**Câu 1:**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1, có danh bạ 659200-659263.  - Đổi danh bạ thuê bao 659203 từ cổng 4/card1 sang cổng 1/ card 2. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Kiểm tra danh bạ thuê bao cổng 1/card 2: \*68\* X1X2# |
| - Đổi danh bạ thuê bao: \*55\*103116# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 2**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1, có danh bạ 659100-659163.  - Khai báo thuê bao 659104 làm máy trực PO2.  - Khai báo đặc tính cho thuê bao 659104 là máy hệ A, có quyền hotline, thiết lập hội nghị, kiểm soát cuộc gọi |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Khai báo thuê bao 659104 làm PO2:\*37\*2104# |
| - Khai báo tham số cho thuê bao 659104: \*36\*1045710# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 3**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1.  - Khai báo đặc tính trung kế CO1, CO2: gọi vào qua mạch DISA, gọi vào/ra, tinh cước theo thời gian. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Khai báo đặc tính trung kế CO1: \*45\*01102# |
| - Khai báo đặc tính trung kế CO2: \*45\*02102# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 4**

| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1.  - Khai báo đặc tính trung kế ĐKX1, ĐKX2: gọi vào qua mạch DISA, gọi vào/ra, tinh cước theo thời gian. |
| --- |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Khai báo đặc tính trung kế ĐKX1: \*45\*05102# |
| - Khai báo đặc tính trung kế ĐKX2: \*45\*06102# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 5**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1.  - Kiểm tra tham số đặc tính luồng E1.  - Khai báo đặc tính trung kế E1: 15 kênh đầu gọi ra, 15 kênh sau gọi vào. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Kiểm tra đặc tính đặc tính trung kế E1: \*61\*1# |
| - Khai báo đặc tính trung kế E1: \*44\*100# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 6**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1.  - Kiểm tra tham số đặc tính thuê bao tại cổng 5/card1.  - Khai báo đặc tính thuê bao tại cổng 5/card1 không có hotline. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Kiểm tra danh bạ cổng 5: \*68\*X1X2# (X1=1,X2=5); kết quả: 659104. |
| - Kiểm tra đặc tính đặc tính t.bao 659104: \*62\*104# |
| - Khai báo đặc tính thuê bao: \*36\*1043510# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 7**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1.  - Kiểm tra tham số trong bảng hướng.  - Kiểm tra tham số trong bảng mã hướng. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Kiểm tra tham số bảng hướng: \*64\*X1X2#; (X1X2=00-20). |
| - Kẻ bảng hướng, điền tham số. |
| - Kiểm tra tham số bảng mã hướng: \*63\*X1X2X3Y#; (Y=0,1). |
| - Kẻ bảng mã hướng, điền tham số. |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 8**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1.  - Khai báo đổi danh bạ tổng đài thành 696300-696363.  - Khai báo đặc tính thuê bao 696303 có class3, có hotline, có độ ưu tiên 1. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Khai báo đổi danh bạ thuê bao: \*41\* 696 #: \*42\*300 # |
| - Khai báo đặc tính thuê bao 6969303: \*36\*3033710 # |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 9**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1.  - Khai báo thêm 01 hướng trung kế CO2, mã chiếm 32, có đặc tính gọi qua mạch DISA. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Khai báo hướng trung kế CO2: \*39\*05102# |
| - Khai báo mã hướng trung kế CO2: \*38\*0052505232# |
| - Khai báo đặc tính trung kế CO2: \*45\*02102# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 10**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1  - Khai báo thêm 01 hướng trung kế ĐKX2, mã chiếm 23, có đặc tính gọi qua mạch DISA. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng b |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Khai báo hướng trung kế ĐKX2: \*39\*05306# |
| - Khai báo mã hướng trung kế ĐKX2: \*38\*0052505223# |
| - Khai báo đặc tính trung kế ĐKX2: \*45\*06112# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 11**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo tổng đài T64SIP bằng máy trực PO theo yêu cầu sau:  - Tổng đài T64SIP đang hoạt động cấu hình 1  - Khai báo 01 hướng trung kế E1, có đặc tính 15 kênh đầu gọi vào, 15 kênh sau gọi ra. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và đồng bộ. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Đăng nhập tổng đài T64SIP: \*14\*101234567# |
| - Xem cấu hình đang hoạt động: \*65# |
| - Khai báo hướng trung kế E1: \*39\*00201# |
| - Khai báo đặc tính trung kế E1: \*44\*100# |
| - Lưu tham số vào cấu hình: \*40\* 1# |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 12**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo trên máy tính tổng đài T64SIP theo yêu cầu sau:  - Khai báo danh bạ thuê bao nội bộ: 595200-595263  - Khai báo thuê bao 595205 làm PO2; thuê bao 595203 có quyền thiết lập hotline và quyền nghe xen. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và máy tính, dây mạng kết nối. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Kết nối máy tính với tổng đài qua cổng mạng. |
| - Cài đặt địa chỉ IP cho máy tính. |
| - Kết nối tổng đài, đăng nhập phần mềm: Mật khẩu 1. |
| - Vào chức năng “Cấu hình tham số” >> “Khai báo tham số và danh bạ tổng đài”>> “Khai báo thuê bao” để khai báo danh bạ thuê bao nội bộ: số Prefix: 595, số danh bạ bắt đầu: 200. Ấn “Thay đổi”. |
| - Kích chọn “Máy trực” và sửa danh bạ máy trực 2: 595205. |
| - Cấu hình tham số cho thuê bao 595203 : có quyền thiết lập hotline và quyền nghe xen. Ấn cập nhật. |
| - Lưu cấu hình: bấm ok để lưu các tham số vừa cài đặt vào cấu hình |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 13**

