ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: (VD: I. Quản lý hệ thống CNTT trong doanh nghiệp)

CẤP ĐỘ: 1

Biểu hiện 1 Là khả năng quản lý và khai thác mạng WAN, LAN trong doanh nghiệp, định hướng phát triển công nghệ thông tin cho toàn doanh nghiệp; Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng mạng mạng và dịch vụ CNTT liên quan; Quản lý thiết bị tin học, phần mềm ứng dụng trong toàn Công ty.;

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

| Đánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Mạng máy tính (Computer Network) - là một hệ thống các máy tính kết nối với nhau để thực hiện các công việc chung. |  | 100 |
|  | Mạng máy tính là quá trình đi dây cáp mạng, và cài đặt máy chủ. |  | 0 |
|  | Mạng máy tính là hệ thống máy tính phân tán (Distributed System). |  | 0 |
|  | Mạng máy tính là hệ thống tính toán theo mô hình Client-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:**

| Đánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Mô hình Client - Server bao gồm các máy tính ngang hàng. |  | 100 |
|  | Mô hình Client - Server hoạt động theo quá trình truy vấn và trả lời (query - reply). |  | 0 |
|  | Mô hình Client - Server bao gồm các máy chủ (server) và những người sử dụng (Client) liên kết với nhau. |  | 0 |
|  | Mô hình Client-Server là hệ thống máy tính phân tán. |  | 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:**

| Mạng không dây bao gồm các mô hình nào dưới đây (đánh dấu tất cả phương án đúng): | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Mạng FDDI (Fibre Distributed Data Interface). |  | 100 |
|  | Mạng 10Base-T. |  | 0 |
|  | Mạng IEEE 802.11. |  | 0 |
|  | Mạng ISDN (Integrated Services Digital Network). |  | 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:**

| Đánh dấu tất cả các câu có nội dung đúng về giao thức (Protocol): | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giao thức quy định cách thức liên kết (communication) trao đổi thông tin trong mạng máy tính. |  | 100 |
|  | Giao thức được phân theo từng tầng. |  | 0 |
|  | Giao thức là bộ quy ước, quy tắc quy định cách thức xử lý số liệu. |  | 0 |
|  | Giao thức là mô hình phân tầng. |  | 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:**

| Tầng nào trong mô hình tham chiếu OSI biến đổi 0 và 1 thành tín hiệu số: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Application - Tầng ứng dụng |  | 0 |
|  | Physical - Vật lý |  | 0 |
|  | Data Link - Liên kết |  | 100 |
|  | Network - Mạng |  | 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:**

| Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 100 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 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:**

| Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tầng 1 |  | 0 |
|  | Tầng 2 |  | 100 |
|  | Tầng 3 |  | 0 |
|  | Tầng 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:**

| Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 10 |  | 0 |
|  | 20 |  | 0 |
|  | 100 |  | 100 |
|  | 200 |  | 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:**

| Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1000 |  | 0 |
|  | 2000 |  | 100 |
|  | Lớn 1000 |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai |  | 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:**

| Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thẳng |  | 100 |
|  | Chéo |  | 0 |
|  | Kiểu nào cũng được |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai |  | 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:

| Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RJ45 |  | 100 |
|  | BNC |  | 0 |
|  | Cả hai đều đúng |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai |  | 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:**

| Mạng Internet là sự phát triển của: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Các hệ thống mạng LAN |  | 0 |
|  | Các hệ thống mạng Wan |  | 0 |
|  | Các hệ thống mạng Internet |  | 0 |
|  | Tất cả đều đúng |  | 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:**

| Môi trường truyền tin thông thường trong mạng máy tính là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Các loại cáp như: đồng trục, xoắn đôi, Cáp quang, cáp điện thoại,... |  | 0 |
|  | Sóng điện từ,... |  | 0 |
|  | Tất cả môi trường nêu 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:**

| Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho cấu hình Star | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Cần ít cáp hơn nhiều so với các cấu hình khác. |  | 0 |
|  | Khi cáp đứt tại một điểm nào đó làm toàn bộ mạng ngưng hoạt động. |  | 0 |
|  | Khó tái lập cấu hình hơn so với các cấu hình khác. |  | 0 |
|  | Dễ kiểm soát và quản lý tập trung. |  | 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:**

| Để kết nối hai HUB với nhau ta sử dụng kiểu bấm cáp: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thẳng (straight-through). |  | 0 |
|  | Chéo (cross-over). |  | 0 |
|  | Console. |  | 0 |
|  | Tất cả đều đúng. |  | 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:**

| Subnet mask trong một cổng seria của router là 11111000. Số thập phân của nó là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 210 |  | 0 |
|  | 224 |  | 0 |
|  | 240. |  | 0 |
|  | 248 |  | 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:**

