ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: Tích hợp hệ thống CNTT

CẤP ĐỘ: 1

**Biểu hiện 1:**

* **Kể tên được các thành phần của hệ thống nghiệp vụ liên quan**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh/chị cho biết portlet Danh bạ điện thoại lấy dữ liệu từ nguồn nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Lấy tự động từ Hệ thống VNPT-AIS |  | 0 |
|  | Lấy tự động từ Hệ thống VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Lấy tự động từ Hệ thống VNPT - Active Directory |  | 100 |
|  | Quản trị tự nhập vào Hệ thống |  | 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 Email VNPT, phần tử nào đóng vai trò chính trong việc chuyển/nhận email? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Active Directory |  | 0 |
|  | Mailbox |  | 0 |
|  | Client Access |  | 0 |
|  | Hub Transport |  | 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 các CSDL sau, CSDL nào lưu thông tin tập lệnh dùng trong Hệ thống phân tích kinh doanh Vinaphone? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RP\_VNP |  | 100 |
|  | DIRTEL |  | 0 |
|  | FEEDBACK |  | 0 |
|  | RELEASE |  | 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 tính năng cảnh báo SMS tới điện thoại người dùng khi có email mới được cài đặt ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hệ thống 993 |  | 0 |
|  | Hệ thống VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Server Hub Transport |  | 100 |
|  | Server Mailbox |  | 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 tính năng soạn tin nhắn MP <tên tài khoản> gửi tới 993 để reset mật khẩu email VNPT được cài đặt ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hệ thống 993 |  | 100 |
|  | Hệ thống VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Server Active Directory |  | 0 |
|  | Server VNPT-AIS |  | 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 việc cấu hình truy cập Web Mail cho Hệ thống VNPT-Email SSO với Hệ thống VNPT-CAS được thực hiện ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hệ thống VNPT-Email |  | 100 |
|  | Hệ thống VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Hệ thống VNPT-Email và VNPT-CAS |  | 0 |
|  | Hệ thống Active Directory |  | 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 thông tin nhóm người dùng trên VNPT Portal được lưu ở đâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Active Directory |  | 0 |
|  | IBM Tivoli Directory |  | 100 |
|  | Lotus Domino |  | 0 |
|  | Database của Portal |  | 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 cổng TCP/IT mặc định của giao thức SSL LDAP là gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 389 |  | 0 |
|  | 50000 |  | 0 |
|  | 636 |  | 100 |
|  | 993 |  | 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 mặc định dịch vụ POP3 SSL sử dụng cổng TCP/IP nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 995 |  | 100 |
|  | 80 |  | 0 |
|  | 1352 |  | 0 |
|  | 110 |  | 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 mặc định dịch vụ POP3 non- SSL sử dụng cổng TCP/IP nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 443 |  | 0 |
|  | 21 |  | 0 |
|  | 110 |  | 100 |
|  | 25 |  | 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:**

| By default the Telnet protocol listens for non-SSL client requests over which TCP/IP  port? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 23 |  | 100 |
|  | 21 |  | 0 |
|  | 992 |  | 0 |
|  | 994 |  | 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 AIS tích hợp với Hệ thống 993 sử dụng cổng nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1352 |  | 0 |
|  | 80 |  | 0 |
|  | 8443 |  | 100 |
|  | 25 |  | 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.* | | |  |

**Biểu hiện 2: Kể tên, mổ tả sơ bộ được các văn bản, quy định, quy trình liên quan đến hệ thống được quản lý và các nghiệp vụ có liên quan**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| Anh chị cho biết quy định về tiêu chuẩn phần mềm cho các phần mềm dùng chung, triển khai tập trung trong VNPT, phần nào trong giao thiết kế chuẩn các đơn vị xây dựng có thể thiết kế theo nhu cầu riêng của phần mểm? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Header |  | 0 |
|  | Footer |  | 0 |
|  | Content |  | 100 |
|  | Không phần nào cả |  | 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 vui lòng cho biết, theo quy định về tiêu chuẩn thống nhất dành cho phần mềm dùng chung và triển khai tập trung trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, các ứng dụng triển khai theo mô hình Web-based phải được để xác thực tập trung sử dụng tài khoản email của Tập đoàn để đăng nhập hệ thống là 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:**

