BÁO CÁO MÔN KIỂM THỬ PHẦN MỀM

NHÓM:

NHẬT KÍ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ tên tác giả | | | Ký tên |
| Họ tên sinh viên 1: | | |  |
| Họ tên sinh viên 2: | | |  |
| Họ tên sinh viên 3: | | |  |
| Ngày | Phiên bản | Mô tả công việc | Tác giả |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

* 1. Mục tiêu đồ án
  2. Các chức năng / module thực hiện kiểm thử
  3. Môi trường, công cụ và các giả định
  4. Nhân sự thực hiện

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | MSSV | Trách nhiệm |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

* 1. Kế hoạch thực hiện

CHƯƠNG 2. CHIẾN LƯỢC KIẾM THỬ

CHƯƠNG 3. THỰC HIỆN KIỂM THỬ

* 1. Kiểm thử đơn vị
     1. Test case 1

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* + 1. Test case 2

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* + 1. Test case 3

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* 1. Kiểm thử cơ sở dữ liệu
     1. Test case 4

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* + 1. Test case 5

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* 1. Kiểm thử giao diện
     1. Test case 6

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* + 1. Test case 7

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* 1. Kiểm thử tính tiện dụng
     1. Test case 8

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* + 1. Test case 9

|  |  |
| --- | --- |
| Test Case ID: | |
| Tên của Test case: | |
| Mục đích kiểm tra |  |
| Chức năng kiểm tra |  |
| Giả định |  |
| Dữ liệu dùng để kiểm tra |  |
| Các bước thực hiện |  |
| Kết quả mong đợi |  |
| Kết quả thực hiện |  |
| Đề nghị, ghi chú thêm |  |

* 1. Các loại kiểm thử khác

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

* 1. Kết quả kiểm thử
  2. Danh sách lỗi tìm được

CHƯƠNG 5. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT