ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 1

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

| Anh/Chị cho biết trên hệ thống PPS-IN, phần tử nào đóng vai trò giao tiếp báo hiệu giữa IVRU với mạng lõi | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCWS (Customer Care Web Service) |  | 0 |
|  | CCS (Call Control Server) |  | 100 |
|  | SLU (Service Logic Unit) |  | 0 |
|  | SGU (Signaling Gateway Unit) |  | 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 hệ thống C1-RT, phần tử nào đóng vai trò gateway API cho các chương trình đối tác gửi lệnh vào hệ thống để tác động vào các thông số thuê bao | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCWS (Customer Care Web Service) |  | 0 |
|  | SAPI (Single-API) |  | 100 |
|  | SGU (Signaling Gateway Unit) |  | 0 |
|  | SLU (Service Logic Unit) |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết hệ thống RDC (Recharge Data Collector) lấy dữ liệu nạp thẻ từ nguồn nào: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Eload |  | 0 |
|  | Voucher Server |  | 0 |
|  | PPS-IN |  | 100 |
|  | CCBS |  | 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, Số serial in trên thẻ cào 36141000016729 là thì trên hệ thống Voucher Server giá trị Batch number và Serial number của thẻ này là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Batch number =36141, Serial number =16729 |  | 0 |
|  | Batch number =36141, Serial number =000016729 |  | 0 |
|  | Batch number =361410, Serial number =016729 |  | 0 |
|  | Batch number =361410, Serial number =16729 |  | 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 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết trong hệ thống PPS-IN, các phần tử nào có giao tiếp báo hiệu với mạng SS7: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SGU |  | 100/2 |
|  | SDP |  | -100 |
|  | CCS |  | 100/2 |
|  | CCWS |  | -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 RDC (Recharge Data Collector) có thể lấy được các thông tin sau đây từ HLR | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | LAC, CID |  | 100/2 |
|  | Số Serial của thẻ |  | -100 |
|  | Location Number |  | 100/2 |
|  | Mã bí mật của thẻ |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Thuê bao Ezcom là thuê bao chỉ sử dụng được dịch vụ Data? | | | 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: Trong hệ thống PPS-IN, các thuê bao được khai báo vào các SDP khác nhau một cách ngẫu nhiên? | | | 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.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 1

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

| Anh/Chị cho biết trên hệ thống Gphone - IN, phần tử nào đóng vai trò chính trong việc xử lý cuộc gọi | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCWS (Customer Care Web Service) |  | 0 |
|  | SDP (Service Data Point) |  | 0 |
|  | SLU (Service Logic Unit) |  | 100 |
|  | SGU (Signaling Gateway Unit) |  | 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 hệ thống Myzone phần tử nào đóng vai trò kiểm tra vị trí(LAC) các cuộc gọi | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Location filter |  | 100 |
|  | Database timesten |  | 0 |
|  | Database online |  | 0 |
|  | Database offline |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết trên hệ thống PPS-IN giao diện tra cứu thông tin thuê bao gọi là gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SAW(Service Administration Workstation) |  | 0 |
|  | CCC(Customer Care Client) |  | 100 |
|  | CCS(Call Control Server) |  | 0 |
|  | IVRU (Interactive Voice Response) |  | 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, trong báo hiệu, GT có nghĩa là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Group Technology |  | 0 |
|  | Transmitter Gain |  | 0 |
|  | Graphics Terminal |  | 0 |
|  | Global Title |  | 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 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết để khởi động lại server chạy hđh linux ta có thể dùng lệnh: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | init 6 |  | 100/2 |
|  | shutdown |  | -100 |
|  | reboot |  | 100/2 |
|  | startup |  | -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: Giao thức truyền file giữa các server trong đó có: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ssh |  | -100 |
|  | telnet |  | -100 |
|  | ftp |  | 100/2 |
|  | sftp |  | 100/2 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Thuê bao trả trước có thể nạp thẻ bằng cách gọi đến 900 và làm theo hướng dẫn | | | 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 khi chưa đăng ký vùng hoạt động, thuê bao di động nội vùng Myzone vẫn có thể gọi đi được. | | | 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.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 1

