ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: Kiến thức chuyên ngành CNTT

CẤP ĐỘ: 3

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

| Anh/Chị cho biết hệ thống Prepaid truyền file ảnh Chứng minh thư tới server lưu trữ bằng phương thức nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SFTP |  | 0 |
|  | FTP |  | 100 |
|  | Map Network Driver to Share foder |  | 0 |
|  | Copy-Paste |  | 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 Prepaid lưu trữ ảnh trong các Foder theo quy định thời gian như thế nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Foder hàng ngày |  | 0 |
|  | Foder hàng tháng |  | 100 |
|  | Foder hàng tuần |  | 0 |
|  | Foder hàng 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:**

| Anh/Chị cho biết hệ thống CCBS hỗ trợ sử dụng cho trình duyệt nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Internet Explorer |  | 100 |
|  | Chorme |  | 0 |
|  | Firefox |  | 0 |
|  | Cốc Cốc |  | 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 để tạo và phân quyền các user đại lý trên hệ thống Prepaid người quản trị sử dụng hệ thống nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCBS |  | 0 |
|  | Web114 |  | 100 |
|  | Chonso |  | 0 |
|  | Eload |  | 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 hệ thống log OPMN của hệ thống CCBS được sinh ra theo quy luật nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hàng ngày |  | 100/2 |
|  | Hàng tuần |  | 0 |
|  | Hàng giờ |  | 0 |
|  | Sau khi restart hệ thống |  | 100/2 |
|  | 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 hệ thống CCBS khi hoạt động sinh ra các loại log nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Log opmn |  | 100/3 |
|  | Log app |  | 100/3 |
|  | Log Apache |  | 100/3 |
|  | Log Tomcat |  | 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 dữ liệu thông tin thuê bao trả sau nằm trong quyền quản lý của các viễn thông tỉnh được lưu trữ chung trên 1 Schema ở DB CCBS đúng hay sai? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Đúng |  | 0 |
|  | Sai |  | 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 hệ thống chọn số có sử dụng máy chủ Loadbalacing vật lý để chia tải hệ thống 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 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết các server trong hệ thống IPCC đang được chạy RAID mấy? | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | RAID 0 |  | *0* |
|  | RAID 1 |  | *0* |
|  | RAID 5 |  | *100* |
|  | 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 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết chương trình giám sát tập trung của hệ thống IPCC có mục đích gì? | | |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Kiểm soát việc truyên cước |  | *0* |
|  | Kiểm soát việc kết nối dữ liệu |  | *0* |
|  | Kiểm soát cơ sở dữ liệu |  | *0* |
|  | Kiểm soát chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác CSKH. |  | *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 Reporting server có chức năng gì trên hệ thống IPCC | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | lưu thông tin cước thô,  kết xuất báo cáo tùy biến. |  | *100* |
|  | Lưu thông tin khách hàng |  | *0* |
|  | Lưu dữ liệu backup |  | *0* |
|  | Lưu 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 1 đáp án:**

