ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

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

CẤP ĐỘ: 2

**Biểu hiện 1:**

**- Có kiến thức về các HĐH của hệ thống do mình quản lý . Có khả năng sử dụng các câu lệnh cơ bản, hoặc giao diện GUI của HĐH .**

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

| Anh/Chị cho biết các phát biểu đúng về cổng mặc định (default port) của các giao thức dưới đây: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Cổng mặc định của giao thức FTP là 21 |  | 100/3 |
|  | Cổng mặc định của giao thức HTTP là 80 |  | 100/3 |
|  | Cổng mặc định của TELNET là 255 |  | -100 |
|  | Cổng mặc định của SMTP là 25 |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Chọn tất cả các đáp án đúng* | | |  |

1. **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 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 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:**

| 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 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 đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết hình dưới đây thể hiện Network Load Balancing (NLB)? | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 hình dưới đây thể hiện Failover Clustering? | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết Hệ điều hành Windows Server 2008 R2 Enterprise hỗ trợ cluster tối đa bao nhiêu node? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 4 |  | 0 |
|  | 8 |  | 0 |
|  | 16 |  | 100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct 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 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.* | | |  |

**Biểu hiện 2:**

**- Diễn giải và hiểu nội dung các văn bản, quy trình, quy định liên quan đến hệ thống , ứng dụng, sản phẩm được quản lý**

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết theo QĐ 1564/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 28/9/2015 thì VNPT-Net chịu trách nhiệm quy hoạch địa chỉ IP mạng VNPT-Intranet | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết theo QĐ 1564/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 28/9/2015 thì trách nhiệm của Trung tâm CNTT – VNPT-Net trong việc xây dựng và mở rộng mạng cấp 2,3 tại các đơn vị là: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Đề xuất cấu hình, trình phê duyệt |  | *0* |
|  | Chủ trì thực hiện theo cấu trúc được phê duyệt |  | *0* |
|  | Phối hợp triển khai theo cấu trúc được phê duyệt |  | *100* |
|  | Quản lý cấu hình |  | *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 theo QĐ 1939/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/12/2015, Cổng thông tin điện tử Tập đoàn được xây dựng để quảng bá thông tin hoạt động và dịch vụ của Tập đoàn cho khách hàng ? | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 theo QĐ 1939/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/12/2015, Cổng thông tin điện tử Tập đoàn chỉ có thể được truy cập qua mạng VNPT-NET ? | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **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 theo QĐ 1939/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/12/2015, VNPT-Net là đầu mối quản lý, triển khai Cổng thông tin điện tử Tập đoàn ? | | | *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 trong qui định ban hành kèm QĐ 1939/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/12/2015, điều 7 – “Bảo vệ bí mật” thông tin quy định: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Người sử dụng không được ủy quyền cho người khác quản lý sử dụng “Tên/Mật khẩu” của mình |  | 0 |
|  | Người sử dụng được ủy quyền cho người khác quản lý sử dụng “Tên/Mật khẩu” của mình và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền đó |  | 100 |
|  | Người sử dụng được ủy quyền có thời hạn cho người khác quản lý sử dụng “Tên/Mật khẩu” của mình |  | 0 |
|  | Người sử dụng được ủy quyền cho người khác quản lý sử dụng “Tên/Mật khẩu” của mình và người được ủy quyền chịu trách nhiệm về sự ủy quyền đó |  | 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 đơn vị phải định kỳ rà soát quy chế an toàn, bảo mật hệ thống CNTT tối thiểu: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 3 tháng 1 lần |  | 0 |
|  | 6 tháng 1 lần |  | 0 |
|  | 1 năm 1 lần |  | 100 |
|  | 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 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định người trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn, bảo mật CNTT: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thủ trưởng đơn vị |  | 100 |
|  | Lãnh đạo cao nhất phụ trách CNTT của đơn vị |  | 0 |
|  | Trưởng bộ phận CNTT |  | 0 |
|  | Quản trị hệ thống CNTT |  | 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 việc kiểm kê các tài sản CNTT tối thiểu: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. 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 “Không được cấp quyền quản trị trên hệ thống CNTT chính và hệ thống dự phòng cho cùng một cá nhân” | | | *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.* | | |  |

