**CTT503 – Kiểm thử phần mềm**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN**

**DA#01: CASE STUDY**

1. **Thông tin nhóm**

Mã nhóm: F2

*Điền theo thứ tự MSSV tăng dần, nhóm trưởng được in đậm*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Số điện thoại** |
| **20120049** | **Nguyễn Hải Đăng** | **20120049@student.hcmus.edu.vn** |  |
| 20120084 | Nguyễn Văn Hiếu | 20120084@student.hcmus.edu.vn |  |
| 20120458 | Hồ Sĩ Đức | 20120458@student.hcmus.edu.vn |  |
| 20120467 | Nguyễn Phước Hải | 20120467@student.hcmus.edu.vn | 0911448453 |

1. **Đánh giá công việc từng thành viên**

*Tổng tỉ lệ đóng góp phải bằng 100%*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Danh sách các công việc** | **Tỉ lệ đóng góp** |
| 20120049 | Viết tài liệu + Slide về Khái niệm automation testing và mobile automation testing.  Viết tài liệu + Slide Lợi ích và nhược điểm của automation testing.  Viết tài liệu + Slide về công cụ TestComplete, Ranorex Studio.  Viết kiểm tự động cho 01 kịch bản – Dùng Appium | 25% |
| 20120084 | Viết tài liệu + Slide về Quy trình Automation Testing cho ứng dụng di động  Viết tài liệu + Slide về Những trường hợp nên sử dụng Automation Testing cho ứng dụng di động  Viết tài liệu + Slide về Công cụ kiểm thử Kobito  Viết tài liệu + Slide về Công cụ kiểm thử ACCELQ  Viết kiểm thử tự động cho kịch bản 01 – Dùng Katalon Studio | 25% |
| 20120458 | Viết tài liệu + Slide mục về công cụ kiểm thử Appium Viết tài liệu + Slide mục về công cụ kiểm thử Quantum Viết tài liệu + Slide mục về công cụ kiểm thử Robotium Viết kiểm thử tự động và chạy kịch bản 02– Appium | 25% |
| 20120467 | Viết tài liệu + Slide mục về công cụ Katalon Studio Viết tài liệu + Slide mục về công cụ Nightwatch.js Viết tài liệu + Slide mục về công cụ Espresso Viết kiểm thử tự động cho kịch bản 02– Dùng Katalon Studio | 25% |
|  | Tổng | 100% |

1. **Đánh giá kết quả đồ án**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Yêu cầu** | **Thang điểm** | **Tự đánh giá** |
| Nội dung  £ Tìm hiểu về lý thuyết  £ Tìm hiểu về công cụ  £ Demo | 2  2  3 | 2  2  2.5 |
| Hình thức  £ Slides  £ Báo cáo  £ Trình bày | 1  1  1 | 1  1  1 |
| **Tổng** | 10 | 9.5 |