| Thực hành khai báo trên máy tính tổng đài T64SIP theo yêu cầu sau:  - Kiểm tra tham số trung kế luồng E1  - Khai báo đặc tính luồng E1: 15 kênh đầu gọi ra, 15 kênh sau gọi vào. |
| --- |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và máy tính, dây mạng kết nối. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Kết nối máy tính với tổng đài qua cổng mạng. |
| - Cài đặt địa chỉ IP cho máy tính. |
| - Kết nối tổng đài, đăng nhập phần mềm: Mật khẩu 1. |
| - Kích chọn trên card E1 để kiểm tra tham số luồng E1. |
| - Kích chọn trên card E1 để khai báo tham số luồng E1. Ấn nút “Chọn xong” để thay đổi tham số luồng E1. |
| - Lưu cấu hình: bấm ok để lưu các tham số vừa cài đặt vào cấu hình |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 14**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo trên máy tính tổng đài T64SIP theo yêu cầu sau:  - Kiểm tra tham số trung kế CO1.  - Khai báo đặc tính trung kế CO1: Gọi vào và ra, gọi vào qua PO, tính cước theo thời gian. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và máy tính, dây mạng kết nối. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Kết nối máy tính với tổng đài qua cổng mạng. |
| - Cài đặt địa chỉ IP cho máy tính và tổng đài. |
| - Kết nối tổng đài, đăng nhập phần mềm: Mật khẩu 1. |
| - Cấu hình tham số các TK CO, kiểm tra các tham số đã khai báo cho TKCO1. |
| - Khai báo các tham số cho TKCO1: Gọi vào ra, gọi vào qua PO, tính cước theo thời gian. Ấn “Cập nhật”. |
| - Lưu cấu hình: bấm OK để lưu các tham số vừa cài đặt vào cấu hình |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 15**

| Thực hành khai báo trên máy tính tổng đài T64SIP theo yêu cầu sau:  - Kiểm tra tham số trung kế ĐKX2.  - Khai báo đặc tính trung kế ĐKX2: Gọi vào và ra, gọi vào qua PO, tính cước theo thời gian. |
| --- |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và máy tính, dây mạng kết nối. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Kết nối máy tính với tổng đài qua cổng mạng. |
| - Cài đặt địa chỉ IP cho máy tính và tổng đài. |
| - Kết nối tổng đài, đăng nhập phần mềm: Mật khẩu 1. |
| - Cấu hình tham số các TK CO, kiểm tra các tham số đã khai báo cho TKCO1. |
| - Khai báo các tham số cho TKCO1.: Gọi vào ra, gọi vào qua PO, tính cước theo thời gian. Ấn “Cập nhật”. |
| - Lưu cấu hình: bấm ok để lưu các tham số vừa cài đặt vào cấu hình |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 16**