**Biểu hiện 3:**

**- Có khả năng kiểm tra log của phần mềm, hệ điều hành, CSDL… của tất cả các thành phần trong hệ thống.**

**- Nắm vững các chức năng, tính năng toàn bộ hệ thống, giao diện GUI, của các ứng dụng, dịch vụ, sản phẩm CNTT liên quan.**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết: Anh chị cho biết khi có cảnh báo về CPU, RAM quá tải , anh chị truy cập máy chủ xử lý bằng cách nào sau đây: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | Dọn dẹp ổ đĩa |  | 0 |
|  | Kiểm tra kết nối mạng |  | 0 |
|  | Xem xét đánh giá và restart lại các ứng dụng chiếm tải cao |  | 100 |
|  | Tắt các ứng dụng chiếm tải cao |  | 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 người sử dụng ngoài mạng VNPT Net có thể truy cập được hệ thống Y tế không ? | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | True |  | 0 |
| B. | False |  | 100 |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án**

| Anh/ Chị cho biết, Hệ thống Forum VNPT hiện nay có bao nhiêu user đang sử dụng ? | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | ~ 10.000 |  | 0 |
| B. | ~ 20.000 |  | 0 |
| C. | ~ 30.000 |  | 100 |
| D. | ~ 15.000 |  | 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: CPU máy chủ sử dụng ở mức nào là mức cho phép ( không cảnh báo) | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | <=95% |  | 0 |
|  | <=90% |  | 0 |
|  | <=85% |  | 100 |
|  | <=80% |  | 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: Khi có cảnh báo về ổ đĩa đầy anh chị phải truy cập máy chủ để làm gì sau đây: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | Dọn dẹp ổ đĩa |  | 100 |
|  | Kiểm tra kết nối mạng |  | 0 |
|  | Khởi động lại máy chủ |  | 0 |
|  | Retart các ứng dụng |  | 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:**

| Giao thức nào được hỗ trợ bởi Exchange Server để hỗ trợ các ứng dụng nhận mail có thể truy xuất mail trên máy chủ Exchange và tải các thư điện tử này về? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | POP3 |  | 100 |
|  | BITS |  | 0 |
|  | SMTP |  | 0 |
|  | PPTP |  | 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 giới hạn của Lotus Domino, trong một cluster chỉ được phép cấu hình tối đa bao nhiêu server: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 2 server |  | 0 |
|  | 4 server |  | 0 |
|  | 6 server |  | 100 |
|  | 8 server |  | 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 khi kiểm tra tham số Replica.Cluster.SecondsOnQueue trên Lotus Domino Console luôn ở mức >30s, quản trị hệ thống sẽ thực hiện: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thiết lập tăng CLUSTER\_REPLICATORS |  | 100 |
|  | Thiết lập giảm CLUSTER\_REPLICATORS |  | 0 |
|  | Thiết lập CLUSTER\_REPLICATORS=0 |  | 0 |
|  | Thiết lập DISABLE\_CLUSTER\_REPLICATOR=1 |  | 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 nhiều đáp án:**

| Anh chị cho biết những ứng dụng máy khách nào được hỗ trợ bởi Exchange Server? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Các trình duyệt thông qua thành phần Outlook Web Access |  | 100/3 |
|  | Các ứng dụng Internet email có hỗ trợ POP3 |  | 100/3 |
|  | Các ứng dụng Internet email có hỗ trợ IMAP4 |  | 100/3 |
|  | SMPT |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all right answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị cho biết loại group nào cho phép gửi email tới mọi thành viên của nó khi nó được kích hoạt tính năng nhận email? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Security |  | 100/2 |
|  | Distribution |  | 100/2 |
|  | Global |  | -100 |
|  | Universal |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all right answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị cho biết hệ thống nào sau đây sử dụng web service địa chỉ <https://sms.vnpt.vn:8443/WEBSERVICES_MODULE/services/SendSmsServices?wsdl> để gửi SMS đến người dùng?: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | VNPT-AIS |  | 100/3 |
|  | VNPT-Email |  | 100/3 |
|  | VNPT-CAS |  | 100/3 |
|  | VNPT-Forum |  | -100 |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Enter all right answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Để quy hoạch lại các dải địa chỉ IP cho các ứng dụng ĐHSXKD tại Data Center của Tập đoàn, Quản trị hệ thống yêu cầu địa chỉ IP của Hệ thống cài đặt sản phẩm IBM Tivoli Directory từ 10.1.2.89 sang 10.1.5.89 (hiện chưa có ứng dụng nào sử dụng địa chỉ này). Anh chị cho biết các Hệ thống nào sau đây bị ảnh hưởng? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | VNPT-AIS |  | 100/2 |
|  | VNPT-Email |  | -100 |
|  | VNPT-CAS |  | 100/2 |
|  | VNPT-Portal |  | -100 |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Enter all right answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết trong các thuộc tính sau của VNPT Active Directory, thuộc tính nào lưu thông tin ngày sinh của người dùng? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | extensionAttribute1 |  | 100 |
|  | BirthDate |  | 0 |
|  | sdcBirthday |  | 0 |
|  | dateOfBirth |  | 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, làm thế nào để chuyển 1 chủ đề từ chuyên mục này sang chuyên mục khác trong vBulentin Forum ? | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Threads & Post => Move |  | 100 |
|  | Threads & Post => Strip Poll |  | 0 |
|  | Threads & Post => Who Voted |  | 0 |
|  | Threads & Post => Prune Post Edit History |  | 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 nhiều đáp án**

| Anh/ Chị cho biết, Làm thế nào để chặn các từ ngữ nhạy cảm trong các bài viết của diễn đàn VNPT ? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Settings => Options => General Settings |  | 100/3 |
|  | Settings => Options => User Profile Options |  | 100/3 |
|  | Settings => Options => Censorship Optioins |  | 100/3 |
|  | Navigation Manager |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all answers that are correct.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án**

| Anh/ Chị cho biết, Lệnh truy vấn để kiểm tra các bài post của 1 user ? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Select \* “From thread a inner join user b on postuser = b.user WHERE b.username = ‘…..’ |  | 50 |
|  | Select \* “From thread a inner join user b on postuser = b.user WHERE b.username |  | -100 |
|  | Select \* “From thread a inner join user b on postuser = b.user WHEN b.username = ‘…..’ |  | 50 |
|  | Select \* “From post a inner join user b on postuser = b.user WHERE b.username = ‘…..’ |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all answers that are correct.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án**

| Anh/ Chị cho biết, Lệnh truy vấn bài viết đã xóa của 1 user trong Forum VNPT ? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Select \* From deletionlog WHERE type = ‘post’ and username = ‘….’ |  | 100/ 3 |
|  | Select \* From delete WHERE type = ‘post’ and username = ‘….’ |  | -100 |
|  | Select \* From deletionlog WHEN type = ‘post’ and username = ‘….’ |  | 100/ 3 |
|  | Other |  | 100/ 3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all answers that are correct.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án**

