Cách ranking các cloud provider và các option của họ (TẠM THỜI)

Ver 1.1.1: dành cho Drive cloud provider

Dựa trên phân tích SMI (service index measurement), mỗi tiêu trí sẽ gồm các tiêu trí con được đánh thang điểm từ 1-5 rồi nhân tùy hệ số và được chia trung bình để ra đánh giá tổng quan hơn.

Cụ thể: Từng đánh giá 1 option của mỗi tiêu trí sẽ có 1 thang điểm, trung bình của các option trong tiêu trí đó sẽ là thang điểm chung của tiêu trí đó cho việc đánh giá provider. Có nhưng tiêu trí chỉ có đánh giá chung cho provider mà không có cho option

Ví dụ: Điểm của (1.2) = ((1.2.1)\*1+(1.2.2)\*1) / 2

1 = ((1.1)\*1+(1.2)\*1) / 2

3.1 Mỗi option có 1 thang điểm, thang điểm trung của 3.1 sẽ là trung bình cộng

Tổng điểm provider = ((1.)\*1 + (2.)\*1 + (3.)\*2 + (4.)\*1) / 5

1. Agility: Độ linh hoạt (**dành cho đánh giá cho provider) Hệ số 1**

1.1.Số lượng option mà nhà cung cấp đưa ra (hiển thị trên trang web của họ mà không cần contact sale) : **Hệ số 1**

5: 20+ hoặc không giới hạn lựa chọn, có thể scale up nhờ vào việc nhân lên giá của dịch vụ được cho trước

4: 15-20 option

3: 10-15 option

2: 5-10 option

1:1-5 option

1.2 Độ chênh lệch về dung lượng và số người dùng lớn nhất và bé nhất của các option: **Hệ số 1**

1.2.1 Chênh lệch số người dùng tối đa của các option:

5: Không giới hạn - …

4: <250 người

3: <100 người

2: <50 người

1: <20 người

1.2.2 Chênh lệch dung lượng tối đa của các option:

5: Không giới hạn - … (unlimited data hoặc có thể scale up nhờ cách nhân trên đơn giá)

4: < 10000GB

3: < 5000Gb

2: < 1000Gb

1: < 500Gb

2. Assurance: Độ bảo đảm **Hệ số 1**

- Độ ổn định (Stability), tính theo 2 phương thức:

2.1 Tính ổn định của option mà nhà cung cấp đưa ra: thời gian tối đa mà option đó không bị thay đổi về các yêu tố của nó như giá thành, các thông số kĩ thuật, các lựa chọn bảo mật

…

2.2 Tính ổn định của nhà cung cấp: dựa trên các thông số như số năm kinh nghiệm của nhà cung cấp / lịch sử nhà cung cấp(ví dụ: nhà cung cấp đã bị leak data bao giờ hay chưa)

2.2.1 Getapp review: Điểm số được lấy từ trang GetApp.com, những provider không tồn tại trên trang được mặc định là = 2

2.2.2 Danh sách các provider đã bị leak trước kia, chưa bị leak sẽ được tính là 5, mỗi lần bị leak được tính là -1

https://en.wikipedia.org/wiki/List\_of\_data\_breaches?fbclid=IwAR12szxpipowWnJrqNmmwpI7jyqrjjh4OkPEzPetxXanK\_5WdsNHsXignOY

- Khả năng hồi phục dữ liệu: …

3. Giá thành **Hệ số 2**

3.1 Giá thành thuê 1Gb/tháng

5: < 0.005$

4: < 0.01$

3: < 0.05$

2: < 0.1$

1: >= 0.1$

**\* Lưu ý: đối với những provider cung cấp dịch vụ mua storage 1 lần trọn đời, giá thành sẽ tính trên số tiền trên 1Gb chia 48 dựa trên việc các startup thường chết trong thời gian 5 năm từ khi khởi nghiệp, lấy là 4 năm tức 48 tháng**

4. Security option **Hệ số 1**

…

(\*): Cách ranking ko tính tới các free option