| Theo anh chị, CUIC- Cisco Unified Intelligence Center server là server gì? | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Server giám sát toàn bộ  các thành phần trong IPCC |  | *0* |
|  | server cung cấp báo cáo |  | *100* |
|  | server đồng bộ thời gian |  | *0* |
|  | server dùng để lưu thông tin cước thô |  | *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 phân quyền trên CCMP(Cisco Unified Contact Management Portal) của hệ thống IPCC được chia thành mấy loại: | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | User quản trị tổng thể |  | *100/3* |
|  | User quản trị từng trung tâm |  | *100/3* |
|  | User Supervisor |  | *100/3* |
|  | user client |  | *-100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |
|  | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết các server ROGGER của hệ thống IPCC đóng vai trò gì? | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | **quản lý agent** |  | *100/3* |
|  | gắn kết các thành phần |  | *100/3* |
|  | định tuyến cuộc gọi trong toàn hệ thống |  | *100/3* |
|  | Quản lý các thuê bao |  | *-100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Chọn tất cả các đáp án đúng* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết Trường(field) nào bắt buộc phải có trong file cước của hệ thống Mediation AMA | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | A\_SUBS |  | *100/3* |
|  | IMEI |  | *100/3* |
|  | REC\_TYPE |  | *100/3* |
|  | SPID |  | *-100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Chọn tất cả các đáp án đúng* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết phân hệ crosscell trên hệ thống CCOS có chức năng gì? | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | chăm sóc khách hàng |  | *50* |
|  | tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ do Vinaphone cung cấp. |  | *50* |
|  | Quản lý cước |  | *-100* |
|  | Quản lý các thuê bao |  | *-100* |
|  | **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 quản trị Cơ sở dữ liệu trong hệ thống SPS là gì | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | MY SQL |  | *0* |
|  | SQL SERVER |  | *0* |
|  | ORACLE |  | *100* |
|  | PostgreSQL |  | *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 chức năng của hệ thống SPS là gì? | | |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Cung cấp dịch vụ MAC |  | *0* |
|  | Cung cấp dịch vụ ringtunes |  | *0* |
|  | Kiểm soát cơ sở dữ liệu |  | *0* |
|  | Cổng cung cấp dịch vụ cho thuê bao vinaphone |  | *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 NEI QOS có chức năng gì trên hệ thống SPS | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Kết nối hệ thống SPS tới Webservice QOS để quản lý dung lượng miễn phí của khách hạng khi thực hiện đăng ký gói dịch vụ 3G |  | *100* |
|  | Dùng để thực hiện việc đóng mở IC,OC |  | *0* |
|  | Dùng để kết nối từ hệ thống SPS tới hệ thống HLR |  | *0* |
|  | Dùng để kết nối từ hệ thống SPS tới hệ thống IN |  | *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, phần core của hệ thống SPS là do công ty nào phát triển? | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | APPLE |  | *0* |
|  | COMPTEL |  | *100* |
|  | IBM |  | *0* |
|  | ZTE |  | *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 user Admitrator của phần mền Comptel InstantLink thuộc hệ thông SPS có thể thực hiện những chức năng gì: | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Xem trạng thái hiện tại của các NEI |  | *100/3* |
|  | Xem trạng thái hiện tại của các SME |  | *100/3* |
|  | Tra cưu lịch sử đóng mở các dịch vụ của một thuê bao |  | *100/3* |
|  | Tra cứu thông tin cá nhân của thuê bao |  | *-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 hệ thống SPI có những tính năng gì? | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Đăng ký các gói cước 3G cho thuê bao |  | *100/3* |
|  | Đóng mở băng thông cho thuê bao |  | *100/3* |
|  | Gia hạn các gói cước 3G cho thuê bao |  | *100/3* |
|  | Đăng ký thông tin cá nhân cho thuê bao. |  | *-100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Chọn tất cả các đáp án đúng* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết HLR lưu trữ những thông tin gì? | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Số thuê bao:MSISN |  | *100/3* |
|  | Số số sim:IMSI |  | *100/3* |
|  | Trạng thái gọi đi của thuê bao:OC |  | *100/3* |
|  | Ngày kích hoạt của thuê bao |  | *-100* |
|  | **Correct Feedback:** |  |  |
|  | **Incorrect Feedback:** |  |  |
|  | **Partially Correct Feedback:** |  |  |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Chọn tất cả các đáp án đúng* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết DATABASE BCCS\_55 lưu trữ những dữ liệu gì? | | | *MA* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Dữ liệu dung lượng sử dụng miễn phía của thuê bao đăng ký gói 3G |  | *50* |
|  | Dữ liệu cước GPRS |  | *50* |
|  | Dữ liệu thông tin cá nhân của thuê bao. |  | *-100* |
|  | Dữ liệu ảnh CMT của thuê bao |  | *-100* |
|  | **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 ABACUS cung cấp số liệu cước cố định quốc tế cho các viễn thông tỉnh/ Thành phố dưới dạng gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | File .csv |  | 0 |
|  | File .txt |  | 0 |
|  | File .dbf |  | 100 |
|  | File .xml |  | 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 phân hệ nào thuộc hệ thống ABACUS? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Collecting |  | 100/3 |
|  | Decoding |  | -100 |
|  | Rating |  | 100/3 |
|  | Loading |  | 100/3 |
|  | 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 hệ thống ABACUS có tính cước quốc tế cho các thuê bao di động 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:**

| Anh/chị cho biết hệ thống ABACUS có chức năng phát hiện và cảnh báo gian lận cước quốc tế 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 hay nhiều đáp án:**