| Anh/ Chị cho biết, Lệnh xem số connection tối đa được phép kết nối tới Database đồng thời ? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SHOW VARIABLES LIKE 'min\_connections'; |  | 25 |
|  | SHOW VARIABLES LIKE 'min\_connections'; |  | 25 |
|  | SHOW VALUE LIKE 'min\_connections'; |  | 25 |
|  | SHOW VARIABLES 'max\_connections'; |  | 25 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all answers that are correct.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị cho biết trong OU nào sau đây trong VNPT Active Directory được sử dụng để cấp quyền cho Hệ thống VNPT Portal? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | DATA-VNP-Computer |  | -100 |
|  | Guest - VNPT |  | 100/3 |
|  | Test |  | 100/3 |
|  | Khối Cơ quan Tập đoàn |  | 100/3 |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Enter all right answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh chị cho biết trong OU nào sau đây trong VNPT Active Directory được sử dụng cho tra cứu Danh bạ trên Hệ thống VNPT Portal? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | Khối Cơ quan Tập đoàn |  | 100/3 |
|  | Các Công ty Cổ phần |  | -100 |
|  | Guest - VNPT |  | 100/3 |
|  | Các Công ty dọc |  | 100/3 |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Enter all right answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/ Chị cho biết, Làm thế nào để tạo 1 Mod trong 1 chuyên mục Forum ? | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Forum & Moderator => Forum Manager |  | 0 |
|  | Forum & Moderator => Forum Permissions |  | 0 |
|  | Setting => Options => Mod |  | 100 |
|  | Others |  | 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 theo quy định sử dụng Hệ thống AIS, văn bản giấy có yêu cầu gắn file đâu? | | | *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 nhiều đáp án:**

| Một server Exchange 2007 enterprise edition có thể có tối đa bao nhiêu storage group và database? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 100 Storage Group và 100 Database |  | 0 |
|  | 50 Storage Group và 50 Database |  | 100 |
|  | 25 Storage Group và 25 Database |  | 0 |
|  | 5 Storage Group và 5 Database |  | 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 nhiều đáp án:**

| Một server Exchange 2007 standard edition có thể có tối đa bao nhiêu storage group và database? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 100 Storage Group và 100 Database |  | 0 |
|  | 50 Storage Group và 50 Database |  | 0 |
|  | 25 Storage Group và 25 Database |  | 0 |
|  | 5 Storage Group và 5 Database |  | 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.* | | |  |

**Biểu hiện 5:**

**- Hiểu rõ cách thức lưu trữ các thành phần hệ thống cần sao lưu (chu kỳ backup, vị trí backup,..) ;**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị cho biết trong việc kiểm tra và xóa người dùng khỏi danh sách yêu cầu bỏ OTP được thực hiện theo chu kỳ nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | Hàng ngày, lúc 12h đêm |  | 100 |
|  | Hàng ngày, lúc 1h sáng |  | 0 |
|  | 4 lần\ngày, lúc 9h30, 11h30, 15, 17 |  | 0 |
|  | Thực hiện thủ công |  | 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 chu kỳ backup của CSDL lưu thông tin người dùng cho Hệ thống VNPT-CAS được thực hiện | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | 1 ngày/lần |  | 100 |
|  | 7 ngày/lần |  | 0 |
|  | 2 ngày/lần |  | 0 |
|  | 5 ngày/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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị cho biết chu kỳ backup của CSDL lưu thông tin các ứng dụng trên Hệ thống VNPT-Portal được thực hiện | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | 1 ngày/lần |  | 100 |
|  | 7 ngày/lần |  | 0 |
|  | 2 ngày/lần |  | 0 |
|  | 5 ngày/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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị cho biết để maintain Hệ thống, hàng ngày các server AIS được cấu hình khởi động lại dịch vụ Lotus Domino vào lúc này? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | 1h sáng |  | 0 |
|  | 2h sáng |  | 0 |
|  | 3h sáng |  | 0 |
|  | 4h sáng |  | 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 để maintain Hệ thống, trong Hệ thống AIS quản trị hệ thống đã cấu hình hàng ngày cập nhật index của các database vào lúc nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | 1h sáng |  | 0 |
|  | 2h sáng |  | 100 |
|  | 3h sáng |  | 0 |
|  | 4h sáng |  | 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 để thời gian maintain các Maibox database của Hệ thồng Email VNPT được cấu hình thực hiện hàng ngày vào lúc nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | Grade |
|  | 1h – 5h hàng ngày |  | 100 |
|  | 1h – 2h hàng ngày |  | 0 |
|  | 1h - 3h hàng ngày |  | 0 |
|  | 1h – 4h hàng ngày |  | 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.* | | |  |