ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

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

CẤP ĐỘ: 3

**Biểu hiện 1:**

**- Nắm vững chức năng, tính năng toàn bộ hệ thống, thông qua giao diện web, GUI, dòng lệnh,…**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết để kiểm tra dung lượng mail mà người dùng đã sử dụng là bao nhiêu thì cần kiểm tra ở đâu trong Properties của Account trong MS Exchange Console? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | General |  | 100 |
|  | User Information |  | 0 |
|  | Mailbox Settings |  | 0 |
|  | Mailbox Features |  | 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 kiểm tra dung lượng tối đa được cấp cho 1 tài khoản email, cần kiểm tra thông tin này ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | User Information |  | 0 |
|  | Mailbox Features |  | 0 |
|  | Account |  | 0 |
|  | Mailbox Settings |  | 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 khi cần mở, khóa 01 tài khoản email, cần tối thiểu những thông tin gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Account và Mobile |  | 0 |
|  | Account |  | 100 |
|  | FullName |  | 0 |
|  | Acount và FullName |  | 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 thay đổi thông tin số điện thoại của người dùng email, cần thay đổi ở những hệ thống nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Active Directory |  | 0 |
|  | MS Exchange |  | 0 |
|  | Directory và MS Exchange |  | 0 |
|  | Active Directory hoặc MS Exchange |  | 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 khi người dùng có nhu cầu tạo hay đổi tên tài khoản mail, tài khoản mới cần được kiểm tra để không được trùng với dữ liệu đã có của trường nào sau đây trên hệ thống: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Alias |  | 0 |
|  | Email Address |  | 100 |
|  | User Principal Name |  | 0 |
|  | Name |  | 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 thông tin ngày sinh của người dùng được lưu trong Active Directory được sử dụng lại ở trong ứng dụng nào: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | AIS |  | 0 |
|  | Chúc mừng sinh nhật trên VNPT Portal |  | 100 |
|  | Quản lý nguồn nhân lực của Ban Nhân lực Tập đoàn |  | 0 |
|  | VNPT Forum |  | 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:**

| Theo anh/chị việc đổi tên Organizational Unit có ảnh hưởng đến việc truy cập vào email của những người dùng thuộc Organizational Unit đó 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:**

| Theo anh/chị trên Hệ thống AIS, người sử dụng có thể chủ động khai báo cắt/mở tùy chọn cảnh báo tin nhắn SMS khi có văn bản, công việc mới 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:**

| Theo anh/chị có thể cấu hình ủy quyền gửi mail cho tất cả các thành viên trong Distribution Group được hay 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Theo anh/chịkhi tạo mới mailbox cho người dùng, có nhất thiết phải cần thông tin database chứa mailbox 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:**

| Theo anh/chịmột account email không khai báo số điện thoại di động có thể truy cập được VNPT Portal hay 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 1 đáp án:**

| Anh chị vui lòng cho biết việc chặn một địa chỉ mail ngoài VNPT gửi mail vào địa chỉ mail VNPT được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tại Mail Gateway 10.1.2.150 |  | 100 |
|  | Tại các Hub Transport Server |  | 0 |
|  | Tại các Client Access Server |  | 0 |
|  | Tại các Mailbox 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 vui lòng cho biết trường hợp nào sau đây khi khai báo tên trong mạng của đơn vị không gây ra lỗi trên Hệ thống AIS? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | AGG\_TCCB |  | 100 |
|  | AGG-TCCB |  | 0 |
|  | AGG:TCCB |  | 0 |
|  | AGG+TCCB |  | 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 vui lòng cho biết khi gửi một thông báo tới một đơn vị trên Hệ thống AIS có tích hợp gửi tin nhắn SMS, đối tượng nào nhận được SMS? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Trưởng đơn vị |  | 0 |
|  | Văn thư đơn vị |  | 0 |
|  | Trưởng, phó đơn vị |  | 0 |
|  | Tất cả nhân viên trong đơn vị |  | 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 vui lòng cho biết hiện tại việc đồng bộ thông tin từ AD sang Portal được thực hiện như thế nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Đồng bộ ngay khi có thay đổi trên AD |  | 0 |
|  | Đồng bộ 4 lần/ngày |  | 100 |
|  | Đồng bộ 1 lần/ngày |  | 0 |
|  | Không đồng bộ |  | 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 vui lòng cho biết việc cấu hình thư mục chứa các file fulltext index trên Hệ thống AIS được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Trong file notes.ini của từng server Lotus Domino |  | 100 |
|  | Trong bản ghi thông tin của từng server Lotus Domino |  | 0 |
|  | Mặc định của Lotus Domino không sửa được |  | 0 |
|  | Trong file cấu hình của máy chủ cài đặt Apache HTTP 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.* | | |  |

