## Tiêu chí đánh giá

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tiêu chí đánh giá** | **Phần trăm** |
| 1 | Công việc tiền dự án | 5% |
| 2 | Quản lý dự án trên Devops | 20% |
| 3 | Vận hành scrum | 20% |
| 4 | Sử dụng github | 10% |
| 5 | Quản lý thời gian | 5% |
| 6 | Chất lượng sản phẩm | 40% |

## Nội dung báo cáo

1. Tổng quan về dự án
2. Công nghệ, công cụ sử dụng
3. Product backlog (trình bày thay đổi)
4. Cơ cấu dự án, cách giao tiếp
5. Quá trình thực thi dự án (trình bày các sprint, các chức năng, effort, số task hoàn thành)
6. Thống kê effort (từng sprint, từng member, tổng)

## Hình thức báo cáo

Slide

Thời gian 15p chưa kể thời gian demo, test

## Phân công chuẩn bị slide nội dung báo cáo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PHÂN CÔNG LÀM SLIDE BÁO CÁO** |  |  |
| 1. Tổng quan về dự án (background, Goals) | Huế | DEADLINE  làm slide 7/5 |
| 2. Công nghệ, công cụ sử dụng | Thanh |
| 3. Product backlog (trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi thì phải trình bày cụ thể) |
| 4. Cơ cấu tổ chức dự án | Hoài Thương |
| 5. Quá trình thực thi dự án (trình bày các sprint: các chức năng, effort, số task hoàn thành, burndownchart….) |
| 6. Thống kê effort: từng member, từng sprint, tổng (plan và thực tế) | Hương |
| 7. Thống kê cống hiến/đóng góp cho dự án của từng member  (coi sự thành công của dự án là 100% thì mỗi member đóng góp bao nhiêu %) |
| Tổng hợp, format ppt | Huế | 10/5 |
| *Thuyết trình phần dự án (123)* | Diệu Thương | Thuyết trình 13/5 |
| *Thuyết trình phần vận hành(4567)* | Trinh |
| Thời gian báo cáo: 15 phút (chưa kể thời gian demo + test phần mềm) |  |  |