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

| Anh/Chị cho biết trên hệ thống IN, phần tử nào cung cấp kết nối qua giao thức Diametter | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCWS (Customer Care Web Service) |  | 0 |
|  | SDP (Service Data Point) |  | 0 |
|  | SLU (Service Logic Unit) |  | 0 |
|  | DGU (Diameter Gateway Unit) |  | 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 hệ thống IN, phần tử nào phân tải các lệnh soap API gửi vào CCWS | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | HSBU |  | 0 |
|  | LBA |  | 100 |
|  | FCSW |  | 0 |
|  | CCWS |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết trên hệ thống PPS-IN giao diện khai báo cước cho thuê bao trả trước là gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SAW(Service Administration Workstation) |  | 100 |
|  | CCC(Customer Care Client) |  | 0 |
|  | CCS(Call Control Server) |  | 0 |
|  | IVRU (Interactive Voice Response) |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết trên hệ thống C1RT , giao diện khai báo cước cho thuê bao trả sau là gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | PCAT |  | 100 |
|  | CCC |  | 0 |
|  | Web EMC |  | 0 |
|  | UPM |  | 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 MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết để tắt hẳn server chạy hđh linux ta có thể dùng lệnh: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | init 0 |  | 100/2 |
|  | shutdown |  | 100/2 |
|  | reboot |  | -100 |
|  | startup |  | -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 OCG hỗ trợ trừ cước qua giao diện nào | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | xml |  | 100/2 |
|  | smpp+ |  | 100/2 |
|  | ftp |  | -100 |
|  | sftp |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Thuê bao trả trước có thể kiểm tra số tiền trong tài khoản đang có qua 900? | | | 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 khi chưa đăng ký thông tin thuê bao, thuê bao trả trước vẫn thực hiện cuộc gọi cho số thuê bao khác bình thường? | | | TF |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | True |  | 0 |
|  | false |  | 100 |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Swap 'True' and 'False' to put the right answer first. Do not include hints/feedback.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 1

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

| Anh/Chị cho biết hệ thống Eload giao tiếp với SMSC bằng giao thức nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SOAP |  | 0 |
|  | SMPP |  | 100 |
|  | C7 |  | 0 |
|  | CAMEL 3 |  | 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 hệ thống RDC, phần tử nào đóng vai trò trigger nạp thẻ từ các SDP, ghi ra file cdr và insert vào bảng TABLE\_PROCESSING | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Mediation Module |  | 100 |
|  | Core Module |  | 0 |
|  | SS7 Module |  | 0 |
|  | Database |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết hệ thống VcardServer kết nối với hệ thống nào để cung cấp giao diện cho các đại lý dùng để nạp thẻ vào tài khoản games, internet, … cho người dùng cuối bằng thẻ cào vật lý thuộc mạng VinaPhone. | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Eload |  | 0 |
|  | Voucher Server |  | 100 |
|  | PPS-IN |  | 0 |
|  | IN Gateway |  | 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, chương trình SMS900 kết nối với các ứng dụng khác bằng giao thức nào để thực hiện chức năng gateway nhận và phản hồi tin nhắn từ/đến SMSC | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | TCP Socket |  | 100 |
|  | SMPP |  | 0 |
|  | CAMEL 2 |  | 0 |
|  | 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 MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết khách hàng sử dụng dịch vụ trả trước của Vinaphone có thể đăng ký các gói khuyến mại cục bộ bằng cách nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Gửi SMS |  | 100/3 |
|  | Nhắn USSD |  | 100/3 |
|  | Qua Web |  | 100/3 |
|  | Qua email |  | -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: Tài khoản khuyến mại của thuê bao trả trước Vinaphone sẽ được dùng sử dụng những dịch vụ nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Nhắn tin nội ngoại mạng |  | 100/2 |
|  | Gọi nội ngoại mạng |  | 100/2 |
|  | Dịch vụ giá trị gia tăng |  | -100 |
|  | Chuyển tiền |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: IN Gateway không có chức năng quản lý danh sách đầu số thuê bao đối với các giao dịch từ các hệ thống khác gửi tới hệ thống PPS-IN | | | 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: Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ 2 Friends qua dịch vụ USSD | | | 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.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 1

