ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: Kiến thức chuyên ngành CNTT

CẤP ĐỘ: 2

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

| Anh/Chị cho biết máy chủ ứng dụng hệ thống CCBS sử dụng hệ điều hành nào ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Linux |  | 0 |
|  | Window Server 2008 |  | 100 |
|  | SUN OS |  | 0 |
|  | Window Server 2012 |  | 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 chế Backup Full trên Database Numstore hoạt động theo chu kỳ nào ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 tháng / 1 lần |  | 0 |
|  | 1 ngày /1 lần |  | 100 |
|  | 1 Tuần / 1 lần |  | 0 |
|  | 12h/1 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 lệnh nào trên nền tảng Windows dùng để xác định đường đi từ nguồn tới đích của một gói Giao thức mạng Internet | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | traceroute |  | 0 |
|  | ipconfig |  | 0 |
|  | tracert |  | 100 |
|  | ipconfig -a |  | 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 Ezpay hiện tại đang sử dụng mấy máy chủ ứng dụng | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 0 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 100 |
|  | 4 |  | 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 CCBS đang sử dụng địa chỉ IP nào để truy cập? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 10.149.34.162 |  | 0 |
|  | 10.149.34.164 |  | 0 |
|  | 10.149.34.166 |  | 0 |
|  | 10.149.34.168 |  | 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 hệ thống lệnh kiểm tra dung lượng tổng của 1 thư mục trên hệ điều hành LINUX là gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | df -h |  | 0 |
|  | du -hs |  | 100 |
|  | df -a |  | 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 đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết hệ thống CCBS có đăng ký gói cước khuyến mại cho thuê bao trả trước được không? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Có |  | 0 |
|  | Không |  | 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 hệ thống chọn số có gửi mã xác thực khi đăng ký số về cho khách hàng qua SMS không? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Có |  | 0 |
|  | Không |  | 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 giao thức mặc định để gửi tin nhắn là smpp | | | 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 hệ thống IPCC là viết tắt của từ gì? | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | International Pigment Cell Conference |  | *0* |
|  | |  | | --- | | International Publishers Copyright Council | |  | *0* |
|  | Internet Protocol Contact Center |  | *100* |
|  | |  | | --- | | Incorrect Product Code Codeword | |  | *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 cước từ các tổng đài di động được truyền về Trung tâm tính cước có dạng gì? | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | hecxa |  | *0* |
|  | XML |  | *0* |
|  | binary |  | *100* |
|  | *ASCII* |  | *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 IPCC của Vinaphone gồm có mấy site chi nhánh: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 2 site |  | *0* |
|  | 3 site |  | *100* |
|  | 4 site |  | *0* |
|  | 5 site |  | *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, một luồng E1 hỗ trợ được tối đa bao nhiêu cuộc gọi vào cùng 1 thời điểm | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 28 cuộc |  | *0* |
|  | 29 cuộc |  | *0* |
|  | 30 cuộc |  | *100* |
|  | Không giới hạn số cuộc |  | *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 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết các bước để có một file cước AMA hoàn chỉnh trong hệ thống Mediation | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | collector |  | *100/3* |
|  | decoder |  | *100/3* |
|  | Composit AMA |  | *100/3* |
|  | loader |  | *-100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Choose all answers that are correct.* | | |  |

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

| Anh/ Chị cho biết điên thoại sử dụng trong hệ thống IPCC thuộc về loại điện thoại nào | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | [**Điện thoại VoIP**](http://www.tongdai.com.vn/dien-thoai-ip.html) |  | *100/3* |
|  | Điện thoại IP |  | *100/3* |
|  | Điện thoại SIP |  | *100/3* |
|  | Điện thoại Analog |  | *-100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Choose all answers that are correct.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết hệ thống IPCC sử dụng công nghệ MPLS, 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:**