**Biểu hiện 2:**

**- Nắm vững mối liên hệ giữa các thành phần của hệ thống, giữa các ứng dụng, dịch vụ, sản phẩm CNTT;**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết khi tạo một thông báo hiển thị trên VNPT Portal, để thiết lập thông báo chỉ hiển thị trong khoảng thời gian nhất định, người dùng phải thiết lập trường thông tin nào sau đây trên thông báo? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Publish Date |  | 100/2 |
|  | Expiry Date |  | 100/2 |
|  | General Date One |  | 0 |
|  | General Date Two |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose two correct answers.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chịcho biếtkhi Hệ thống VNPT Portal bị sự cố không truy cập được, hệ thống nào sau đây bị ảnh hưởng? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hệ thống Phân tích kinh doanh Vinaphone |  | -100 |
|  | Lịch tuần Lãnh đạo |  | -100 |
|  | Công đoàn VNPT |  | 100/2 |
|  | Hệ thống báo cáo thanh khoản |  | 100/2 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all correct answers* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chịcho biếtkhi khai báo cắt OTP cho một người dùng, sau bao lâu thì người dùng có thể truy cập VNPT-CAS mà không cần OTP? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Ngay lập tức |  | -100 |
|  | 30 phút |  | 100 |
|  | 1 ngày |  | -100 |
|  | 3 ngày |  | -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: Có thể cấu hình cho phép hoặc không cho phép một tài khoản email sử dụng giao thức IMAP4 hay 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết: Để thiết lập giới hạn kết nối (Connection Limits) cho IMAP4 trên server Mail CAS, cần phải thiết lập 03 tham số: MaxConnections, MaxConnectionFromSingleIP, MaxConnectionsPerUser. Giới hạn của tham số MaxConnections được thiết lập trong khoảng bao nhiêu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1. 10000 |  | 0 |
|  | 1-15000 |  | 0 |
|  | 1 - 20000 |  | 0 |
|  | 1-25000 |  | 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:**

| Đơn vị A gửi văn bản cho Đơn vị B trên AIS. Đơn vị B chưa truy cập Hệ thống AIS để xử lý văn bản. Đơn vị A phát hiện ra chuyển nhầm văn bản cho đơn vị A và tiến hành thu hồi lại văn bản trên AIS. Anh/chị cho biết trong trường hợp này đơn vị B còn nhìn được văn bản trên AIS hay 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:**

| Đơn vị A gửi văn bản cho Đơn vị B trên AIS. Lãnh đạo đơn vị B truy cập Hệ thống AIS xử lý gửi văn bản cho anh Nguyễn Văn X. Đơn vị A phát hiện ra chuyển nhầm văn bản cho đơn vị A và tiến hành thu hồi lại văn bản trên AIS. Anh/chị cho biết trong trường hợp này đơn vị B còn nhìn được văn bản trên AIS hay 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết: Để thiết lập giới hạn kết nối (Connection Limits) cho IMAP4 trên server Mail CAS, cần phải thiết lập 03 tham số: MaxConnections, MaxConnectionFromSingleIP, MaxConnectionsPerUser. Giới hạn của tham số MaxConnectionsPerUser được thiết lập trong khoảng bao nhiêu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1-500 |  | 0 |
|  | 1-1000 |  | 100 |
|  | 1-1500 |  | 0 |
|  | 1-2000 |  | 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 thiết lập giới hạn kết nối (Connection Limits) cho IMAP4 trên server Mail CAS, cần phải thiết lập 03 tham số: MaxConnections, MaxConnectionFromSingleIP, MaxConnectionsPerUser. Giới hạn của tham số MaxConnectionFromSingleIP được thiết lập trong khoảng bao nhiêu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1-1000 |  | 100 |
|  | 1-1500 |  | 0 |
|  | 1-2000 |  | 0 |
|  | 1-2500 |  | 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 thiết lập giới hạn kết nối (Connection Limits) cho POP3 trên server Mail CAS, cần phải thiết lập 03 tham số: MaxConnections, MaxConnectionFromSingleIP, MaxConnectionsPerUser. Giới hạn của tham số MaxConnections được thiết lập trong khoảng bao nhiêu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1. 10000 |  | 0 |
|  | 1-15000 |  | 0 |
|  | 1 – 20000 |  | 100 |
|  | 1-25000 |  | 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 thiết lập giới hạn kết nối (Connection Limits) cho POP3 trên server Mail CAS, cần phải thiết lập 03 tham số: MaxConnections, MaxConnectionFromSingleIP, MaxConnectionsPerUser. Giới hạn của tham số MaxConnectionsPerUser được thiết lập trong khoảng bao nhiêu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1-500 |  | 0 |
|  | 1-1000 |  | 100 |
|  | 1-1500 |  | 0 |
|  | 1-2000 |  | 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 thiết lập giới hạn kết nối (Connection Limits) cho POP3 trên server Mail CAS, cần phải thiết lập 03 tham số: MaxConnections, MaxConnectionFromSingleIP, MaxConnectionsPerUser. Giới hạn của tham số MaxConnectionFromSingleIP được thiết lập trong khoảng bao nhiêu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1-1000 |  | 100 |
|  | 1-1500 |  | 0 |
|  | 1-2000 |  | 0 |
|  | 1-2500 |  | 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.* | | |  |

