ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: Kiến thức chuyên ngành CNTT

CẤP ĐỘ: 4

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

| Anh/Chị cho biết khi máy chủ APP hệ thống CCBS gặp tình trạng tải cao 90% – 100% thì sử dụng biện pháp nào để khắc phục mà không gây ảnh hưởng tới hoạt động của máy chủ APP này? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Restart máy chủ App |  | 0 |
|  | Restart Services App |  | 0 |
|  | Restart Install trên App |  | 100 |
|  | Kill App - Start App |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trên chức năng “Quản lý Menu” của hệ thống CCBS thì “Menu Cha” được tìm kiếm với ID là bao nhiêu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 0 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 0 |
|  | 0 |  | 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 “Camel\_donno” được sử dụng để dồn nợ cho các tỉnh nào dưới đây vào ngày 30 hàng tháng? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | HNI |  | 0 |
|  | HCM |  | 0 |
|  | HNI và HCM |  | 0 |
|  | 61 Tỉnh trừ HNI và HCM |  | 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 bảng lưu danh sách chức năng CCBS status nào của các chức năng trên CCBS biểu thị trạng thái “ Đã bật cờ SPS” | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 0 |  | 0 |
|  | 1 |  | 100 |
|  | 9 |  | 0 |
|  | 999 |  | 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 mức cảnh báo số connection trên Loadbalacing của hệ thống CCBS đối với từng máy chủ APP là bao nhiêu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 700 |  | 0 |
|  | 500 |  | 0 |
|  | 800 |  | 0 |
|  | 300 |  | 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 MA
2. **Câu hỏi chọn nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết hệ thống cảnh báo cước cao hàng ngày tổng hợp dữ liệu cước từ các nguồn nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Cước nóng trong nước |  | 100/2 |
|  | Cước roaming TAP |  | 0 |
|  | Cước roaming NRTDE |  | 100/2 |
|  | Cước chi tiết |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định “Khi xây dựng hệ thống thông tin mới hoặc cải tiến hệ thống thông tin hiện tại, phải đưa ra các yêu cầu về an toàn, bảo mật đồng thời với việc đưa ra các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ” | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | True |  | *100* |
|  | False |  | *0* |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định “Quá trình xử lý sự cố phải được ghi chép và lưu trữ tại đơn vị” | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | True |  | *100* |
|  | False |  | *0* |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

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 trong trường hợp hệ thống CNTT trọng yếu có sự cố không khắc phục được, hệ thống dự phòng phải thay thế được hệ thống chính trong vòng: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 4 giờ |  | *100* |
|  | 12 giờ |  | *0* |
|  | 24 giờ |  | *0* |
|  | 1 giờ |  | *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 với hệ thống CNTT trọng yếu, để đảm bảo tính đồng nhất và sẵn sàng của hệ thống dự phòng, phải chuyển hoạt động từ hệ thống chính sang hệ thống dự phòng tối thiểu: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 3 tháng /lần |  | *100* |
|  | 6 tháng/lần |  | *0* |
|  | 9 tháng/lần |  | *0* |
|  | 1 năm/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 đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1829/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 19/11/2015 quy định các đơn vị tổ chức kiểm tra việc tuân thủ QĐ này tối thiểu mỗi năm 1 lần | | | *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 1783/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định hệ thống AIS phải đảm bảo khả năng truy xuất trực tuyến thông tin của văn bản, công việc tối thiểu trong thời gian: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | 5 năm |  | *100* |
|  | 3 năm |  | *0* |
|  | 2 năm |  | *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 đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1783/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định tất cả các văn bản, công việc không thuộc dạng mật theo quy định của nhà nước, tập đoàn đều phải chuyển đổi sang văn bản điện tử và phát hành trên hệ thống AIS | | | *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 1771/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định về làm việc tại cơ quan: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | CBNV chỉ được sử dụng trang thiết bị và tài nguyên thông tin được đơn vị cấp hoặc của cá nhân tự trang bị |  | *0* |
|  | Cá nhân không được sử dụng máy tính, tài liệu của người khác khi chưa được phép từ chủ sở hữu |  | *0* |
|  | Khách đến cơ quan chỉ được phép sử dụng máy tính, thiết bị, tài liệu dành cho khách do đơn vị cấp |  | *0* |
|  | Cả 3 điều trên |  | *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 Quyết định số 1771/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định “Cấm gửi hoặc nhận các loại tập tin thực thi qua thư điện tử” | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | True |  | *100* |
|  | False |  | *0* |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1771/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định “Cập nhật và nâng cấp phần mềm, chương trình phòng chống mã độc, virus định kỳ 3 tháng/1 lần” | | | *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 1771/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định về kiểm soát truy cập ứng dụng: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Không được hiển thị các thông tin về hệ thống, phần mềm cài đặt khi chưa đăng nhập thành công |  | *0* |
|  | Không hiển thị các thông tin lỗi cụ thể về hệ thống cho người dùng khi đăng nhập không thành công hoặc khi xảy ra lỗi |  | *0* |
|  | Phải giới hạn số lần đăng nhập không thành công, tối đa 5 lần |  | *0* |
|  | Cả 3 điều trên |  | *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 Quyết định số 1771/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định về nhật ký truy cập: | | | *MC* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | 1. **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | Người quản trị phải lập hồ sơ theo dõi truy cập mạng và ứng dụng |  | *0* |
|  | Phải thiết lập tự động ghi log hệ thống |  | *0* |
|  | Phải kiểm tra file log hàng ngày để theo dõi và kịp thời xử lý sự cố |  | *0* |
|  | Cả 3 điều trên |  | *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 Quyết định số 1771/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định “Không sử dụng lại các mật khẩu cũ theo chu kỳ” | | | *TF* |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Answers** | **Hints/Feedback** | **Grade** |
|  | True |  | *100* |
|  | False |  | *0* |
|  | **General Feedback:** |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/chị cho biết Quyết định số 1771/QĐ-VNPT-IT&VAS ngày 11/11/2015 quy định “Người quản trị không dùng một tên truy nhập và mật khẩu chung cho nhiều ứng dụng, không dùng chung tên truy nhập và mật khẩu để quản trị mạng và quản trị ứng dụng” | | | *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.* | | |  |