| Hệ thống IPCC của Vinaphone đang sử dụng là của hãng CISCO, 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 lệnh nào được sử dụng để kiểm tra dung lượng ổ trên hệ điều hành Linux | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | cat |  | *0* |
|  | grep |  | *0* |
|  | wget |  | *0* |
|  | df |  | *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 FPT.VOIP có chức năng gì trong hệ thống IPCC? | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | phần mềm được cài trên máy tính của điện thoại viên, trợ giúp cho điện thoại viên trong việc quản lý các cuộc gọi, xem những thông tin về khách hàng |  | *0* |
|  | Dùng để quản trị và cấu hình ICM |  | *0* |
|  | hệ thống trả lời tự động, lưu cuộc gọi chờ. |  | *0* |
|  | hệ thống có khả năng ghi âm và tra cứu lịch sử cuộc gọi |  | *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 việc backup trên server Rogger của hệ thống IPCC được thực hiện định kỳ bao lâu 1 lần | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 1 ngày |  | *0* |
|  | 1 tháng |  | *100* |
|  | 6 tháng |  | *0* |
|  | 1 năm |  | *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, HDS trong hệ thống IPCC có nghĩa là gì? | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Hitachi Data Systems |  | *0* |
|  | High Definition Systems |  | *0* |
|  | Hydrostatic Design Stress |  | *0* |
|  | Historical data server |  | *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 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết hệ thống IPCC được thiết kế nhằm mục đích gì? | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | đáp ứng nhu cầu chăm sóc |  | *100* |
|  | giải đáp khách hàng |  | *100* |
|  | Truyền cước |  | *-100* |
|  | Xử lý dữ liệu cước |  | *-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 phân hệ nào sau đây thuộc chương trình CCOS: | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | **CCBS LOGS MONITOR** |  | *-100* |
|  | Chọn số |  | *-100* |
|  | OUTBOUND |  | *50* |
|  | Crosscell |  | *50* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Chọn tất cả các đáp án đúng* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết Hệ thống SPS có bao nhiêu Service Module Engine | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 2 |  | *0* |
|  | 4 |  | *0* |
|  | 5 |  | *0* |
|  | 6 |  | *100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết đến thời điểm hiện tại hệ thống SPS có bao nhiêu NEI | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 3 |  | *0* |
|  | 5 |  | *0* |
|  | 6 |  | *100* |
|  | 10 |  | *0* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết lệnh nào bên dung để kiểm tra trạng thái Comptel InstantLink của hệ thống SPS | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | CTL\_CONTROL START |  | *0* |
|  | CTL\_CONTROL STATUS |  | *100* |
|  | CTL\_CONTROL STOP |  | *0* |
|  | Không lệnh nào trong các lệnh 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 hiện tại có bao nhiêu tiến trình đồng bộ dữ liệu giưa DB VNP và DB SPS | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 2 |  | *0* |
|  | 3 |  | *0* |
|  | 4 |  | *100* |
|  | 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 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết: Các database nào thuộc hệ thống SPS? | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | catalina.sh |  | *-100* |
|  | Cơ sở dữ liệu IST |  | *100/3* |
|  | Cơ sở dữ liệu ARC |  | *100/3* |
|  | Cơ sở dữ liệu CTL |  | *100/3* |
|  | **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 NEI nào Thuộc hệ thống SPS | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | NEI :HLR |  | *100/3* |
|  | NEI: IN |  | *100/3* |
|  | NEI:IPHONE |  | *-100* |
|  | NEI:QOS |  | *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 hệ thống SPI có thể gửi lệnh đóng mở gọi đi, gọi đến 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 lệnh ctl\_control status dùng dể kiểm tra trạng thái của ưng dụng Comptel InstantLink 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 phần mềm nào được dùng để xem RAID của máy chủ IBM? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | *disk management* |  | 0 |
|  | ***HP Array Configuration Utility*** |  | 0 |
|  | MEGARAID Storageb Manager |  | 100 |
|  | Computer Manager |  | 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 loại máy chủ của hệ thống ABACUS là của hãng nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | HP |  | 0 |
|  | IBM |  | 0 |
|  | DELL |  | 0 |
|  | SUN |  | 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 việc hệ thống CCOS hiện tại có bao nhiêu server? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 10 server |  | 0 |
|  | 11 server |  | 0 |
|  | 12 server |  | 100 |
|  | 13 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:**

| Theo anh chị, Hệ thống CCOS có tổng bao nhiêu phân hệ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 10 phân hệ |  | 0 |
|  | 11 phân hệ |  | 0 |
|  | 12 phân hệ |  | 0 |
|  | 13 phân hệ |  | 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, Hệ thống CCOS được xây dựng trên mô hình mấy lớp? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 lớp |  | 0 |
|  | 2 lớp |  | 0 |
|  | 3 lớp |  | 100 |
|  | 4 lớp |  | 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, chức năng hot-Spare trên server có chức năng gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ổ cứngg bị lỗi có thể thay thế và dữ liệu được cập nhật lại mà không cần tắt công tắc nguồn |  | 0 |
|  | Giúp Hiệu suất đọc liên tục tốt hơn |  | 0 |
|  | một ổ cứng chỉ chạy khi mà ổ cứng trong mảng bị hỏng và Bộ phận điều khiển RAID sẽ tự động tạo lại mảng với ổ cứng mới |  | 100 |
|  | * Có thể khôi phục lại dữ liệu khi 02 ổ cứng bị hỏng |  | 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, Các máy chủ chứa Database của hệ thống CCOS sử dụng RAID mấy? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RAID 0 |  | 0 |
|  | RAID 1 |  | 100 |
|  | RAID 5 |  | 0 |
|  | RAID 10 |  | 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 hay nhiều đáp án:

| Anh/Chị cho biết các server của hệ thống ABACUS sử dụng các loại RAID nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RAID 0 |  | -100 |
|  | RAID 1 |  | 100 |
|  | RAID 5 |  | 100 |
|  | RAID 10 |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |
|  | | |  |

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.* | | |  |

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.* | | |  |