**Biểu hiện 3:**

**- Nắm rõ mô hình quản lý, phân cấp, phân quyền khai thác sử dụng của hệ thống.**

**- Thực hiện được việc backup, restore một phần và toàn bộ hệ thống theo quy trình ;**

**-Đề xuất được những sửa đổi cần thiết khi cập nhật phần cứng, phần mềm, tài liệu và quy trình.**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chịcho biếtviệc phân quyền truy cập Hệ thống VNPT Portal được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tại đầu mối cán bộ quản trị tại từng đơn vị |  | 0 |
|  | Tại đầu mối cán bộ quản trị hệ thống tại TTCNTT VNPT-Net |  | 100 |
|  | Tại đầu mối cán bộ tại Ban IT&VAS |  | 0 |
|  | Hệ thống tự đồng bộ thông tin từ Active Directory |  | 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/chịcho biếtviệc phân quyền truy cập Hệ thống Phân tích kinh doanh Vinaphone được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Phân quyền truy cập Portlet Phân tích kinh doanh Vinaphone |  | 0 |
|  | Phân quyền truy cập trên Database |  | 0 |
|  | Phân quyền truy cập VNPT-Portal |  | 0 |
|  | Phân quyền truy cập Portlet Phân tích kinh doanh Vinaphone và phân quyền truy cập trên 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chịcho biếtđể phân quyền truy cập Nhập lịch tuần, quản trị cần thực hiện? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Phân quyền truy cập Portlet Nhập lịch tuần |  | 0 |
|  | Phân quyền truy cập trên Database |  | 0 |
|  | Từ màn hình quản trị bổ sung thêm người dùng vào danh sách với vai trò là người Nhập lịch |  | 0 |
|  | Phân quyền truy cập Portlet Nhập lịch tuần và Từ màn hình quản trị bổ sung thêm người dùng vào danh sách với vai trò là người Nhập lịch |  | 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 Hệ thống AIS, khi chuyển văn bản tới đích danh Nguyễn Văn A thuộc Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ của Trung tâm Viễn thông Phú Thọ không sử dụng chức năng giao việc, những đối tượng nào sau đây nhận được văn bản? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Lãnh đạo Trung tâm Viễn thông Phú Thọ |  | -100 |
|  | Nguyễn Văn A |  | 100/2 |
|  | Đầu mối văn thư của Trung tâm Viễn thông Phú Thọ |  | 100/2 |
|  | Giám đốc Trung tâm Viễn thông Phú Thọ |  | -100 |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Choose all answers that are correct.****.*** | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chịcho biếtviệc phân quyền truy cập Hệ thống AIS được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tại đầu mối cán bộ quản trị tại từng đơn vị |  | 0 |
|  | Tại đầu mối cán bộ quản trị hệ thống tại TTCNTT VNPT-Net |  | 100 |
|  | Tại đầu mối cán bộ tại Ban IT&VAS |  | 0 |
|  | Hệ thống tự đồng bộ thông tin từ Active Directory |  | 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/chịcho biếtviệc phân quyền truy cập Hệ thống VNPT Forum được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tại đầu mối cán bộ quản trị tại từng đơn vị |  | 0 |
|  | Tại đầu mối cán bộ quản trị hệ thống tại TTCNTT VNPT-Net |  | 100 |
|  | Tại đầu mối cán bộ tại Ban IT&VAS |  | 0 |
|  | Hệ thống tự đồng bộ thông tin từ Active Directory |  | 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: Cụm máy chủ Client Access server của hệ thống email VNPT là Server mà người dùng kết nối tới để truy cập hòm thư của mình thông qua mail client, mobile device, hoặc web browser | | | 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: Máy chủ Gateway của hệ thống email VNPT là Server chịu trách nhiệm hoàn toàn về các internal mail flow | | | 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 đáp án:**

