**Checklist Nhận Xét Kế Hoạch Kiểm Tra**

Mã dự án: E15G8

Phiên bản của sản phẩm: 2.0

Người nhận xét: Nguyễn Hữu Ước

Ngày nhận xét date: :<09-05-19> Quy mô sản phẩm

Công sức dành cho kiểm thử (người-giờ):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Question Yes No N/A** | | | |
| **Kiểm soát tài liệuDOCUMENT CONTROL** |  |  |  |
| Xác nhận rằng quy trình kiểm tra tài liệu đã được tuân thủ bằng cách kiểm tra những điều: |
| *Trang tiêu đề có chưa tên tài liệu, số hiệu phiên bản, ngày phát hành hay không?* | x |  |  |
| *Phần đầu và chân trang có nêu rõ tên, phiên bản tài liệu hay không?* | x |  |  |
| *Sơ đồ đánh số trang có cho biết số trang trong toàn bộ tài liệu hay không?* | x |  |  |
| *Phần lịch sử có thể truy ngược hay?* | x |  |  |
| *Tài liệu có bao gồm phần liên hệ hay không?* | x |  |  |
| *Các tài liệu đã được kiểm tra ngữ pháp và chính tả trên MS WORD hay các công cụ tương tự hay chưa?* | x |  |  |
| **CHECKLIST KẾ HOẠCH KIỂM TRATEST PLAN CHECKLIST** |  |  |  |
| Đã xác định các sản phẩm sẽ được kiểm tra chưa? | x |  |  |
| Tỉ lệ khiếm khuyết mong đợi hay kỳ vọng tổng quan về khiếm khuyết được nêu rõ trong kế hoạch hay không? |  | x |  |
| Kế hoạch có cung cấp phạm vi rõ ràng cho những mục sau? |  |  |  |
| *Kiểm tra đơn vị (Unit testing)* | x |  |  |
| *Kiểm tra tích hợp (Integration testing)* |  | x |  |
| *Kiểm tra hệ thống (System testing)* |  | x |  |
| *Kiểm tra chấp nhận (Acceptance testing)* |  | x |  |
| Kế hoạch có phản ánh những yêu cầu được chỉ định trong SRS? |  |  | x |
| Những điều kiện sẽ khiến cho mỗi bài kiểm tra bị dừng đã được nêu ra chưa? | x |  |  |
| Những loại kiểm tra đã giải quyết những vấn đề sau chưa? |  |  |  |
| *Kiểm tra chức năng (Function testing)* | x |  |  |
| *Kiểm tra giao diện người dùng (User interface testing)* | x |  |  |
| *Kiểm tra tinhs toàn vẹn dữ liệu và cơ sở dữ liệu (Data and Database Integrity Testing)* | x |  |  |
| *Kiểm tra hiệu năng (Performance testing)* | x |  |  |
| *Kiểm tra an ninh và kiểm soát truy cập (Security and Access)*  *Kiểm tra điều khiển (Control Testing)* | x |  |  |
| *Kiểm tra tính di động (Portability)* |  | x |  |
| Những tiêu chí chấp nhận các yêu cầu đã được xác định chưa? | x |  |  |
| Các loại kiểm tra có phản ánh tất cả yêu cầu được đặt ra trong SRS? |  |  | x |
| Đây có phải dự án bảo trì không? Nếu có, các bài kiểm tra hồi quy đã được xác định chưa? | x |  |  |
| *Điều kiện kích hoạt (Trigger for Regression test)* |  | x |  |
| *Giai đoạn kiểm tra (Period for Regression test)* |  | x |  |
| *Phạm vi kiểm tra (Scope of Regression test)* |  | x |  |
| Phần mô tả cho mỗi loại kiểm tra có bao gồm các phần sau? |  |  |  |
| *Mục tiêu kiểm tra (Test objectives)* | x |  |  |
| *Kĩ thuật (Techniques)* | x |  |  |
| *Tiêu chí hoàn thành (Completion criteria)* | x |  |  |
| *Cân nhắc đặc biệt (Special consideration)* | x |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Môi trường kiểm tra, các công cụ và phần mềm được sử dụng để kiểm tra có được mô tả không? | x |  |  |
| Các tiêu chí Qua/Trượt của sản phẩm được kiểm tra trong Cân nhắc đặc biệt đúng với yêu cầu trong SRS? |  |  | x |
| Phần người làm và trách nhiệm có được xác định đúng? | x |  |  |
| Kết quả kiểm tra đã được xác định chưa? | x |  |  |
| Lịch trình kiểm tra có đúng với lịch trình phát triển không? |  | x |  |
| Những nhu cầu về nhân sự và huấn luyện đã được xác định chưa? |  | x |  |
| Những rủi ro đã được xác định chưa? | x |  |  |
|  |  |  |  |
| <Add more rows if needed> |  |  |  |

# Nhận xét

* **Gợi ý**

[ ] - Qua

[ ] – Kiểm tra lại

[ ] - Khác

|  |
| --- |
| **Note** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |