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: 4

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

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, Để tạm thời stop một card mạng ta dùng lệnh nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ifconfig eth0 down |  | 100 |
|  | ifconfig eth0 up |  | 0 |
|  | ifconfig eth0 restart |  | 0 |
|  | ifconfig eth0 start |  | 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 thiết lập địa chỉ IP cho card mạng eth0 dùng lệnh ifconfig, ta phải thực hiện lệnh nào sau đây | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ifconfig eth0 172.16.10.11/ 255.255.255.0 |  | 0 |
|  | ifconfig eth0 172.16.10.11 netmask 255.255.255.0 |  | 100 |
|  | ifconfig eth0 172.16.10.11 255.255.255.0 |  | 0 |
|  | ifconfig eth0 172.16.10.11 |  | 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 cài đặt gói phần mềm “packagename.rpm” trong hệ điều hành Linux ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | rpm –qi packagename.rpm |  | 0 |
|  | rpm –Uvh packagename.rpm |  | 0 |
|  | rpm –ivh packagename.rpm |  | 100 |
|  | rpm packagename.rpm |  | 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 Windows để chọn nhiều đối tượng ta dùng chuột kết hợp với phím: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | shift |  | 100/2 |
|  | Home |  | -100 |
|  | ctrl |  | 100/2 |
|  | insert |  | -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 HĐH đa nhiệm chạy trên máy tính: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Windows 10: |  | 100/3 |
|  | Unix: |  | 100/3 |
|  | MS-DOS |  | -100 |
|  | Linux: |  | 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 trong HĐH Linux để xem hướng dẫn cách dùng lệnh ls, ta dùng lệnh **man ls**  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 HĐH Linux, phía trước tập tin có dấu chấm “.” (.abc.txt) thì tệp tin có đặc tính ẩn 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: 4

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

| Anh/Chị cho biết trên HĐH Linux, lệnh nào dưới đây dùng để bắt đầu sửa lịch chạy của các tiến trình định kỳ trên hệ thống | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | crontab -e |  | 100 |
|  | editjob |  | 0 |
|  | scheduletask |  | 0 |
|  | jobscheduler |  | 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 dưới đây dùng để liệt kê lịch chạy của các tiến trình định kỳ trên hệ thống | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | crontab -l |  | 100 |
|  | displayjobs |  | 0 |
|  | scheduletask |  | 0 |
|  | jobscheduler |  | 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 HĐH Linux, lệnh nào dưới đây dùng để liệt kê các tiến trình đang chạy trên server | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ps |  | 100 |
|  | list\_running\_jobs |  | 0 |
|  | show\_jobs |  | 0 |
|  | ls |  | 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, trên HĐH Linux, lệnh nào dưới đây dùng để dừng một tiến trình đang chạy trên server: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | kill [pid] |  | 100 |
|  | stop [pid] |  | 0 |
|  | end [pid] |  | 0 |
|  | no run [pid] |  | 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 trên HĐH Linux, các lệnh nào dưới đây có thể dùng để tìm một chuỗi có trong file text | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | grep string file |  | 100/2 |
|  | search string file |  | -100 |
|  | egrep string file |  | 100/2 |
|  | find string file |  | -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 lĩnh vực viễn thông/di động, “flash SMS” là gì | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Là một tin nhắn ngắn có thể nhận và đọc trên máy đầu cuối của khách hàng |  | 100/3 |
|  | Là một dạng đèn nháy dùng để chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng |  | -100 |
|  | Là một dạng tin nhắn ngăn hiển thị ngay lập tức trên máy đầu cuối của khách hàng |  | 100/3 |
|  | Là một dạng tin nhắn ngắn biến mất ngay sau khi khách hàng thoát nếu không lựa chọn lưu vào inbox |  | 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: trên HĐH Unix có thể giới hạn 1 user ftp chỉ hoạt động trong 1 thư mục đặt trước, 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: trên HĐH Unix có thể chặn không cho một user loggin vào HĐH 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 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định việc kiểm tra thi hành các quy định về an toàn, bảo mật CNTT của các cá nhân, tổ chức thuộc đơn vị tối thiểu: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 1 lần/năm |  | *100* |
|  | 2 lần/năm |  | *0* |
|  | 3 lần/năm |  | *0* |
|  | Hàng tháng |  | *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 đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định “Hệ thống vận hành chính thức phải đáp ứng yêu cầu tách biệt với môi trường phát triển và môi trường kiểm tra, thử nghiệm” | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định về mật khẩu: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Mật khẩu phải có độ dài 6 ký tự trở lên, cấu tạo gồm các ký tự số, chữ và các ký tự đặc biệt khác nếu hệ thống cho phép |  | *100* |
|  | Mật khẩu phải có độ dài 8 ký tự trở lên, cấu tạo gồm các ký tự số, chữ |  | *0* |
|  | Mật khẩu phải có độ dài 8 ký tự trở lên, cấu tạo gồm các ký tự số, chữ, chữ hoa |  | *0* |
|  | Mật khẩu phải có độ dài 8 ký tự trở lên |  | *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 đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định “Khi xây dựng hệ thống thông tin mới hoặc cải tiến hệ thống thông tin hiện tại, phải đưa ra các yêu cầu về an toàn, bảo mật đồng thời với việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ” | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định “Quá trình xử lý sự cố phải được ghi chép và lưu trữ tại đơn vị” | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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.* | | |  |