| số thập phân 172 được đổi sang nhị  phân là số nào sau đây: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 10010010 |  | 0 |
|  | 10011001 |  | 0 |
|  | 10101100 |  | 100 |
|  | 10101110 |  | 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:**

| Giao thức IP là giao thức họat động ở tầng: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Network Layer (tầng mạng) |  | 100 |
|  | Datalink Layer (tầng liên kết dữ liệu) |  | 0 |
|  | Physical Layer (tầng vật lý) |  | 0 |
|  | IP không phải là tên một giao thức mạng mà là thuật ngữ chỉ địa chỉ của một máy tính trên mạng. |  | 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:**

| Việc nhiều các gói tin bị đụng độ trên mạng sẽ làm cho: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Hiệu quả truyền thông của mạng tăng lên |  | 0 |
|  | Hiệu quả truyền thông của mạng kém đi |  | 100 |
|  | Hiệu quả truyền thông của mạng không thay đổi |  | 0 |
|  | Phụ thuộc vào các ứng dụng mạng mới tính được hiệu quả. |  | 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:**

| Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi một văn phòng gọi là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | LAN |  | 100 |
|  | wAN |  | 0 |
|  | MAN |  | 0 |
|  | Internet |  | 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:**

| Kiến trúc một mạng LAN có thể là: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RING |  | -100 |
|  | STAR |  | 100/2 |
|  | BUS |  | 100/2 |
|  | Có thể phối hợp các mô hình trên |  | -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:**

| Trong chồng giao thức TCP/IP, ở tầng Transport có những giao thức nào: (chọn 2) | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SMTP |  | -100 |
|  | TCP |  | 100/2 |
|  | UDP |  | 100/2 |
|  | HTTP |  | -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:**

| Giao thức FTP sử dụng cổng dịch vụ số (chọn 2): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 25 |  | -100 |
|  | 20 |  | 100/2 |
|  | 21 |  | 100/2 |
|  | 53 |  | -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:**

| Những địa chỉ nào sau đây được chọn cho những host trong subnet 192.168.15.19/28? (chọn 2) | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 192.168.15.14 |  | -100 |
|  | 192.168.15.17 |  | 100/2 |
|  | 192.168.15.29 |  | 100/2 |
|  | 192.168.15.31 |  | -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:**

| Các giao thức nào nằm ở tầng Transport(chọn các câu đúng): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | IP |  | -100 |
|  | TCP |  | 100/2 |
|  | UCP |  | 100/2 |
|  | FTP |  | -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:**

| Đánh dấu các câu đúng về các thiết bị mạng (chọn các câu đúng): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thiết bị switch hoạt động tại tầng vật lý. |  | -100 |
|  | Repeater có chức năng kéo dài cáp mạng. |  | 100/2 |
|  | Thiết bị định tuyến làm nhiệm vụ tìm đường |  | 100/2 |
|  | Thiết bị bridge hoạt động tại tầng mạng |  | -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:**

| Đánh dấu các câu đúng về địa chỉ IP (chọn các câu đúng): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Địa chỉ IP 101.10.10.1 thuộc lớp B |  | -100 |
|  | Địa chỉ IP 192.168.1.254 thuộc lớp C |  | 100/2 |
|  | Địa chỉ IP 10.0.0.1 thuộc lớp A |  | 100/2 |
|  | Địa chỉ IP 129.1.1.5  thuộc lớp A |  | -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:**

| những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ private (chọn 3): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 128.10.1.254 |  | -100 |
|  | 10.1.1.1 |  | 100/3 |
|  | 172.16.1.1 |  | 100/3 |
|  | 192.168.1.1 |  | 100/3 |
|  | 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:**

| những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ private (chọn 3): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 128.10.1.254 |  | -100 |
|  | 10.1.1.1 |  | 100/3 |
|  | 172.16.1.1 |  | 100/3 |
|  | 192.168.1.1 |  | 100/3 |
|  | 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:**

| Trong Mail Server thường sử dụng các giao thức nào sau đây(chọn 2)? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SNMP |  | -100 |
|  | POP3 |  | 100/2 |
|  | SMTP |  | 100/2 |
|  | ICMP |  | -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:**

| Kiến trúc một mạng LAN có thể là: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RING |  | -100 |
|  | STAR |  | 100/2 |
|  | BUS |  | 100/2 |
|  | Có thể phối hợp các mô hình trên |  | -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:**

| Trong Mail Server thường sử dụng các giao thức nào sau đây(chọn 2)? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SNMP |  | -100 |
|  | POP3 |  | 100/2 |
|  | SMTP |  | 100/2 |
|  | HTTP |  | -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:**

| Giao thức FTP sử dụng cổng dịch vụ số (chọn 2): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 25 |  | -100 |
|  | 20 |  | 100/2 |
|  | 21 |  | 100/2 |
|  | 53 |  | -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:**

| Những địa chỉ nào sau đây được chọn cho những host trong subnet 192.168.15.19/28? (chọn 2) | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 192.168.15.14 |  | -100 |
|  | 192.168.15.17 |  | 100/2 |
|  | 192.168.15.29 |  | 100/2 |
|  | 192.168.15.31 |  | -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:**

| Các giao thức nào nằm ở tầng Transport(chọn các câu đúng): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | IP |  | -100 |
|  | TCP |  | 100/2 |
|  | UCP |  | 100/2 |
|  | FTP |  | -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:**

| Đánh dấu các câu đúng về các thiết bị mạng (chọn các câu đúng): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thiết bị switch hoạt động tại tầng vật lý. |  | -100 |
|  | Repeater có chức năng kéo dài cáp mạng. |  | 100/2 |
|  | Thiết bị định tuyến làm nhiệm vụ tìm đường |  | 100/2 |
|  | Thiết bị bridge hoạt động tại tầng mạng |  | -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:**

| Đánh dấu các câu đúng về địa chỉ IP (chọn các câu đúng): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Địa chỉ IP 101.10.10.1 thuộc lớp B |  | -100 |
|  | Địa chỉ IP 192.168.1.254 thuộc lớp C |  | 100/2 |
|  | Địa chỉ IP 10.0.0.1 thuộc lớp A |  | 100/2 |
|  | Địa chỉ IP 129.1.1.5  thuộc lớp A |  | -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:**

| những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ private (chọn 3): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 128.10.1.254 |  | -100 |
|  | 10.1.1.1 |  | 100/3 |
|  | 172.16.1.1 |  | 100/3 |
|  | 192.168.1.1 |  | 100/3 |
|  | 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:**

| những địa chỉ nào sau đây là địa chỉ private (chọn 3): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 128.10.1.254 |  | -100 |
|  | 10.1.1.1 |  | 100/3 |
|  | 172.16.1.1 |  | 100/3 |
|  | 192.168.1.1 |  | 100/3 |
|  | 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:**

| Trong Mail Server thường sử dụng các giao thức nào sau đây(chọn 2)? | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SNMP |  | -100 |
|  | POP3 |  | 100/2 |
|  | SMTP |  | 100/2 |
|  | ICMP |  | -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: Phần mềm dịch vụ xem video trực tuyến của VTN đã cung cấp dưới dạng các ứng dụng cho thiết bị di động trên nền tảng Adroid và IOS chưa ? | | | 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:**

| Hiện nay, máy tính cá nhân (PC), máy tính xách tay (Laptop) và máy tính bảng (Tablet) có thể dùng chung một loại RAM | | | 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 phát biểu trên đây là đúng hay sai:  Trên một interface ( giao diện ) của router chỉ đặt được duy nhất 1 địa chỉ IPv6. | | | 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:**

| Switch chuyển tiếp khung dữ liệu dựa vào thông tin địa chỉ vật lý đích của khung dữ liệu 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**

| Hai máy tính kết nối trực tiếp với nhau qua cáp thẳng 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai**

| Các router chạy giao thức định tuyến nội miền sử dụng giá trị cost là tiêu chí chọn đường đi ngắn nhất đến mạng đích 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**

| Router chạy giao thức định tuyến BGP sử dụng tiêu chí metric để chọn đường đi ngắn nhất đến mạng đích 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi chọn đáp án đúng/sai**

| Hai router chạy giao thức OSPF muốn thiết lập neighbor với nhau phỉa cùng router -id | | | 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**

| Hai router chạy giao thức OSPF muốn thiết lập neighbor với nhau phỉa cùng area-id | | | 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**

| Tham số router chạy giao thức định tuyến OSPF sử dụng đến tính toán metric là bang thông trên cổng của router | | | 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: (VD: I. Quản lý hệ thống CNTT trong doanh nghiệp)

CẤP ĐỘ: 2

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

| Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết bị đã được cài đặt driver hay chưa? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | System Infomation |  | 0 |
|  | Device Manager |  | 100 |
|  | System Configuration Utility |  | 0 |
|  | Registry Editor |  | 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:**

| Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt driver tại mục: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Monitors |  | 0 |
|  | Other Devices |  | 100 |
|  | System Devices |  | 0 |
|  | Computer |  | 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:**

| Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | LPT |  | 0 |
|  | COM |  | 100 |
|  | IEEE 1394 |  | 0 |
|  | RJ 45 |  | 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:**

| Để thay đổi ngày giờ hệ thống cần chọn mục nào trong CMOS Setup Utility? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Advanced Chipset |  | 0 |
|  | Standard CMOS |  | 100 |
|  | Set User Password |  | 0 |
|  | Intergrated Peripherals |  | 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:**

| Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Xóa phân vùng |  | 0 |
|  | Tạo mới phân vùng |  | 100 |
|  | Định dạng phân vùng |  | 0 |
|  | Thay đổi kích thước phân vùng |  | 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:**

| Các thiết lập về cấu hình phần cứng máy tính được lưu trữ tại? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RAM |  | 0 |
|  | CMOS RAM |  | 100 |
|  | Cache |  | 0 |
|  | Hard Disk Drive |  | 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:

| Bạn sẽ làm gì khi máy tính bị khóa bằng mật khẩu CMOS? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Khởi động bằng Safe Mode |  | 0 |
|  | Clear CMOS |  | 100 |
|  | Cài lại Hệ điều hành |  | 0 |
|  | Khởi động bằng Last Know Good Config |  | 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:**

| Cổng PS/2 có màu xanh lá được kết nối với thiết bị nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Chuột |  | 0 |
|  | Bàn phím |  | 100 |
|  | Modem |  | 0 |
|  | Scanner |  | 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:**

| Khi khởi động máy tính, loa tín hiệu phát ra tiếng beep dài liên tục, lỗi do thiết bị nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Mainboard |  | 0 |
|  | RAM |  | 100 |
|  | VGA Card |  | 0 |
|  | CPU |  | 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:**

| Công nghệ Dual Channel được ứng dụng cho thiết bị nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CPU |  | 0 |
|  | RAM |  | 100 |
|  | Mainboard |  | 0 |
|  | HDD |  | 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:**

| Vi xử lý thế hệ Core 2 Duo của Intel được tích hợp bao nhiêu nhân xử lí? | | | 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:**

| Màn hình được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | LPT |  | 0 |
|  | VGA |  | 100 |
|  | Firewire |  | 0 |
|  | COM |  | 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:**

| Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1024 KBps |  | 0 |
|  | 150 KBps |  | 100 |
|  | 1500 KBps |  | 0 |
|  | 2048 KBps |  | 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:**

| Hệ thống tập tin thường dùng để định dạng đĩa cứng sử dụng Hệ điều hành Windows? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | FAT, Ext2 |  | 0 |
|  | NTFS, FAT |  | 100 |
|  | Ext2, Ext3 |  | 0 |
|  | NTFS, Ext3 |  | 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:**

| Thuật ngữ “RAM” là từ viết tắt của cụm từ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Read Access Memory |  | 0 |
|  | Random Access Memory |  | 100 |
|  | Read And Modify |  | 0 |
|  | Recent Access Memory |  | 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:**

| Bộ nhớ đệm bên trong CPU được gọi là? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ROM |  | 0 |
|  | Cache |  | 100 |
|  | DRAM |  | 0 |
|  | Buffer |  | 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:**

| Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của chuẩn USB 2.0 là? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1.5 Mbps |  | 0 |
|  | 480 Mbps |  | 100 |
|  | 400 Mbps |  | 0 |
|  | 12 Mbps |  | 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:

| Khi lựa chọn cấu hình cho máy tính, thiết bị cần quan tâm đầu tiên là? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | CPU |  | 0 |
|  | Mainboard |  | 100 |
|  | RAM |  | 0 |
|  | Monitor |  | 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:**

| Tuỳ chọn nào sau đây của chương trình Norton Ghost cho phép tạo tập tin ảnh cho 1 phân vùng trên  đĩa cứng? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Local Partition To Partition |  | 0 |
|  | Local Partition To Image |  | 100 |
|  | Local Partition From Image |  | 0 |
|  | Local Disk To Image |  | 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:**

| Trong Windows XP, cách nào sau đây không thể mở Task Manager? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Nhấn tổ hợp phím: Ctrl, Alt, Del |  | 0 |
|  | Chạy lệnh “taskmanager” trong hộp thoại Run |  | 100 |
|  | Click chuột phải vào thanh Taskbar chọn TaskManager |  | 0 |
|  | Nhấn tổ hợp phím: Ctrl, Shift, Esc |  | 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:**

| Trong quá trình kiểm tra và sửa chữa máy tính, vì sao chỉ nên cấp nguồn cho ổ đĩa cứng khi máy đã hoạt động tốt (POST thành công)? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giúp tiến trình POST nhanh hơn |  | 0 |
|  | Đảm bảo an toàn dữ liệu trên ổ đĩa cứng |  | 100 |
|  | Tiết kiệm điện |  | 0 |
|  | Chưa có Hệ điều hành |  | 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:**

| Những thiết bị nào sau đây được xếp vào nhóm thiết bị nội vi? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, Mouse |  | 0 |
|  | Mainboard, CPU, CD-ROM Drive, RAM |  | 100 |
|  | HDD, CD- ROM Drive, FDD, Keyboard |  | 0 |
|  | Monitor, Keyboard, Mouse, Scanner |  | 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:**

| Tốc độ bus của RAM PC2-5400 là bao nhiêu MHz? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 400 |  | 0 |
|  | 667 |  | 100 |
|  | 533 |  | 0 |
|  | 266 |  | 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:**

| Người sử dụng vừa mua một máy in mới, máy in này được kết nối với máy tính dùng Hệ điều hành  Windows XP Home bằng cáp USB, máy tính thông báo đã nhận được một thiết bị mới nhưng máy in vẫn  không hoạt động. Nguyên nhân chính là do? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Kết nối máy in qua cổng USB chuẩn 1.1 thay vì sử dụng cổng USB chuẩn 2.0 |  | 0 |
|  | Chưa cài đặt driver cho máy in |  | 100 |
|  | Có một máy in đã tồn tại |  | 0 |
|  | Không có quyền để cài đặt một máy in mới trong hệ điều hành Windows XP Home |  | 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:**

| Nguồn điện trong văn phòng không ổn định và thường xuyên xảy ra sự cố. Người kỹ thuật nên làm gì để  bảo vệ máy tính? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Chỉ dùng máy tính trong lúc điện bình thường |  | 0 |
|  | Dùng bộ lưu điện (UPS) |  | 100 |
|  | Dùng máy phát điện dự phòng |  | 0 |
|  | Yêu cầu thay đổi hệ thống điện |  | 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:**

| Partition C được định theo hệ thống tập tin FAT32. Lệnh nào sau đây cho phép dị nh dạng lại Partition C theo hệ thống tập tin NTFS mà không làm mất dữ liệu trên phân vùng này? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Format c:/s |  | 0 |
|  | Convert c:/fs:ntfs |  | 100 |
|  | Fdisk c:/fs:ntfs |  | 0 |
|  | Defrag c |  | 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:**

| Hệ điều hành mã nguồn mở thông dụng nhất hiện nay là? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Mac |  | 0 |
|  | Linux |  | 100 |
|  | Windows 7 |  | 0 |
|  | Windows 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:**

| Bộ nhớ cache L2 sử dụng loại bộ nhớ RAM nào sau đây? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | DRAM |  | 0 |
|  | SRAM |  | 100 |
|  | SDR-SDRAM |  | 0 |
|  | RDRAM |  | 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:**

| Để đị nh dạng nhanh phân vùng cho đĩa cứng theo dạng NTFS, trong quá trình cài đặt Hệ điều hành cần chọn: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Format the partition using the FAT file system (quick) |  | 0 |
|  | Format the partition using the NTFS file system (quick) |  | 100 |
|  | Format the partition using the FAT file system |  | 0 |
|  | Format the partition using the NTFS file system |  | 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:**

| Chuột không dây sử dụng công nghệ nào để kết nối tín hiệu với máy tính? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Infrared |  | 0 |
|  | Bluetooth |  | 100 |
|  | WiFi |  | 0 |
|  | WiMax |  | 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:**

| Trong hệ điều hành Windows 7, tiện ích nào sau đây dùng để xóa những tập tin tạm trên ổ cứng? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Disk Management |  | 0 |
|  | Disk Cleanup |  | 100 |
|  | Scandisk |  | 0 |
|  | Disk Defragmenter |  | 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:**

| Lệnh nào sau đây trong MS-DOS dùng để khôi phục bản ghi khởi động chính (Master Boot Record)? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Format C:/s |  | 0 |
|  | Fdisk /mbr |  | 100 |
|  | Fdisk |  | 0 |
|  | Dir |  | 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:**

| Hệ thống tập tin NTFS là từ viết tắt của cụm từ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | New Technology File Standard |  | 0 |
|  | New Technology File System |  | 100 |
|  | News Television Fill System |  | 0 |
|  | Network Type File System |  | 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:**

| Để có thể khởi động được Hệ điều hành thì phân vùng chứa Hệ điều hành đó phải là? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Primary Partition |  | 0 |
|  | Active Partition |  | 100 |
|  | Logical Drive |  | 0 |
|  | NTFS Primary Partition |  | 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:**

| Các chương trình thường dùng để phân chia đĩa cứng trong đĩa “Hiren’s Boot” là? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Fdisk, Doc Memory |  | 0 |
|  | Partition Magic, Paragon Partition Manager |  | 100 |
|  | Disk Defragmenter, Gold Memory |  | 0 |
|  | Partition Magic, HDAT2 |  | 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:**

| Đánh dấu tất cả các câu đúng về thuật toán định tuyến theo vec-tơ khoảng cách | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Là Distance Vector Routing |  | 100/2 |
|  | Là Shortest Path Routing |  | -100 |
|  | Xác định khoảng cách tối ưu giữa các router, trao đổi và lưu vào bảng routing table |  | -100 |
|  | . Là thuật toán của giao thức RIP. |  | 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:**

| Nêu ba chức năng của Router tại tầng mạng | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Học các địa chỉ (Address Learning). |  | 100/2 |
|  | Định tuyến (Routing). |  | 100/2 |
|  | Truyền và lọc (Forwarding và Filtering). |  | -100 |
|  | Tạo ra các vòng lặp mạng (network loops |  | -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:**

| Đánh dấu các câu đúng về các giao thức IP | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | IP là giao thức tầng giao vận (Transport |  | -100 |
|  | IP có tính định hướng kết nối (connection oriented) |  | 100/2 |
|  | IP xác định đường kết nối, sau đó truyền và nhận các gói tin theo trình tự. |  | -100 |
|  | IP thực hiện chức năng định địa chỉ mạng IP (IP addressing). |  | 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:**

| Giao thức DNS là (đánh dấu các câu đúng): | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Giao thức xác định địa chỉ vật lý từ địa chỉ IP. |  | -100 |
|  | Giao thức xác định địa chỉ IP từ địa chỉ vật lý. |  | -100 |
|  | Giao thức xác định địa chỉ IP từ tên miền. |  | 100/2 |
|  | Domain Name System. |  | 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:**

| Đánh dấu các câu đúng về các lớp địa chỉ IP: | | | MA |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Địa chỉ IP 101.10.10.0 thuộc lớp B. |  | -100 |
|  | Địa chỉ IP 192.10.10.1 thuộc lớp C. |  | 100/2 |
|  | Địa chỉ IP 129.10.10.5 thuộc lớp A |  | -100 |
|  | Địa chỉ IP 223.10.10.0 thuộc lớp C |  | 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:**

| Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng tạo mới phân vùng | | | 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:**

| Công nghệ Hyper-Threading (HT) được phát triển cho thiết bị CPU | | | 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:**

| Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là: 150KBps | | | 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:**

| Kết quả chuyển đổi số thập phân 219 sang số nhị phân là 11011011 | | | 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:**

| Thiết bị nào sau đây có tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh nhất là RAM | | | 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:**

| SLI, CrossFire là công nghệ phát triển để hỗ trợ cho thiết bị VGA | | | 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 đúng sai:**

| Hệ điều hanh của Router lưu trữ trên RAM 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi đúng sai:**

| Bảng mac-address table của switch lưu trữ ở trên ROM 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.* | | |  |

1. **Câu hỏi đúng hay sai:**

| Trong quá trình truyền thông giữa hai PC nằm ở các vùng mạng khác nhau, địa chỉ IP nguồn , IP đích không đổi, địa chỉ Mac nguồn, mac đích luôn thay đổi khi qua các môi trường khác nhau 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 đúng hay sai:**

| Các PC nằm khác vlan trên hệ tầng chuyển mạch muốn kết nối với nhau phải dung thiết bị lớp 3 thực hiện định tuyến 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.* | | |  |

ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

NHÓM NĂNG LỰC: (CM)

TÊN NĂNG LỰC: (VD: I. Quản lý hệ thống CNTT trong doanh nghiệp)

CẤP ĐỘ: 3

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

| Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Tầng 1 |  | 100 |
|  | Tầng 2 |  | 0 |
|  | Tầng 3 |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai. |  | 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:

| Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1 |  | 100 |
|  | 2 |  | 0 |
|  | 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:

| Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI |  | 0 |
|  | Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI |  | 0 |
|  | Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI |  | 100 |
|  | Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI |  | 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:

| Chọn phát biểu ĐÚNG về switch và hub | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Sử dụng HUB hiệu quả hơn, do HUB làm tăng kích thước của collision-domain |  | 0 |
|  | Sử dụng SWITCH hiệu quả hơn, do SWITCH phân cách các collision-domain. |  | 100 |
|  | HUB và SWITCH đều cho hiệu suất hoạt động ngang nhau, tuy nhiên SWITCH cho phép cấu hình để thực hiện một số công việc khác nên đắt tiền hơn. |  | 0 |
|  | HUB làm tăng hiệu năng của mạng do chỉ chuyển các tín hiệu nhị phân mà không xử lý gì hết. Khác với SWITCH phải xử lý các tín hiệu trước khi truyền đi nên làm tăng độ trễ dẫn đến giảm hiệu năng mạng. |  | 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:

| Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RJ45 |  | 100 |
|  | BNC |  | 0 |
|  | Cả hai |  | 0 |
|  | Tất cả các câu trên đều sai |  | 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:

| Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích, …) |  | 0 |
|  | Quản lý tập trung, bảo mật và backup tốt |  | 0 |
|  | sử dụng các dịch vụ mạng |  | 0 |
|  | Tất cả đều đúng |  | 0 |
|  | Correct Feedback: |  | 100 |
|  | 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:

| Kỹ thuật dùng để truy cập đường truyền trong mạng Ethernet là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Token passing |  | 0 |
|  | CSMA/CD |  | 100 |
|  | Tất cả đều sai |  | 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:

| Record MX dùng làm gì? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Cho dịch vụ chuyển mail |  | 100 |
|  | Dùng để định tuyến gói tin. |  | 0 |
|  | Dùng để backup |  | 0 |
|  | Dùng cho dịch vụ FTP |  | 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:

| Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 1000 |  | 0 |
|  | 2000 |  | 100 |
|  | Lớn 1000 |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai |  | 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:

| Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Thẳng |  | 100 |
|  | Chéo |  | 0 |
|  | Kiểu nào cũng được |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai |  | 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:

| Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | RJ45 |  | 100 |
|  | BNC |  | 0 |
|  | Cả hai đều đúng |  | 0 |
|  | Tất cả đều sai |  | 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:

| Mạng Internet là sự phát triển của: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Các hệ thống mạng LAN |  | 0 |
|  | Các hệ thống mạng Wan |  | 0 |
|  | Các hệ thống mạng Internet |  | 0 |
|  | Tất cả đều đúng |  | 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:

| Nêu hai chức năng của Switch tại tầng liên kết dữ liệu: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Học các địa chỉ (Address Learning). |  | 50 |
|  | Định tuyến (Routing). |  | 0 |
|  | Truyền và lọc (Forwarding và Filtering). |  | 0 |
|  | Tạo ra các vòng lặp mạng (network loops). |  | 50 |
|  | 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:

| Giao thức IP là giao thức họat động ở tầng: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Network |  | 0 |
|  | TCP |  | 50 |
|  | UDP |  | 50 |
|  | HTTP |  | 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:

| Địa chỉ IP (Version 4) là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 32 bit |  | 100 |
|  | Một số 64 bits |  | 0 |
|  | Không phải là một số mà là một sâu ký tự bao gồm có ký tự số và dấu . ví dụ: 10.10.0.300 |  | 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:

| Giao thức SMTP sử dụng cổng dịch vụ số: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 110 |  | 0 |
|  | 23 |  | 0 |
|  | 25 |  | 100 |
|  | 53 |  | 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:

| Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 110 |  | 110 |
|  | 23 |  | 0 |
|  | 25 |  | 0 |
|  | 53 |  | 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:

| Giao thức IP là giao thức họat động ở tầng: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Network Layer (tầng mạng) |  | 100 |
|  | Datalink Layer (tầng liên kết dữ liệu) |  | 0 |
|  | Physical Layer (tầng vật lý) |  | 0 |
|  | IP không phải là tên một giao thức mạng mà là thuật ngữ chỉ địa chỉ của một máy tính trên mạng. |  | 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:

| Phát biểu nào sau đây về giao thức TCP là sai : | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | TCP cung cấp dịch vụ hướng kết nối (*Connection Oriented)* |  | 0 |
|  | TCP cung cấp dịch vụ giao vận tin cậy. |  | 0 |
|  | TCP được cài đặt ở tầng ứng dụng trong mô hình OSI. |  | 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:

| Địa chỉ IP nào sau đây đặt được cho PC: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 192.168.0.0 / 255.255.255.0 |  | 100 |
|  | 192.168.0.255 / 255.255.255.0 |  | 0 |
|  | 192.168.1.0 / 255.255.255.0 |  | 0 |
|  | 192168.1.255 / 255.255.255.0 |  | 0 |
|  | 192.168.1.2 / 255.255.255.0 |  | 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:**

| Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 110 |  | 110 |
|  | 23 |  | 0 |
|  | 25 |  | 0 |
|  | 53 |  | 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:**

| Những thiết bị lớp 1 nào sau đây được sử dụng để mở rộng mạng LAN | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Switch |  | 110 |
|  | Hub |  | 0 |
|  | repeater |  | 0 |
|  | Bridge |  | 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:**

| Byte đầu tiên của một địa chỉ IP có dạng: 11000001. Vậy nó thuộc lớp nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Lớp C |  | 110 |
|  | Lớp D |  | 0 |
|  | Lớp E |  | 0 |
|  | Lớp A |  | 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:**

| Giao thức nào thực hiện truyền các thông báo điều khiển giữa các gateway hoặc trạm của liên mạng | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | ARP |  | 0 |
|  | ICMP |  | 110 |
|  | RACP |  | 0 |
|  | TCP |  | 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:**

| Lệnh ping sử dụng các gói tin nào sau đây | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Echo |  | 110 |
|  | TTL |  | 0 |
|  | SYN |  | 0 |
|  | FIN |  | 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:**

