|  |  |
| --- | --- |
| **Wildcard** | **Ý nghĩa** |
| Period (.) | Match digit (0🡪9) |
| Brackets ([]) | Match với dãi number |
| Caret (^) | Match với phủ định |
| Commas (,) | Phân biệt các digits với nhau |

VD:

Perido:

100. tương đương các dial peer: 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009

Bracket:

Destination-pattern [2-9] hoặc [23456789] hoặc [2,3,4,5,6,7,8,9] 🡪 tương đương dãi number từ 2 đến 9. VD 200[2-5]: 2002,2003,2004,2005

**Giải thích và thực hiện các Dial Peer và Wildcard sau:**

• 89.9 : sẽ gồm các dial peer nào? 89.9 🡪 Điều này đại diện cho một dial peer có destination-pattern là 89.9. Khi một cuộc gọi có số điện thoại đích là 89.9, hệ thống sẽ sử dụng dial peer này để xử lý cuộc gọi.

• Từ 123 đến 136 thực hiện destination-pattern? 1[2-3][3-6] 🡪 Điều này đại diện cho một loạt các dial peer với các destination-pattern từ 123 đến 136. Mẫu này cho phép xử lý các cuộc gọi với số điện thoại đích bắt đầu bằng 12, 13, 14, 15 hoặc 16.

• 5551000 đến 5552999 ? 555[1-2][0-9][0-9][0-9] 🡪 Điều này đại diện cho một loạt các dial peer với các destination-pattern từ 5551000 đến 5552999. Mẫu này cho phép xử lý các cuộc gọi đến các số điện thoại đích có dạng 5551xxx hoặc 5552xxx, trong đó "x" có thể là bất kỳ chữ số nào.

• Từ 8740 đến 8779? 87[4-7][0-9] 🡪 Điều này đại diện cho một loạt các dial peer với các destination-pattern từ 8740 đến 8779. Mẫu này cho phép xử lý các cuộc gọi đến các số điện thoại đích có dạng 874x, 875x, 876x hoặc 877x, trong đó "x" có thể là bất kỳ chữ số nào.

• 5523 đến 5546? 55[2-4][3-6] 🡪 Điều này đại diện cho một loạt các dial peer với các destination-pattern từ 5523 đến 5546. Mẫu này cho phép xử lý các cuộc gọi đến các số điện thoại đích có dạng 552x, 553x hoặc 554x, trong đó "x" có thể là bất kỳ chữ số nào.