top | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Dừng một tiến trình |  | 100/2 |
|  | Reboot hệ thống |  | -100 |
|  | Chạy một tiến trình |  | -100 |
|  | Thay đổi priority của một tiến trình xuống mức thấp hơn |  | 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: Trong hệ điều hành Unix lệnh nào có thể thay đổi priority của một tiến trình đang chạy | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | top |  | 100/2 |
|  | renice |  | 100/2 |
|  | nice |  | -100 |
|  | chnice |  | -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 dải IP nào dưới đây được sử dụng trong mạng nội bộ ? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 192.168.0.0 |  | 100/2 |
|  | 10.0.0.0 |  | 100/2 |
|  | 172.152.0.0 |  | -100 |
|  | 244.0.0.0 |  | -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 phát biểu: Perl không phải là một ngôn ngữ lập trình, đúng hay sai ? | | | 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 phát biểu: độ dài tối đa của tên file trong HĐH Linux là 320 ký tự, đúng hay sai ? | | | 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.* | | |  |

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: 3

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

| Anh/Chị cho biết tốc độ định danh luồng E1 là bao nhiêu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 2048 Kbit/s |  | 100 |
|  | 8 Mbit/s |  | 0 |
|  | 4 Mbit/s |  | 0 |
|  | 12 Mbit/s |  | 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 trong truyền dữ liệu, dữ liệu chỉ truyền một chiều từ bên gửi đến bên nhận gọi là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Full - duplex |  | 0 |
|  | Simplex |  | 100 |
|  | Half duplex |  | 0 |
|  | Cả 3 đáp án trên |  | 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 mạng điện thoại chuyển mạch công cộng là mạng nào sau đây | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | PSTN |  | 100 |
|  | ISDN |  | 0 |
|  | PSDN |  | 0 |
|  | PSPDN |  | 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: Trong Linux, để xem các thông tin vè bảng routing ta sử dụng các lệnh nào sau đây: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ifconfig |  | -100 |
|  | netstat -rn |  | 100/2 |
|  | route -n |  | 100/2 |
|  | ipconfig |  | -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 tiến trình init trong linux | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Luôn có PID=1 |  | 100/2 |
|  | Không khởi động được các tiến trình khác |  | -100 |
|  | Gọi khởi động các tiến trình khác |  | 100/2 |
|  | Có thể thay đổi PID |  | -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 Trong hệ điều hành Windows, để mở file text ta thường dùng chương trình | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Microsoft Excel |  | -100 |
|  | notepad |  | 100/2 |
|  | wordpad |  | 100/2 |
|  | unikey |  | -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 phát biểu: khi cài đặt hệ điều hành linux cần ít nhất 2 partition, 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết phát biểu: trong linux, khi kill tiến trình cha thì tiến trình con cũng sẽ chết theo, 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- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 2

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

| Anh/Chị cho biết hội thảo video qua internet cần những thiết bị nào dưới đây: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Các camera kỹ thuật số |  | 0 |
|  | Hệ thống tổng hợp tiếng nói |  | 0 |
|  | Micro |  | 0 |
|  | Tất cả các câu trả lời trên |  | 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 trong các câu liệt kê sự phân cấp tổ chức dữ liệu từ mức cao đến thấp, câu nào đúng ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | field, character, record, file |  | 0 |
|  | record, file, character, field |  | 0 |
|  | file, record, character, field |  | 0 |
|  | file, record, field, char |  | 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 hãy cho biết trong các câu sau đây, câu nào đúng đối với các chương trình được viết bằng ngôn ngữ bậc thấp | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Chiếm ít không gian lưu trữ |  | 0 |
|  | Có thể đọc và phiên dịch dễ dàng hơn bởi con người |  | 0 |
|  | Chạy nhanh hơn |  | 0 |
|  | A và B đúng |  | 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, thiết bị nào sau đây dùng để chứa dữ liệu, chỉ dẫn và thông tin dùng trong tương lai? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Bộ lưu trữ |  | 100 |
|  | Thiết bị đầu ra |  | 0 |
|  | Bộ nhớ trong |  | 0 |
|  | Thiết bị đầu vào |  | 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 thiết bị nào năm ở tầng Physical trong mô hình OSI? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Switch. |  | -100/2 |
|  | Cáp truyền số liệu |  | 100/2 |
|  | Hub và repeater |  | 100/2 |
|  | Router |  | -100/2 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter right answers.* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết: Câu phát biểu nào về HUB là sai? | | | | MA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | | Grade |
|  | Lọc các gói tin dựa vào địa chỉ MAC |  | | -100/2 |
|  | Là repeater đa cổng |  | | 100/2 |
|  | Làm tăng kích thước của collision domain |  | | 100/2 |
|  | Hoạt động ở tầng DataLink |  | | -100/2 |
|  | 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: Thiết bị Repeater nằm ở tầng Data Link của mô hình OSI, đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false | Physical | 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.Thiết bị Repeater cho phép kéo dài 1 nhánh LAN qua việc khuyếch đại tín hiệu đến phần mở rộng của nó, 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: 3

