

**BẢN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (RUBRIC)**

**Môn: 503108 - Thiết kế giao diện người dùng**

**Hình thức: Báo cáo (Điểm cuối kỳ - 50%) – HK1/23-24**

\* NHÓM 2: Thiết kế giao diện website dịch vụ thú cưng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Mức độ tham gia** | **Công việc cụ thể** |
| 1. **Mai Nguyễn Phương Trang - 52200051** | 40% | Khảo sát người dùng(phân tích và form khảo sát), đánh giá hành vi, sitemap, bảng ưu tiên chức năng, sitemap, workflow, sketch(6), wireframe(6), mockup(4), viết báo cáo. |
| 1. **Lê Thị Hiếu Ngân - 52200040** | 30% | Cơ sở lí thuyết, tiêu chí đánh giá website, personas, sketch(2), wireframe(2), mockup(3), prototype. |
| 1. **Đoàn Thống Lĩnh - 52200013** | 30% | Phân tích vai trò và trách nhiệm của người dùng, keyword, swot, storyboard, sketch(2), wireframe(2), mockup(3). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nội dung tiêu chí** | **Thang đánh giá** | **1** | **2** | **3** | **Tự đánh giá** |
| **Điểm** | **0 điểm** | **½ tổng điểm** | **Trọn điểm** |  |
| **1/ Hình thức** | **1.0** |  |  |  |  |
| Bố cục | 0.25 | Bố cục lộn xộn, sắp xếp không hợp lý | Bố cục còn vài chỗ chưa hợp lý nhưng không nghiêm trọng lắm. | Hợp lý rõ ràng, dễ theo dõi | 0.25 |
| Hình ảnh, font và cỡ chữ nhất quán | 0.25 | Hình ảnh không rõ ràng, hoặc không ghi nguồn |  | Hình ảnh nhìn rõ ràng, có ghi nguồn | 0.25 |
| Lỗi chính tả | 0.25 | Có nhiều lỗi chính tả (> 3 lỗi) |  | Không có lỗi chính tả, hoặc có ít lỗi chính tả (<= 3) | 0.25 |
| Cách hành văn | 0.25 | Cách hành văn lủng củng, rời rạc, chắp vá từ nhiều nguồn khác nhau, sao chép  của người khác hoặc dùng google dịch. |  | Cách hành văn trôi chảy, mạch lạc, trình bày ngắn gọn súc tích, rõ ràng dễ hiểu. | 0.25 |
| **2/ Xác định chức năng/đối tượng người dùng** | **1.0** |  |  |  |  |
| Mục tiêu đo của App & Web | 0.25 | Không nêu rõ mục tiêu |  | Các chức năng trong thiết kế giúp hoàn thành mục tiêu đo | 0.25 |
| Đối tượng người dùng | 0.25 | Không có phần xác định đối tượng người dùng |  | Xác định được đối tượng người dùng | 0.25 |
| Chức năng người dùng | 0.5 | Không có hoặc <5 chức năng | Tối thiểu 5 chức năng | Tổng số chức năng tối thiểu 10 | 0.25 |
| **3/ Nghiên cứu trải nghiệm người dùng** | **1.0** |  |  |  |  |
| Phương pháp bảng câu hỏi | 0.25 | Không có hoặc <5 câu |  | Tối thiểu 05 câu | 0.25 |
| Phương pháp tập trung nhóm mục tiêu | 0.25 | Không vẽ hoặc xây dựng <4 Personas |  | Xây dựng tối thiểu 4 Personas | 0.25 |
| Quan sát & Đánh giá trải nghiệm người dùng trên bảng prototype | 0.25 | Không hoàn thành hoặc <4 chức năng |  | Xây dựng bảng khảo sát chức năng tối thiểu 05 câu hỏi/1 chức năng | 0.0 |
| Phân tích dữ liệu nghiên cứu | 0.25 | Không xác định các chức năng cần cho ứng dụng |  | Xác định bố cục các UI & màu sắc, các luồng chức năng | 0.25 |
| **4/ Phân tích & xây dựng các chức năng** | **1.0** |  |  |  |  |
| Sử dụng Storyboard để minh họa & phác thảo confirm chức năng với người dùng | 0.5 | Không phác thảo hoặc chỉ có ≤2 chức năng | Tối thiểu 4 chức năng lớn & 3 chức năng con | Tối thiểu 5 chức năng lớn & 4 chức năng con | 0.5 |
| Xây dụng độ ưu tiên của các chức năng | 0.5 | Không nêu được mức độ ưu tiên của chức năng | Xác định các cấp độ ưu tiên của từng chức năng nhưng chưa đưa ra các tiêu chí | Xác định các cấp độ ưu tiên của từng chức năng theo các tiêu chí: kỹ thuật, con người, mức độ quan trọng trong dự án, tài nguyên | 0.5 |
| **5/ Xây dựng Sitemap & Task flow của project** | **1.0** |  |  |  |  |
| Site map - vẽ ra bảng phân cấp của các màn hình | 0.5 | Không có sitemap | Có Sitemap nhưng không đúng, khó nhìn, không xác định được phân cấp | Có Sitemap rõ ràng, dễ hiểu, đầy đủ | 0.5 |
| Task flow vẽ ra việc chuyển màn hình thực hiện như thế nào | 0.5 | Chưa trình bày được TaskFlow , hoặc làm cho có. | Có Taskflow nhưng chưa chỉ dẫn rõ ràng, khó hiểu, chưa đầy đủ | Có Taskflow rõ ràng, hình ảnh, link, tài nguyên | 0.5 |
| **6/ Hoàn chỉnh các giao diện với Wireframe** | **1.0** | Không có hoặc chi có ≤3 màn hình | Có ≥ 3 màn hình nhưng không có các tiêu chí phân cấp, tỷ lệ & cân bằng các UI, tương tác, sử dụng, thân thiện | Có ≥ 5 màn hình và có các tiêu chí phân cấp, tỷ lệ & cân bằng các UI, tương tác, sử dụng, thân thiện | 1.0 |
| **7/ Hoàn chỉnh các giao diện với Mockup, Protorype** | 1.0 | Không có hoặc chi có ≤3 màn hình | Có ≥ 3 màn hình nhưng không có các tiêu chí phân cấp, tỷ lệ & cân bằng các UI, tương tác, sử dụng, thân thiện | Có ≥ 5 màn hình và có các tiêu chí phân cấp, tỷ lệ & cân bằng các UI, tương tác, sử dụng, thân thiện | 1.0 |
| **8/ Thiết kế tương tác & kiểm thử** | **1.0** |  |  |  |  |
| Mức độ chi tiết của từng màn hình (phân cấp, tỷ lệ & cân bằng các UI, tương tác, sử dụng, thân thiện.) | 0.75 | Không có hoặc chi có ≤3 màn hình | Có ≥ 3 màn hình nhưng không có các tiêu chí phân cấp, tỷ lệ & cân bằng các UI, tương tác, sử dụng, thân thiện | Có ≥ 5 màn hình và có các tiêu chí phân cấp, tỷ lệ & cân bằng các UI, tương tác, sử dụng, thân thiện | 0.75 |
| Xây dụng bảng kiểm thử chấp nhận của người dùng về ứng dụng | 0.25 | Không có hoặc trình bày cho có, không đúng nội dung hoặc <5 tiêu chí |  | Yên cầu tối thiểu 5 tiêu chí | 0 |
| **9/ Hình thức báo cáo, demo** | **1.0** | - Không sử dụng mẫu báo cáo của Khoa, sai nhiều lỗi chính tả, không tạo chỉ mục. | - Còn nhiều sai sót nhưng không nghiêm trọng | - Báo cáo trình bày gọn gàng, chặt chẽ, không lỗi chính tả, tài liệu tham khảo đầy đủ | 1.0 |
| 10/Khả năng biện luận | **1.0** |  |  |  |  |
| Trả lời câu hỏi | 0.5 | Không trả lời được câu hỏi | Trả lời đúng trên ½ số câu hỏi | Trả lời đúng và đầy đủ các câu hỏi | 0.5 |
| Yêu cầu thêm/bớt/chỉnh sửa chức năng | 0.5 | Không thực hiện được bất kỳ yêu cầu chỉnh sửa, thêm bớt chức năng vào phần mềm minh hoạ | Thực hiện được ½ yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt chức năng | Thực hiện được tất cả các yêu cầu chỉnh sửa, thêm, bớt chức năng | 0.5 |
| **Tổng điểm** | **10** |  |  |  | 9.0 |

**Lưu ý:**

* Mỗi tiêu chí đánh giá thang 1.0
* Điểm trung bình lấy trung bình cộng các tiêu chí

**DANH SÁCH ĐỀ TÀI BÁO CÁO MÔN HỌC**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Tên báo cáo** |
| 1 | Thiết kế giao diện website đặt vé máy bay |
| 2 | Thiết kế giao diện website dịch vụ thú cưng |
| 3 | Thiết kế giao diện app mobie hỗ trợ học tiếng anh |
| 4 | Thiết kế giao diện người dùng website bán mỹ phẩm |
| 5 | Thiết kế giao diện mobile app tìm kiếm nhà trọ |
| 6 | Thiết kế giao diện người dùng website nghe nhạc trực tuyến |
| 7 | Thiết kế giao diện người dùng website bán cá cảnh |
| 8 | Thiết kế giao diện người dùng website đặt vé xem phim |
| 9 | Thiết kế giao diện người dùng wed-app podcast |
| 10 | Thiết kế giao diện website bán đàn ghita |
| 11 | Thiêt kế giao diện người dùng website đặt tour du lịch |
| 12 | Thiết kế giao diện người dùng website đặt vé xe khách trực tuyến |
| 13 | Thiết kế giao diện người dùng Website bán thiết bị điện tử |
| 14 | Thiết kế Mobile App Ứng dụng nhắn tin |
| 15 | Thiết kế giao diện website booking sân bóng |
| 16 | Thiết kế giao diện website xin việc làm |
| 17 | Thiết kế giao diện người dùng website cho brand Coffe |
| 18 | Thiết kế giao diện người dùng quản lý chấm công nhân sự |
| 19 | Thiết kế website thi trắc nghiệm |
| 20 | Thiết kế website bán mỹ phẩm |
| 21 | Thiết kế giao diện website khách sạn |
| 22 | Thiết kế giao diện website bán thức ăn nhanh |
| 23 | Thiết kế giao diện website bán quần áo |
| 24 | Thiết kế giao diện website tạp chí bóng đá |
| 25 | Thiết kế giao diện Web xem phim hoạt hình |
| 26 | Thiết kế giao diện tìm kiếm tài liệu học tập nghiên cứu |