**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT**

Mã lớp học phần: 420300094204

Họ tên giảng viên dạy thực hành: Đặng Thị Phúc

Tên đề tài: Dictionary

Danh sách sinh viên thực hiện:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MASV** | **HỌ TÊN SV** | **KÝ TÊN** |
| *18083891* | *Nguyễn Quốc Tuấn* |  |
| *18092001* | *Nguyễn Ngọc Quý* |  |
| *18074581* | *Nguyễn Huy Dũng* |  |

1. **PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**
2. **Phần việc chung**

* *Công việc 1:*
  + *Thiết kế, lên ý tưởng.*
    - *Lấy database.*
    - *Sử dụng phương pháp tìm kiếm và lưu trữ theo tầng dữ liệu*
* *Công việc 2:*
  + *Code*

1. **Công việc được giao cho từng thành viên**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Mô tả công việc** | **Mức độ hoàn thành (%)** |
| 1 | *Nguyễn Quốc Tuấn* |  |  |
| 2 | *Nguyễn Ngọc Quý* |  |  |
| 3 | *Nguyễn Huy Dũng* |  |  |

1. **ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÍCH CỰC THAM GIA LÀM VIỆC NHÓM**

Nội dung đánh giá:

1. Tham gia bao nhiêu phần trăm các buổi làm việc nhóm *(Tiêu chí 1)*.
2. Hoàn thành bao nhiêu phần trăm các công việc được giao *(Tiêu chí 2)*.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Tiêu chí 1  (%) | Tiêu chí 2  (%) | Ghi chú |
| 1 | *Nguyễn Quốc Tuấn* |  |  |  |
| 2 | Nguyễn Ngọc Quý |  |  |  |
| 3 | *Nguyễn Huy Dũng* |  |  |  |