ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: F062- Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 4

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

| Anh/Chị cho biết tính đến 5/2016 hệ thống nào tham gia vào quá trình tính cước tin nhắn cho thuê bao VinaPhone roaming | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | OCG (online charging gateway) |  | 100 |
|  | GGSN (gateway GPRS support node) |  | 0 |
|  | SGSN (Serving GPRS Support Node) |  | 0 |
|  | DGU (Data 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 viễn thông, PCRF là viết tắt của | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Power Cost Recovery Factor |  | 0 |
|  | Phone Cost Recovery Fee |  | 0 |
|  | Policy Charging and Rules Function |  | 100 |
|  | Primary Casualty Reception Facility |  | 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 giao thức báo hiệu sigtran chạy bên trên lớp giao thức nào trong mô hình OSI | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | MTP |  | 0 |
|  | IP |  | 100 |
|  | ISUP |  | 0 |
|  | SCCP |  | 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 RDC (recharge data collector) có chức năng gì | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Cung thông tin mệnh giá thẻ nạp |  | 0 |
|  | Cung cấp thông tin vị trí thẻ nạp |  | 100 |
|  | Cung cấp thông tin hạn sử dụng của thẻ nạp |  | 0 |
|  | Cung cấp thông tin loại thuê bao nạp thẻ |  | 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 chọn 2 câu phát biểu đúng: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thuê bao trả trước của VinaPhone roaming quốc tế không phải trả phí khi thực hiện cuộc gọi |  | -100 |
|  | Thuê bao trả trước của VinaPhone roaming quốc tế có phải trả phí khi thực hiện cuộc gọi |  | 100/2 |
|  | Thuê bao trả trước của VinaPhone roaming quốc tế không phải trả phí khi nhận cuộc gọi |  | -100 |
|  | Thuê bao trả trước của VinaPhone roaming quốc tế có phải trả phí khi nhận cuộc gọi |  | 100/2 |
|  | 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, khi đủ quyền, 1 user ftp vào 1 server khác có thể làm những việc sau: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Restart server |  | -100 |
|  | Tạo file trên server |  | 100/3 |
|  | Tạo thư mục trên server |  | 100/3 |
|  | Xóa file trên server |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter three right and one wrong answers.* | | |  |

CÂU HỎI TF

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai:**

| Anh/Chị cho biết: một thuê bao trả trước VinaPhone có bị tính cước nhận cuộc gọi khi roaming nước ngoài, 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 một thuê bao trả trước VinaPhone có bị tính cước nhận cuộc gọi khi khi ở trong nước, 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: 4

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

| Anh/Chị cho biết thuê bao tra trước Vinaphone sử dụng dịch vụ Ứng tiền Vinaphone . Khi hoàn tiền thì số tiền được trừ vào tài khoản nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tài khoản chính. (TKC) |  | 100 |
|  | Tài khoản khuyến mại (KM) |  | 0 |
|  | Tài khoản nội mạng (KM2) |  | 0 |
|  | Tài khoản liên kết. (KM1) |  | 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 thuê bao tra trước Vinaphone sử dụng dịch vụ Ứng tiền Vinaphone. Số tiền lớn nhất cho một lần ứng là? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 50.000VNĐ |  | 100 |
|  | 30.000VNĐ |  | 0 |
|  | 20.000VNĐ |  | 0 |
|  | 10.000VNĐ |  | 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 thuê bao mạng Vinaphone nào có thể được sử dụng dịch vụ Ứng tiền Vinaphone? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Trả trước đang hoạt động hai chiều. |  | 100 |
|  | Tra sau đang hoạt động hai chiều. |  | 0 |
|  | Trả trước bị khóa một chiều. |  | 0 |
|  | Trả trước bị khóa hai chiều |  | 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 HĐH Microsoft Windows muốn xóa một tệp tin, hoặc một thư mục đã chọn ta có thể chọn các thao tác nào? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Nhấn phím **Delete** |  | 100/3 |
|  | Nhấn phím **Shift-Insert** |  | -100 |
|  | Nhấn phím **Shift-Delete** |  | 100/3 |
|  | Nhấn chuột phải \ **Delete** |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter Three right and One wrong answers.* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết HĐH Microsoft Windows là hệ điều hành có các đặc tính? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giao diện đồ họa. |  | 100/3 |
|  | Đơn nhiệm. |  | -100 |
|  | Đa nhiệm. |  | 100/3 |
|  | Màn hình động |  | 100/3 |
|  | Correct Feedback: |  |  |
|  | Incorrect Feedback: |  |  |
|  | Partially Correct Feedback: |  |  |
|  | General Feedback: |  |  |
| *Enter Three right and One wrong answers.* | | |  |

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

| Anh/Chị cho biết trên hệ thống nạp thẻ hộ USSDPayment Vinaphone. Thuê bao trong mạng có thể nạp tiền hộ cho một thuê bao khác đang ở trạng? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | khóa một chiều (S1) |  | 100/2 |
|  | khóa hai chiều (S2) |  | 100/2 |
|  | Chờ hủy (S3) |  | -100 |
|  | Thuê bao: Fraud Look |  | -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 trên hệ thống nạp thẻ hộ USSDPayment Vinaphone. Thuê bao trong mạng có thể nạp tiền hộ cho một thuê bao khác đang ở trạng thái chờ hủy (S3) ? | | | 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 trên hệ thống nạp thẻ hộ USSDPayment Vinaphone. Thuê bao trong mạng có thể nạp tiền hộ cho một thuê bao khác đang ở trạng thái bị khóa một chiều (S1) ? | | | 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 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.* | | |  |