| Anh/chị cho biết trong Hệ thống Email VNPT, phần tử nào đóng vai trò chính trong việc chuyển/nhận email? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Active Directory |  | 0 |
|  | Mailbox |  | 0 |
|  | Client Access |  | 0 |
|  | Hub Transport |  | 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 CSDL sau, CSDL nào lưu thông tin tập lệnh dùng trong Hệ thống phân tích kinh doanh Vinaphone? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RP\_VNP |  | 100 |
|  | DIRTEL |  | 0 |
|  | FEEDBACK |  | 0 |
|  | RELEASE |  | 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 tính năng cảnh báo SMS tới điện thoại người dùng khi có email mới được cài đặt ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hệ thống 993 |  | 0 |
|  | Hệ thống VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Server Hub Transport |  | 100 |
|  | Server Mailbox |  | 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 tính năng soạn tin nhắn MP <tên tài khoản> gửi tới 993 để reset mật khẩu email VNPT được cài đặt ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hệ thống 993 |  | 100 |
|  | Hệ thống VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Server Active Directory |  | 0 |
|  | Server VNPT-AIS |  | 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 việc cấu hình truy cập Web Mail cho Hệ thống VNPT-Email SSO với Hệ thống VNPT-CAS được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hệ thống VNPT-Email |  | 100 |
|  | Hệ thống VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Hệ thống VNPT-Email và VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Hệ thống Active Directory |  | 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 thông tin nhóm người dùng trên VNPT Portal được lưu ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Active Directory |  | 0 |
|  | IBM Tivoli Directory |  | 100 |
|  | Lotus Domino |  | 0 |
|  | Database của Portal |  | 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:**

| You work as the Exchange administrator at ABC.com. The ABC.com network has an Exchange 2007 environment. ABC.com wants to know how much space the mailboxes take up at present.  How would you find this information? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | By running the AutomateProcessing Auto Update cmdlet |  | 0 |
|  | By running the Show-MailboxStatistics cmdlet |  | 0 |
|  | By running the Get-MailboxStatistics cmdlet |  | 100 |
|  | By running the Get-MailboxInformation cmdlet |  | 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 Hệ thống AIS tích hợp với Hệ thống 993 sử dụng cổng nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1352 |  | 0 |
|  | 80 |  | 0 |
|  | 8443 |  | 100 |
|  | 25 |  | 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 người dùng dùng chương trình outlook gửi thư bị thông báo lỗi “You have not permissions to send as this sender”, nguyên nhân vì sao? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Do người dùng nhập sai password |  | 0 |
|  | Do database chứa mailbox của người dùng bị lỗi |  | 0 |
|  | Do mailbox của người dùng, trong phần send-as permissions không có 'NT AUTHORITY\SELF' |  | 100 |
|  | Do lỗi kết nối đến SMTP 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: Trong môi trường Cluster Continuous Replication, Microsoft khuyến cáo dung lượng lớn nhất cho 1 database mailbox là bao nhiêu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 100 GB |  | 0 |
|  | 200 GB |  | 100 |
|  | 300 GB |  | 0 |
|  | 500 GB |  | 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 môi trường Cluster Continuous Replication yêu cầu mỗi storage group được phép có bao nhiêu database mailbox | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Không giới hạn số lượng database mailbox |  | 0 |
|  | Tối đa 10 database mailbox |  | 0 |
|  | Tối đa 05 database mailbox |  | 0 |
|  | Chỉ có duy nhất 01 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết: Trong Exchange Server 2007, khi tạo mới mailbox, có mấy loại mailbox để lựa chọn? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 0 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 0 |
|  | 4 |  | 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 tạo một danh sách các mailbox bằng Exchange Management Shell có thể sử dụng từ các file đầu vào có định dạng | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | \*.xls hoặc \*. xlsx |  | 0 |
|  | \*.csv |  | 100 |
|  | \*.txt |  | 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 cho biết: Cơ sở dữ liệu người dùng trên hệ thống Active Directory của VNPT hiện có bao nhiêu domain con? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 100 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 0 |
|  | 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.* | | |  |