| Cơ chế xác thực đa nhân tố cho các ứng dụng Web-based hiện nay VNPT đang triển khai là gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Xác thực sử dụng tên truy cập/mật khẩu email VNPT và xác thực sử dụng mật khẩu một lần gửi qua SMS |  | 100 |
|  | Xác thực sử dụng tên truy cập/mật khẩu email VNPT và xác thực sử dụng thiết bị token cứng |  | 0 |
|  | Xác thực sử dụng tên truy cập/mật khẩu email VNPT và xác thực sử dụng thiết bị token mềm. |  | 0 |
|  | Xác thực sử dụng tên truy cập/mật khẩu email VNPT và xác thực sử dụng thẻ ma trận |  | 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 vui lòng cho biết, theo quy định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về vận hành các hệ thống phần mềm triển khai tại VNPT, xử lý sự cố phần mềm được chia thành bao nhiêu mức ưu tiên xử lý | | | 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 vui lòng cho biết, thời gian xử lý sự cố phần mềm đối với các sự cố làm cho hệ thống hoạt động quá tải trong thời gian ngắn là bao lâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giải pháp tạm thời < 1 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 2 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 2 ngày |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 3 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 24 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày |  | 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 vui lòng cho biết, thời gian xử lý sự cố hạ tầng kết nối đối với các sự cố gây mất kết nối từ máy chủ Web tới máy chủ CSDL của hệ thống là bao lâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giải pháp tạm thời < 1 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày |  | 100 |
|  | Giải pháp tạm thời < 2 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 2 ngày |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 3 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 24 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày |  | 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 vui lòng cho biết, theo quy định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về vận hành các hệ thống phần mềm triển khai tại VNPT, xử lý sự cố hạ tầng kết nối được chia thành bao nhiêu mức ưu tiên xử lý | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. 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 đáp án:**

| Anh chị vui lòng cho biết, thời gian xử lý sự cố máy chủ đối với trường hợp mất kết nối tới phần cứng lưu trữ hoặc mất file dữ liệu trên lưu trữ là bao lâu? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giải pháp tạm thời < 30 phút, Khôi phục hoàn toàn < 8 giờ |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 2 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 2 ngày |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 3 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày |  | 0 |
|  | Giải pháp tạm thời < 1 giờ, Khôi phục hoàn toàn < 3 ngày. |  | 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 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.* | | |  |

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.* | | |  |

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.* | | |  |

**Biểu hiện 3: Thực hiện được các thao tác cơ bản về khai báo nghiệp vụ trên hệ thống**

1. **Câu hỏi chọn 1 đáp án:**

| An LDAP client can specify a search base when searching a directory. A search base performs what function? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | It tells the LDAP service what view to search. |  | 0 |
|  | It limits the scope of a search by specifying a point in the directory tree at which to begin. |  | 100 |
|  | It provides the LDAP service with a username and password for searching a directory securely. |  | 0 |
|  | It limits the LDAP search to specific local address books that are encrypted using the current user ID file |  | 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:**

| While creating Internet Site documents, you do not select a specific server from your  environment to host the Web site. What is the result of this action? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | All servers in the domain may host this site. |  | 0 |
|  | The Internet Site will not be loaded on any server. |  | 100 |
|  | All servers with no default Internet Site specified will serve this site. |  | 0 |
|  | Any server with the same organizational certifier may serve the Web 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:**

| When the LDAP service cannot find information for which an LDAP client is searching,  it can return a referral to the client. What Domino service does it utilize to provide this  referral? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | MAPS |  | 0 |
|  | Referrer |  | 0 |
|  | Replicator |  | 0 |
|  | Directory Assistance |  | 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:**

| You have created substitution rules on your Domino Web server. However, you failed to  include at least one wildcard anywhere in the rule. What is the result of this action? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Domino will send the user to the default home page for the Web server. |  | 0 |
|  | The Domino Web server will ignore the request from the browser session. |  | 0 |
|  | The user will receive an error code defined by the administrator in this rule. |  | 0 |
|  | The HTTP task automatically appends "/\*" to the pattern when it stores the rule in  itsinternal table |  | 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:**

| Chris, a Domino administrator, has created a Web Site authentication realm for the  Data\Sales directory with a label of Inventory. What is returned to the Web browser for a  user authenticating with a database in the Sales directory? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Sales |  | 0 |
|  | Inventory |  | 100 |
|  | Data\Sales |  | 0 |
|  | Data\Inventory |  | 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:**

| Directory Assistance allows you to configure connections to multiple LDAP sources for authentication. However, you do not have the host names of the possible LDAP sources in your environment. Which of the following Domino tools offer assistance in this configuration? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | The Suggest button in Directory Assistance |  | 100 |
|  | The LDAP Source view in the Domino Directory |  | 0 |
|  | The LDAP Wizard in the Domino Administrator client |  | 0 |
|  | The Alternate Hosts button in the Domino Directory |  | 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:**

| By default the LDAP task listens for SSL LDAP client requests over which TCP/IP  port? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 389 |  | 0 |
|  | 50000 |  | 0 |
|  | 636 |  | 100 |
|  | 993 |  | 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:**

| By default the POP3 service listens for non-SSL client requests over which TCP/IP  port? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 443 |  | 0 |
|  | 21 |  | 0 |
|  | 110 |  | 100 |
|  | 25 |  | 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:**

| You work as the Exchange administrator at ABC.com. The ABC.com network has an Exchange Server 2007 environment. The ABC.com network has an Exchange Server 2007 environment.  The Edge Transport Server role is installed on a server named ABC-EX01. Due to this server failure, you have decided to install a new Microsoft Windows Server 2003 server named ABCEX03 on the network with the reinstallation of the Edge Transport Server role. However, the address rewrites that was functional on ABC-EX01 did not in operation on ABC-EX03. This functionality is needed.  What actions must you take? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | You should use the ImportEdgeConfig.ps1 on ABC-EX03 |  | 100 |
|  | You should use the iiscnfg/enable: application name check version |  | 0 |
|  | You should use the Transaction Logs for sp\_configure configuration |  | 0 |
|  | You should use create a new Send connector on ABC-EX03 |  | 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:**

| You work as the Exchange administrator at ABC.com. The ABC.com network has an Exchange Server 2007 environment.  You were compelled to restore the directory objects and settings from a backup. However, after the restoration a number of employees reported that they are unable to access their mailboxes that were assigned to them before the backup was made. The employees need to access their mailboxes.  What actions must you take? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | You should use the Get-Mailbox cmdlet |  | 0 |
|  | You should use the Get-MailboxInformation cmdlet |  | 0 |
|  | You should use the Connect-Mailbox cmdlet |  | 100 |
|  | You should use the Show-Information cmdlet |  | 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:**

| You work as the Exchange administrator at ABC.com. The ABC.com network has an Exchange Server 2007 environment.  During routine maintenance of the Exchange server you discover that the storage limits are all different in the mailboxes.  What actions must you take to ensure that the storage limits to be the same? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | You should use the Get-MailboxStatistics cmdlet and forward it to the Get-Mailbox cmdlet. |  | 0 |
|  | You should use the Show-MailboxStatistics cmdlet and forward it to the Select-Object cmdlet. |  | 0 |
|  | You should use the Get-MailboxInformation cmdlet and forward it to the Select-Object cmdlet |  | 0 |
|  | You should create an Exchange Management Shell script and forward the Get-Mailbox Database cmdlet output to the Set-Mailbox Database cmdlet |  | 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:**

| You work as the Exchange Administrator at ABC.com. The ABC.com network has an Exchange Server 2007 infrastructure that has two Client Access Servers with load balancing.  The employees on the intranet has 24/7 access to data when utilizing Outlook Anywhere. During the course of the day you have received instruction from the CIO to ensure that the employees who connect to the Exchange infrastructure via the IUnernet also have access to data 24/7.  What actions must you take? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | You should enable the Microsoft Exchange Information Store |  | 0 |
|  | You should enable the Microsoft Exchange Search Service |  | 0 |
|  | You should set the external URL on every Client Access Server |  | 100 |
|  | You should enable the Microsoft Exchange File Distribution service |  | 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:**

| You work as the Exchange administrator at ABC.com. The ABC.com network has an Exchange 2007 environment.  Microsoft ActiveSync is on the Exchange servers but is disabled. You are in the process of assigning a new notebook computer named ABC-WS123 to Rory Allen that should be synchronized with the Exchange servers.  What actions must you take? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | You should run the Set- ContentFilterConfig – RecipientEnabled $false cmdlet |  | 0 |
|  | You should run the Set-CASMailbox cmdlet and enable the feature. |  | 0 |
|  | You should run the Set- ContentFilterConfig – BypassedRecipients [anti-spam@ABC.com](mailto:anti-spam@ABC.com) cmdlet |  | 0 |
|  | You should create a new ActiveSync policy that contains all the necessary settings |  | 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: Khi người dùng dùng chương trình outlook gửi thư bị thông báo lỗi “You have not permissions to send as this sender”, nguyên nhân vì sao? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Do người dùng nhập sai password |  | 0 |
|  | Do database chứa mailbox của người dùng bị lỗi |  | 0 |
|  | Do mailbox của người dùng, trong phần send-as permissions không có 'NT AUTHORITY\SELF' |  | 100 |
|  | Do lỗi kết nối đến SMTP 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:**

| Anh/chị cho biết: Trong môi trường Cluster Continuous Replication, Microsoft khuyến cáo dung lượng lớn nhất cho 1 database mailbox là bao nhiêu | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 100 GB |  | 0 |
|  | 200 GB |  | 100 |
|  | 300 GB |  | 0 |
|  | 500 GB |  | 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 môi trường Cluster Continuous Replication yêu cầu mỗi storage group được phép có bao nhiêu database mailbox | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Không giới hạn số lượng database mailbox |  | 0 |
|  | Tối đa 10 database mailbox |  | 0 |
|  | Tối đa 05 database mailbox |  | 0 |
|  | Chỉ có duy nhất 01 database |  | 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 Exchange Server 2007, khi tạo mới mailbox, có mấy loại mailbox để lựa chọn? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 0 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 0 |
|  | 4 |  | 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: Để tạo một danh sách các mailbox bằng Exchange Management Shell có thể sử dụng từ các file đầu vào có định dạng | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | \*.xls hoặc \*. xlsx |  | 0 |
|  | \*.csv |  | 100 |
|  | \*.txt |  | 0 |
|  | Cả 3 đáp án 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 cho biết: Cơ sở dữ liệu người dùng trên hệ thống Active Directory của VNPT hiện có bao nhiêu domain con? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 100 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 3 |  | 0 |
|  | 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.* | | |  |