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

| Anh/Chị cho biết trên hệ USSDPayment (\*103#) giao tiếp với CCWS bằng giao thức nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SOAP/XML |  | 100 |
|  | SMPP |  | 0 |
|  | C7 |  | 0 |
|  | CAMEL 3 |  | 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 mạng Vinaphone hai thê bao chuyển tiền cho nhau sử dụng dịch vụ nào sau? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Đăng ký gói Cặp đôi (**couple**) |  | 0 |
|  | 2Friend |  | 100 |
|  | Đăng ký gói Kết bạn (Friend) |  | 0 |
|  | Không thể chuyển tiền |  | 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, | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 100 |
|  |  |  | 0 |
|  |  |  | 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 MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết để nạp thẻ cho một thuê bao khác trong mạng Vinaphone có thể sử dụng hình thức nạp nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | \*103# (USSDPayment) |  | 100/3 |
|  | 8001094 (payment IVR Vinaphone) |  | 100/3 |
|  | \*100\*Mã\_số\_thẻ\_cào# |  | -100 |
|  | VinaPortal |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter Thre right and one wrong answers.* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  |  |  | 100/2 |
|  |  |  | -100 |
|  |  |  | 100/2 |
|  |  |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: Thuê bao trả trước của Vinaphone có thể mua thêm ngày sử dụng 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:**

| Anh/Chị cho biết: Các ứng dụng triển khai khuyến mại cục bộ (KMCB) đều phải kết nối tới Hệ thống PPS-IN 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.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 1

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

| Anh/Chị cho biết trên hệ thống IN, phần tử nào đóng vai trò gateway API cho các chương trình đối tác gửi lệnh vào hệ thống để tác động vào các thông số thuê bao trả trước | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCWS (Customer Care Web Service) |  | 100 |
|  | SDP (Service Data Point) |  | 0 |
|  | SLU (Service Logic Unit) |  | 0 |
|  | SGU (Signaling Gateway Unit) |  | 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 hệ thống PPS-IN phần tử nào đóng vai trò CSDL lưu trữ thông tin thuê bao trả trước | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCWS (Customer Care Web Service) |  | 0 |
|  | SDP (Service Data Point) |  | 100 |
|  | SGU (Signaling Gateway Unit) |  | 0 |
|  | SLU (Service Logic Unit) |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Replace 'Right answer' with the correct answer, and each 'Wrong answer' with a plausible alternative. Add hints or feedback for each wrong answer too.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/Chị hãy cho biết trên hệ thống PPS-IN phần tử nào đóng vai trò gateway báo hiệu về phía mạng lõi | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CCWS (Customer Care Web Service) |  | 0 |
|  | SDP (Service Data Point) |  | 0 |
|  | SGU (Signaling Gateway Unit) |  | 100 |
|  | SLU (Service Logic Unit) |  | 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, trong báo hiệu, STP có nghĩa là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Studebaker Tested Product |  | 0 |
|  | Signal Transfer Point |  | 100 |
|  | Stone Temple Pilots |  | 0 |
|  | Short Term Plan |  | 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 MA
2. **Câu hỏi chọn 1 hay nhiều đáp án:**

| Anh/Chị cho biết để cho phép 1 server bên ngoài (A) có thể telnet/ssh vào server đơn vị mình quản lý (B) cần: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Định tuyến trên router của hệ thống đơn vị mình |  | 100/2 |
|  | Sử dụng lệnh telnet trên server B |  | -100 |
|  | Định tuyến trên server B cho phép server A truy cập |  | 100/2 |
|  | Sử dụng lệnh ssh trên server B |  | -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: để truyền file CDR cho 1 server của đối tác, cần | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Server của đối tác có cài sẵn ftp server |  | 100/2 |
|  | Server của đối tác có cài sẵn firewall |  | -100 |
|  | Đối tác cần cấu hình và cung cấp username, password hợp lệ |  | 100/2 |
|  | Server của đối tác có cài sẵn CSDL Oracle |  | -100 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter two right and two wrong answers.* | | |  |

1. CÂU HỎI TF
2. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: dịch vụ USSD để tra cứu tài khoản và nạp thẻ của VinaPhone được cung cấp miễn phí tới khách hàng | | | 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 khi sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng, thuê bao trả trước của VinaPhone sẽ chỉ bị trừ vào tài khoản chính, 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:**

| 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.* | | |  |