| Lớp nào thực hiện việc chọn đường và chuyển tiếp thông tin; thực hiện kiểm soát luồng dữ liệu và cắt/hợp dữ liệu: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Session |  | 0 |
|  | Network |  | 0 |
|  | Transport |  | 110 |
|  | Datalink |  | 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:**

| Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Full-duplex |  | 110 |
|  | Simplex |  | 0 |
|  | Half-duplex |  | 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 chọn 1 đáp án:**

| Địa chỉ IP nào sau đây là hợp lệ | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 192.168.1.2 |  | 0 |
|  | 255.255.255.255 |  | 0 |
|  | 230.20.30.40 |  | 0 |
|  | Tất cả các đáp án trên |  | 110 |
|  | 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:**

| Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là sai | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | SMTP: TCP Port 25 |  | 0 |
|  | FTP: UDP Port 22 |  | 110 |
|  | HTTP: TCP Port 80 |  | 0 |
|  | TFTP: TCP Port 69 |  | 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:**

| Dịch vụ nào cho phép chuyển các file từ trạm này sang trạm khác, bất kể yếu tố địa lý hay hệ điều hành sử dụng: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | FTP |  | 110 |
|  | Telnet |  | 0 |
|  | email |  | 0 |
|  | www |  | 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:**

| Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Cáp chéo (Cross- Cable) |  | 110 |
|  | Cáp thẳng ( Straight Cable) |  | 0 |
|  | Rollover Cable |  | 0 |
|  | Không có loại nào |  | 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:**

| Mô hình phân lớp OSI có bao nhiêu lớp | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 7 |  | 110 |
|  | 4 |  | 0 |
|  | 5 |  | 0 |
|  | 2 |  | 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:**

| Các đơn vị dữ liệu giao thức trong lớp 2 của mô hình OSI được gọi là | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | PDU |  | 0 |
|  | Packet |  | 0 |
|  | CSU |  | 0 |
|  | Frame |  | 110 |
|  | 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:**

| Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì Subnetmask sẽ là: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 255.255.254.192 |  | 0 |
|  | 255.254.0.0 |  | 110 |
|  | 255.248.0.0 |  | 0 |
|  | 255.255.255.254 |  | 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:**

| Một mạng con lớp A cần chứa tối thiểu 255 host sử dụng SM nào sau đây | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 255.255.254.0 |  | 110 |
|  | 255.0.0.255 |  | 0 |
|  | 255.255.255.240 |  | 0 |
|  | 255.255.255.192 |  | 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:**

| Địa chỉ nào là địa chỉ broadcast của lớp 2? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | 111.111.111.111 |  | 0 |
|  | 255.255.255.255 |  | 0 |
|  | AAAA.AAAA.AAAA |  | 0 |
|  | FFFF.FFFF.FFFF |  | 110 |
|  | 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:**

| Địa chỉ nào được SWITCH sử dụng khi quyết định gửi data sang cổng (port) nào | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Source MAC address |  | 0 |
|  | Destination MAC address |  | 110 |
|  | Network address |  | 0 |
|  | Subnetwork address |  | 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:**

| Thẻ giao tiếp mạng (NIC) thuộc lớp nào trong mô hình OSI?: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Layer 2 |  | 110 |
|  | Layer 3 |  | 0 |
|  | Layer 4 |  | 0 |
|  | Layer 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 đáp án:**

| Phần nào trong địa chỉ IP được ROUTER sử dụng khi tìm đường đi? | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | Host address |  | 0 |
|  | Network address (địa chỉ mạng) |  | 110 |
|  | Router address (địa chỉ của ROUTER) |  | 0 |
|  | FDDI |  | 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:**

| Lệnh PING dùng để:: | | | MC |
| --- | --- | --- | --- |
| # | 1. Answers | Hints/Feedback | Grade |
|  | kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không |  | 110 |
|  | kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không |  | 0 |
|  | kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không |  | 0 |
|  | kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không |  | 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 TF
2. **Câu hỏi đúng hay sai:**

| Giao thức spanning-tree protol (STP) là giao thức chống loop tại lớp lớp 2 trong hạ tầng mạng chuyển mạch doanh nghiệp 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 đúng hay sai:**

| Các PC nằm khác vlan trên hệ tầng chuyển mạch muốn kết nối với nhau phải dung thiết bị lớp 3 thực hiện định tuyến 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 đúng sai:**

| Giao thức VTP ( vlan trunking protocol) là giao thức tự động quảng bá thông tin vlan trên hạ tầng chuyển mạch doanh nghiệp 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 đúng sai:**

| Giao thức DHCP là giao thức cấp địa chỉ gateway cho các PC trong mạng 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.* | | |  |