# Accepttest

For hver use case i dette projekt er der udarbejdet accepttests, som bruges til at kontrollere at de ønskede krav fra kravspecifikationen bliver opfyldt.

Hver accepttest er opstillet i tabeller, som består af følgende fem rækker:

* Use case nummer og navn på de enkelte testscenarier.
  + I denne kolonne beskrives der, punkt for punkt, hvordan testen skal udføres.
* Test.
  + Her beskrives hvordan der findes frem til resultatet af testen.
* Forventet resultat
  + Beskrivelsen af det forventede resultat beskrives i denne række.
* Resultat
  + Resultat af den udførte test bliver indskrevet i dette felt. Dette skal sammenlignes, og stemme overens, med det forventede resultat før en godkendelse af testen kan finde sted.
* Godkendt/Kommentar
  + Dette felt kan have to værdier: *Godkendt* eller *Ikke godkendt*, afhængigt af om testens resultat godkendes af vejlederen eller ej. Ydermere kan der tilknyttes en kommentar hvis dette findes nødvendigt.

Hvis en test har en prækondition vil den være beskrevet før testen.

# Diskussion om accepttest (satme en dårlig titel!)

I starten af projektet blev der udarbejdet accepttests over projektets use cases. De har været gode til at give en idé om hvordan der bliver interageret med systemet og hermed og forme det. Men da dette har været en læringsproces, så er der ikke blevet brugt meget tid på at kontrollere om systemet rent faktisk kunne gennemfører disse tests før til sidst i udviklingsprocessen. Dette har både været godt og dårligt. Godt, da det blev en reminder om hvilken kernefunktionalitet der skulle implementeres inden produktet var færdigt. Dårligt, da nogle disse test endte med at blive tilpasset til det produkt der nu engang var blevet lavet, i stedet for at blive implementeret i forhold til hvordan forestillingen om produktet var. Eksemepl på tilpasning.

1. sætning. De? Usecasesne eller acceptestne? ”og hermed og forme det.” skal omformuleres