**Bảng đánh giá**

**Mini-project 1 – Ứng dụng Paint X**

**Programmation Windows – CTVP 2014**

**Nhóm: ………………**

Danh sách thành viên:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Khối lượng công việc (%)** | **Chữ ký** |
| 1 | 1452019 | Huỳnh Công Lập | 45 |  |
| 2 | 1452045 | Trương Đình Vũ | 25 |  |
| 3 | 1452005 | Nguyễn Quốc Bảo | 30 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** | **Điểm** | |  | **Người thực hiện** |
| **SV** | **GV** | **Thang điểm** |
| 1 | Menu | 0.5 |  | 0.5 | Trương Đình Vũ |
| 2 | Vẽ đường và hình học cơ bản | 1.5 |  | 1.5 | Huỳnh Công Lập |
| 3 | Tùy chỉnh màu, độ dày, đương nét của bút vẽ | 1 |  | 1 | Huỳnh Công Lập |
| 4 | Tùy chỉnh màu, loại brush | 1 |  | 1 | Huỳnh Công Lập |
| 5.1 | Vẽ text | 0.5 |  | 0.5 | Nguyễn Quốc Bảo |
| 5.2 | Tùy chỉnh font | 0.5 |  | 0.5 | Huỳnh Công Lập |
| 6 | Cắt, dán, sao chép một vùng bản vẽ | 0.5 |  | 1 | Huỳnh Công Lập |
| 7.1 | Lưu bản vẽ dưới dạng BMP | 0.5 |  | 0.5 | Trương Đình Vũ |
| 7.2 | Mở tập tin ảnh BMP | 0.5 |  | 0.5 | Trương Đình Vũ |
| 8 | Sử dụng SVN / Git | 1 |  | 1 | Huỳnh Công Lập, Nguyễn Quốc Bảo |
| 9 | Palette | 0 |  | 1 |  |
| 10 | toolbar | 1 |  | 1 | Nguyễn Quốc Bảo |
| **TỔNG** | | 8.5 |  | 10 |  |

**TỰ NHẬN XÉT (VỀ NHÓM, CÁ NHÂN, ĐỒ ÁN):**

* **Còn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo dialogbox (dialogbox không hiện các nút, cần phải tạo project mới)**
* **Tự nghiên cứu cách sử dụng GitHub**
* **Hoàn thiện gần đầy đủ các yêu cấu đồ án.**