| Thực hành khai báo trên máy tính tổng đài T64SIP theo yêu cầu sau:  - Khai báo 01 hướng trung kế CO có 2 kênh, mã chiếm là 23.  - Khai báo 01 hướng trung kế IP kết nối khối IPU, mã chiếm là 4. |
| --- |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và máy tính, dây mạng kết nối. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Kết nối máy tính với tổng đài qua cổng mạng |
| - Cài đặt địa chỉ IP cho máy tính cùng dải địa chỉ IP của tổng đài: 192.168.0.15 |
| - Kết nối tổng đài, địa chỉ IP của tổng đài là 192.168.0.1 và đăng nhập phần mềm: Mật khẩu 1; |
| - Trên giao diện chính, bấm vào “Cấu hình tham số >>Khai báo tham số và danh bạ tổng đài >>Khai báo hướng” để mở giao diện tính năng. |
| - Trên giao diện tính năng khai báo các tham số của hướng gồm 01 TK CO có thành phần là 01, 02; 01 hướng IP thành phần là 01. |
| - Trên giao diện chính của tổng đài, chọn tích vào “Lưu cấu hình”, bấm ok để lưu các tham số vừa cài đặt vào cấu hình 1 của tổng đài. |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 17**

| Thực hành khai báo trên máy tính tổng đài T64SIP theo yêu cầu sau:  - Khai báo 01 hướng trung kế ĐKX có 2 kênh, mã chiếm là 32.  - Khai báo 01 hướng trung kế E1 kết nối với tổng đài cấp trên. |
| --- |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và máy tính, dây mạng kết nối. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Kết nối máy tính với tổng đài qua cổng mạng |
| - Cài đặt địa chỉ IP cho máy tính cùng dải địa chỉ IP của tổng đài: 192.168.0.15 |
| - Kết nối tổng đài, địa chỉ IP của tổng đài là 192.168.0.1 và đăng nhập phần mềm: Mật khẩu 1; |
| - Trên giao diện chính, bấm vào “Cấu hình tham số >>Khai báo tham số và danh bạ tổng đài >>Khai báo hướng” để mở giao diện tính năng. |
| - Trên giao diện tính năng khai báo các tham số của hướng gồm 01 TK ĐKX có thành phần là 05, 06; 01 hướng E1 thành phần là 01. |
| - Trên giao diện chính của tổng đài, chọn tích vào “Lưu cấu hình”, bấm ok để lưu các tham số vừa cài đặt vào cấu hình 1 của tổng đài. |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |

**Câu 18**

|  |
| --- |
| Thực hành khai báo trên máy tính tổng đài T64SIP theo yêu cầu sau:  - Khai báo danh bạ thuê bao nội bộ: 595100-595163.  - Khai báo đổi danh bạ thuê bao 595105 thành 595106.  - Xác định vị trí kết nối thuê bao 595105 và 595106.  - Xác định trạng thái LED trên mặt trước tổng đài khi tổng đài đang hoạt động ở trạng thái bình thường. |
| **Đáp án:** |
| **1. Đề cương** |
| **Công tác chuẩn bị** |
| - Tổng đài T64SIP và đồng bộ. |
| - Máy trực PO và máy tính, dây mạng kết nối. |
| - Bộ dụng cụ, đồng hồ đo. |
| **Các bước tiến hành** |
| - Kết nối máy tính với tổng đài qua cổng mạng |
| - Cài đặt địa chỉ IP cho máy tính và tổng đài. |
| - Kết nối tổng đài, đăng nhập phần mềm: Mật khẩu 1. |
| - Vào chức năng “Cấu hình tham số” >> “Khai báo tham số và danh bạ tổng đài”>> “Khai báo thuê bao” để khai báo danh bạ thuê bao nội bộ: số Prefix: 595, số danh bạ bắt đầu: 100. Ấn “Thay đổi”. |
| - Vào chức năng “Cấu hình tham số” >> “Khai báo tham số và danh bạ tổng đài”>>. Tại “Danh bạ” chọn thuê bao 595105 và ấn “Thay đổi SDB” 595106. Ấn “Thay đổi”. |
| - Lưu cấu hình: bấm ok để lưu các tham số vừa cài đặt vào cấu hình |
| **Những điểm chú ý** |
| - Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn. |
| - Thực hành đúng thứ tự, nội dung, động tác, không làm ẩu làm tắt. |
| - Bảo đảm thời gian theo yêu cầu. |