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

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, lệnh nào dưới đây để kill hết các tiến trình có tên là “vi” | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | kill –HUP vi |  | 100 |
|  | kill -9 vi |  | 0 |
|  | killall –HUP vi |  | 0 |
|  | kill -9 vi |  | 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 trong mô hình OSI , lớp phiên ( session layer) là layer thứ mấy ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Layer 2 |  | 0 |
|  | Layer 5 |  | 100 |
|  | Layer 3 |  | 0 |
|  | Layer 6 |  | 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 sử dụng dịch vụ ftp lệnh nào dùng để gửi nhiều files đến máy trạm khác cùng một lúc | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | bi |  | 0 |
|  | prompt |  | 0 |
|  | mput |  | 100 |
|  | mget |  | 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 hệ điều hành Windows lệnh nào sau đây được sử dụng để kiểm tra địa chỉ MAC của card mạng máy tính: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ipconfig |  | 0 |
|  | netstat -an |  | 0 |
|  | ipconfig /all |  | 100 |
|  | winconfig |  | 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: Hệ thống OCG ( Online Charging Gateway) hỗ trợ các requesst trừ cước theo các giao thức nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | XML |  | 100/2 |
|  | Camel3 |  | -100 |
|  | Diametter |  | -100 |
|  | SMPP |  | 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 các giao thức báo hiệu nào hiện đang được sử dụng trọng hệ thống OCS | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Sigtrans |  | 100/2 |
|  | C7 |  | 100/2 |
|  | GTP+ |  | -100 |
|  | Diameter |  | -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 phát biểu: Trong mạng IN, giao thức camel3 được dung để hỗ trợ việc việc trừ cước SMS, 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết phát biểu: chỉ có thể truy cập remote desktop vào máy khác thông qua port 3389, đúng hay sai | | | 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.* | | |  |

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: 3

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

| Anh/Chị cho biết kích thước của 1 phần tử theo định dạng FAT32 là bao nhiêu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 32b |  | 100 |
|  | 32B |  | 0 |
|  | 16b |  | 0 |
|  | 64B |  | 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 mô hình TCP/IP gồm các lớp | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Application, TCP, Network Access, Physical |  | 0 |
|  | Application, TCP, Transport, Network Access, Physical |  | 100 |
|  | Application, TCP, IP, Transport, Physical |  | 0 |
|  | Application, Presentation, TCP, Physical |  | 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 lớn của một file theo định dạng FAT32 là bao nhiêu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 8GB |  | 0 |
|  | 16GB |  | 0 |
|  | 4GB |  | 100 |
|  | 2GB |  | 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: Dịch vụ SSH trong Linux là gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Secure Socket Shell |  | 0 |
|  | Samba Shell |  | 0 |
|  | Secure Shell |  | 100 |
|  | Socket Shell |  | 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: Các mục nào dưới đây đâu là hệ điều hành | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Unix |  | 100/2 |
|  | Perl |  | -100 |
|  | OBJC |  | -100 |
|  | DOS |  | 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 hãy cho biết khai báo default gw 172.16.8.2 cho 1 máy Linux sử dụng lệnh nào sau: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | route add -net default gw 172.16.8.2 |  | 100/2 |
|  | route add -net 0.0.0.0 netmask 0.0.0.0 gw 172.16.8.2 |  | 100/2 |
|  | route add -net 0.0.0.0 netmask 255.255.255.255 gw 172.16.8.2 |  | -100 |
|  | route add -net gw 172.16.8.2 |  | -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 giao thức FTP có cho phép truyền nhiều file cùng lúc 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết phát biểu sau đúng hay sai: giao thức ssh không thể được sử dụng để truy cập vào một máy tính khác. | | | 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.* | | |  |