Khi gõ lệnh, nếu dòng lệnh quá dài, Linux cho phép ngắt dòng lệnh xuống dòng dưới bằng cách thêm ký tự nào tại cuối dòng?

Select one:

a. /

b. \

c. ^

d. \<

Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà bắt đầu bằng một số nguyên tố < 10 và kết thúc bằng một ký tự thuộc hệ 16?

Select one:

a. [2357]\*[0-9a-fA-F]

b. [0-9]\*[0-9a-fA-F]

c. [2357]\*[0-16]

d. [0-9]\*[0-16]

Để trợ giúp cách sử dụng các câu lệnh, ta dùng lệnh nào dưới đây:

Select one:

a. #tên\_lệnh help

b. #help

c. #man

d. #guide

Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà không bắt đầu bằng chữ số và phần mở rộng là 3 ký tự thường?

Select one:

a. [^0-9]\***.**???

b. [^0-9]\***….**

c. [^0-9]\***.**[a-z][a-z][a-z]

d. [0-9]\*.[a-z][a-z][a-z]

Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà ký tự đầu tiên thuộc hệ 16 và ký tự cuối cùng thuộc hệ tám?

Select one:

a. [0-9a-fA-F]\*[0-7]

b. [0-9a-zA-Z]\*[0-7]

c. [0-9]\*[0-8]

d. [0-9a-z]\*[0-7]

Ký tự \> tương ứng với

Select one:

a. kết thúc một dòng

b. bắt đầu một từ

c. kết thúc một từ

d. bắt đầu của một dòng

Ký tự \* tương ứng với

Select one:

a. chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn

b. thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự

c. với một ký tự bất kỳ

d. một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn

Để xem hướng dẫn cách sử dụng lệnh ls, ta thực hiện lệnh?

Select one:

a. list ls

b. doc ls

c. man ls

d. help ls

Ký tự \

Select one:

a. bắt đầu của một dòng

b. bắt đầu một từ

c. kết thúc một từ

d. kết thúc một dòng

Ký tự [^] tương ứng với

Select one:

a. các ký tự bất kỳ không nằm trong ngoặc

b. ký hiệu theo sau dấu gạch ngược

c. bắt đầu của một dòng

d. kết thúc một dòng

Ký tự ^ tương ứng với

Select one:

a. kết thúc một dòng

b. bắt đầu một từ

c. kết thúc một từ

d. bắt đầu của một dòng

\

Sử dụng ký tự nào để ngăn cách các lệnh trên cùng một dòng lệnh (chú ý chọn câu trả lời thích hợp nhất)?

Select one:

a. Dấu gạch đứng "|"

b. Dấu lớn hơn ">"

c. Dấu chấm phẩy ";"

d. Dấu chẩm phẩy ";" hoặc dấu gạch đứng "|"

Câu hỏi **13**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà bắt đầu bằng một ký tự hoa, chứa một chữ số hệ 8 và không kết thúc bằng một chữ cái hệ 16?

Select one:

a. [A-Z]\*[0-7]\*[^0-9a-fA-F]

b. [A-Z]\*[1-8]\*[^0-16]

c. [A-Z]\*[0-7]\*[^a-fA-F]

d. [A-Z]\*[0-7]\*[0-9a-fA-F]

Câu hỏi **14**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Đoạn văn câu hỏi

Ký tự ? tương ứng với

Select one:

a. chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn

b. thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự

c. một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn

d. một ký tự bất kỳ

Câu hỏi **15**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Phần quan trọng nhất của hệ điều hành Linux là :

Select one:

a. Kernel

b. File System

c. Services

d. Shell

Câu hỏi **16**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Tiến trình khởi động của Linux là:

Select one:

a. LILO -> init -> Kernel

b. LILO -> Kernel -> init

c. Kernel -> init -> LILO

d. init -> LILO -> Kernel

Câu hỏi **17**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Ký tự $ tương ứng với

Select one:

a. kết thúc một dòng

b. bắt đầu một từ

c. kết thúc một từ

d. bắt đầu của một dòng

Câu hỏi **18**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Đoạn văn câu hỏi

Phát biểu nào sau đây là sai về quy tắc gõ lệnh trong Linux?

Select one:

a. Tham số khóa thường bắt đầu bởi dấu trừ "-" hoặc hai dấu trừ liên tiếp "--".

b. Không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

c. Tham số được phân ra làm hai loại: tham số khóa và tham số vị trí.

d. Tên lệnh là một dãy ký tự mà không có dấu cách.

Câu hỏi **19**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Ký tự [] tương ứng với

Select one:

a. thứ tự bất kỳ của một hay nhiều ký tự

b. một ký tự bất kỳ

c. chuỗi ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn

d. một trong những ký tự trong ngoặc hoặc giới hạn

Câu hỏi **20**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Chuỗi nào sau đây đại diện cho các tên file mà có 6 ký tự mà ký tự đầu và cuối không phải là số?

Select one:

a. [!0-9]**….**[!0-9]

b. [0-9]**….**[0-9]

c. [^0-9]**….**[^0-9]

d. [!0-9]????[!0-9]

Câu hỏi **21**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Khi thay đổi nội dung dấu nhắc shell, cặp ký tự điều khiển "\n" có ý nghĩa là gì?

Select one:

a. Hiển thị tên máy

b. Hiển thị tên của người dùng

c. In ra chữ cái 'n'

d. Ký hiệu xuống dòng

Câu hỏi **22**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số nào biểu diễn việc xóa bỏ mật khẩu của một người dùng?

Select one:

a. -l

b. -f

c. -u

d. -d

Câu hỏi **23**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong Linux, lệnh nào dùng để khởi động lại hệ thống?

Select one:

a. Boot

b. Shutdown -rt 0

c. Restart

d. Reset

Câu hỏi **24**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong lệnh tắt máy shutdown, tham số -r biểu diễn:

Select one:

a. Khởi động lại nhanh và bỏ qua việc kiểm tra đĩa

b. Khởi động lại ngay sau khi shutdown

c. Không thực sự shutdown mà chỉ cảnh báo.

d. Tắt máy thực sự sau khi shutdown

Câu hỏi **25**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Đoạn văn câu hỏi

Để thay đổi nội dung dấu nhắc cấp 1, ta dùng lệnh:

Select one:

a. PS2

b. PS4

c. PS1

d. PS3

Câu hỏi **26**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Khi thay đổi nội dung dấu nhắc shell, cặp ký tự điều khiển "\$" có ý nghĩa là gì?

Select one:

a. Hiển thị tên người dùng

b. Hiển thị tên máy

c. Hiển thị dấu $ với người dùng bình thường và dấu # đối với superuser

d. Hiển thị ký hiệu $

Câu hỏi **27**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số -f biểu diễn:

Select one:

a. Mở khóa một tài khoản

b. Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới.

c. Không cần kiểm tra mật khẩu cũ

d. Khóa một tài khoản người dùng

Câu hỏi **28**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong Linux, lệnh nào dùng thay đổi dấu nhắc lệnh thành (chú ý dấu cách trống):

root@trungvd:/home/trungvd:\bash# >

Select one:

a. PS1=’\u@\h:\w:\\\s\$ >’

b. PS1=’\u@\h:\w:\s\$ >’

c. PS1=’\u@\h:\w:\\\s\$ ’

d. PS1=’\u@\h:\w:\\\s\# >’

Câu hỏi **29**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Khi thay đổi nội dung dấu nhắc shell, cặp ký tự điều khiển "\u" có ý nghĩa là gì?

Select one:

a. Hiển thị chữ cái 'u'

b. Hiển thị kiểu thời gian của hệ thống

c. Hiển thị tên người dùng

d. Hiển thị thứ tự của lệnh

Câu hỏi **30**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Để thay đổi nội dung dấu nhắc nhập liệu, ta dùng lệnh:

Select one:

a. PS3

b. PS4

c. PS2

d. PS1

Câu hỏi **31**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Lệnh who liệt kê:

Select one:

a. Người dùng đang sử dụng hiện thời

b. Tất cả những người dùng có trong hệ thống.

c. Những người dùng đang đăng nhập vào hệ thống

d. Tất cả những người dùng không phải là supervisor

Câu hỏi **32**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Xóa cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong Linux, lệnh nào dùng để tắt máy sau 1 phút?

Select one:

a. shutdown -t 60

b. halt

c. shutdown -t 1

d. reboot -s 1

Câu hỏi **33**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Để thay đổi nội dung dấu nhắc shell, ta dùng lệnh:

Select one:

a. PS1

b. PS4

c. PS2

d. PS3

Câu hỏi **34**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Khi thay đổi nội dung dấu nhắc shell, cặp ký tự điều khiển "\h" có ý nghĩa là gì?

Select one:

a. Hiển thị tên máy

b. Hiển thị thời gian hiện tại

c. Hiển thị đường dẫn thư mục của người dùng

d. Hiển thị chữ cái 'h'

âu hỏi **35**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong Linux, lệnh nào dùng để khởi động lại hệ thống?

Select one:

a. Boot

b. Reset

c. Restart

d. Reboot

Câu hỏi **36**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Lệnh hiển thị ra thời gian hiện tại của hệ thổng là gì?

Select one:

a. calendar

b. time

c. datetime

d. date

Câu hỏi **37**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong lệnh tắt máy shutdown, tham số -f biểu diễn:

Select one:

a. Khởi động lại nhanh và bỏ qua việc kiểm tra đĩa

b. Không thực sự shutdown mà chỉ cảnh báo.

c. Tắt máy thực sự sau khi shutdown

d. Khởi động lại ngay sau khi shutdown

Câu hỏi **38**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong Linux, lệnh nào dùng thay đổi dấu nhắc lệnh thành (chú ý dấu cách trống):

\bash root@trungvd:/home/trungvd# >

Select one:

a. PS1=’\\\s \u@\h:\W\$ >’

b. PS1=’\s \u@\h:\w\$ >’

c. PS1=’\\\s \u@\h:\w\$ ’

d. PS1=’\\\s \u@\h:\w\$ >’

Câu hỏi **39**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số -stdin biểu diễn:

Select one:

a. Việc nhập mật khẩu người dùng chỉ được tiến hành từ thiết bị vào chuẩn không thể tiến hành từ đường dẫn

b. Hiển thị thông tin ngắn gọn về trạng thái mật khẩu của người dùng được đưa ra

c. Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới.

d. Khóa một tài khoản người dùng

Câu hỏi **40**

Câu trả lời đã được lưu

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong lệnh đổi mật khẩu passwd, tham số -k biểu diễn:

Select one:

a. Khóa một tài khoản người dùng

b. Đòi hỏi phải gõ lại mật khẩu cũ trước khi thay đổi mật khẩu mới..

c. Không cần kiểm tra mật khẩu cũ

d. Mở khóa một tài khoản