| Anh/chị cho biết Server iPhone Web application đang sử dụng Hệ điều hành gì | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Microsoft Windows server 2008 R2 |  | 100 |
|  | Sun Solarid |  | 0 |
|  | Redhat |  | 0 |
|  | HP Unix |  | 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 Server Quản Lý Sản Phẩm Web Application đang sử dụng hệ điều hành gì | | | | MC | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Answers | Hints/Feedback | Grade | |
|  | Microsoft Windows server 2008 R2 |  | 0 | |
|  | Sun Solarid |  | 0 | |
|  | Redhat 5.5 |  | 100 | |
|  | Redhat 4.7 |  | 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 Hệ thống Quản Lý Sản Phẩm giao tiếp với hệ thống VNP qua giao thức gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SNMP |  | 0 |
|  | Data Link |  | 100 |
|  | SSH |  | 0 |
|  | LDAP |  | 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 Chức năng của hệ thống VinaPhone Plus là gì : | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tính cước khách hàng |  | 0 |
|  | Phục vụ bán sim thẻ |  | 0 |
|  | Phục vụ việc chăm sóc khách hàng |  | 100 |
|  | Cung cấp các dịch vụ GTGT |  | 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 Chức năng của hệ thống QLSP là gì: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Chăm sóc khách hàng |  | 0 |
|  | Cung cấp các dịch vụ game |  | 0 |
|  | Quản lý các sản phẩm : Thẻ cào, sim trắng, bộ kit... |  | 100 |
|  | Giải quyết khiếu nại |  | 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 Chức năng của hệ thống iPhone là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Cung cấp chứng thực số |  | 0 |
|  | Chăm sóc khách hàng |  | 0 |
|  | Bán hàng iPhone |  | 100 |
|  | Tính cước trả sau |  | 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 làm ơn cho biết: Trong hệ thống VinaPhone Plus các máy chủ ứng dụng cơ sở dữ liệu đang cài đặt ứng dụng nào? | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | MySQL Server |  | 0 |
|  | Oracle Databases Server |  | 100 |
|  | MongoDB |  | 0 |
|  | Microsoft SQL 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 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị cho biết Trên hệ thống Thread Manager quản lý vận hành hệ thống QLSP, có những giám sát nào: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giám sát kết nối với các hệ thống liên quan |  | 100/3 |
|  | Giám sát lỗi từ database |  | 100/3 |
|  | Giám sát lỗi từ các tiến trình chạy |  | 100/3 |
|  | Giám sát cảnh báo lỗi người dùng |  | 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 Hệ thống Thread Manager quản lý vận hành hệ thống QLSP, có thể gửi cảnh báo bằng cách nào dưới đây: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SMS |  | 50 |
|  | Email |  | 50 |
|  | Send Trap |  | 0 |
|  | Hệ thống không có khả năng gửi cảnh báo |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Choose all answers that are correct.* | | |  |

# **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị cho biết Server nào chịu trách nhiệm backup dữ liệu trong cụm server  QLSP Database | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 10.149.33.199 |  | 100 |
|  | 10.149.33.201 |  | 0 |
|  | 10.149.33.202 |  | 0 |
|  | 10.149.33.203 |  | 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 Hệ thống iPhone sử dụng database nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | My SQL |  | 0 |
|  | Oracle |  | 100 |
|  | Microsoft SQL |  | 0 |
|  | DB2 |  | 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 Hệ thống BCKH sử dụng giao thức gì để lấy thông tin thẻ nạp đầu tiên? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Datalink. |  | 0 |
|  | FTP |  | 100 |
|  | SNMP |  | 0 |
|  | Telnet |  | 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 làm ơn cho biết: Trong hệ thống QLSP có bao nhiêu máy chủ chạy ứng dụng Web Application Server | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 1 |  | 0 |
|  | 2 |  | 100 |
|  | 3 |  | 0 |
|  | 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 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị làm ơn cho biết: Trong hệ thống QLSP có bao nhiêu máy chủ chạy ứng dụng Databases Oracle Server | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | 1 |  | 0 |
| B | 2 |  | 100 |
| C | 3 |  | 0 |
| D | 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 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị làm ơn cho biết: Trong hệ thống iPhone có bao nhiêu máy chủ chạy ứng dụng CA (Certificate Authority)? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | 1 |  | 100 |
| B | 2 |  | 0 |
| C | 3 |  | 0 |
| D | 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 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị làm ơn cho biết: Trong hệ thống QLSP có bao nhiêu máy chủ chạy ứng dụng CA (Certificate Authority)? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | 1 |  | 100 |
| B | 2 |  | 0 |
| C | 3 |  | 0 |
| D | 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 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị làm ơn cho biết: Trong hệ thống QLSP các máy chủ ứng dụng sử dụng máy chủ của hãng nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Dell |  | 100 |
| B | SUN |  | 0 |
| C | HP |  | 0 |
| D | IBM |  | 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.*** | | |  |

# **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị làm ơn cho biết: Trong hệ thống Vinaphone Plus các máy chủ ứng dụng Web Application Server sử dụng máy chủ của hãng nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | IBM |  | -100 |
|  | HP |  | 50 |
|  | SUN |  | 50 |
|  | DELL |  | -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 làm ơn cho biết: Trong hệ thống iPhone máy chủ ứng dụng Web Application Server đang sử dụng Hệ điều hành gì? | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
| A. | Microsoft Windows server |  | 100 |
| B. | Sun Solaris |  | 0 |
| C. | Linux |  | 0 |
| D. | Unix |  | 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.*** | | |  |

# **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án**

| Anh/chị làm ơn cho biết: Trong hệ thống QLSP các máy chủ ứng dụng cơ sở dữ liệu đang cài đặt ứng dụng nào? | | | **MC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | MySQL Server |  | 0 |
|  | Oracle Databases Server |  | 100 |
|  | MongoDB |  | 0 |
|  | Microsoft SQL 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 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.* | | |  |