BÁO CÁO THỰC HÀNH

Môn: Công nghệ phần mềm nâng cao

Đề tài: [tên đề tài]

Giáo viên:

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số nhóm: | |
| Tên thành viên | **Mã số sinh viên** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Mục lục

[1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU 4](#_Toc181082844)

[1.1 Mô hình cơ cấu tổ chức 5](#_Toc181082845)

[1.1.1 Sơ đồ tổ chức 5](#_Toc181082846)

[1.1.2 Ý nghĩa các bộ phận 5](#_Toc181082847)

[1.2 Biểu mẫu 5](#_Toc181082848)

[1.2.1 BM01: [Tên biểu mẫu] 5](#_Toc181082849)

[1.2.2 BM02: [Tên biểu mẫu] 5](#_Toc181082850)

[1.2.3 BM03: [Tên biểu mẫu] 5](#_Toc181082851)

[1.3 Quy định 5](#_Toc181082852)

[1.4 Danh sách yêu cầu nghiệp vụ 5](#_Toc181082853)

[1.5 Use case diagram 5](#_Toc181082854)

[1.5.1 Sơ đồ mức tổng quát 5](#_Toc181082855)

[1.5.2 Sơ đồ chi tiết [Tên package] 5](#_Toc181082856)

[1.5.3 Sơ đồ chi tiết [Tên package] 5](#_Toc181082857)

[2 SCRUM PLANNING 5](#_Toc181082858)

[2.1 Product backlog 5](#_Toc181082859)

[2.2 Sprint backlog 5](#_Toc181082860)

[2.3 Project planning 5](#_Toc181082861)

[3 TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 5](#_Toc181082862)

[3.1 Sprint 1 5](#_Toc181082863)

[3.1.1 Sprint planning 5](#_Toc181082864)

[3.1.2 Sprint report 5](#_Toc181082865)

[3.2 Sprint 2 5](#_Toc181082866)

[3.2.1 Sprint planning 5](#_Toc181082867)

[3.2.2 Sprint report 5](#_Toc181082868)

[3.3 Sprint 3 5](#_Toc181082869)

[3.3.1 Sprint planning 5](#_Toc181082870)

[3.3.2 Sprint report 5](#_Toc181082871)

# XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

## Mô hình cơ cấu tổ chức

### Sơ đồ tổ chức

### Ý nghĩa các bộ phận

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên bộ phận** | **Mô tả** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

## Biểu mẫu

### BM01: [Tên biểu mẫu]

### BM02: [Tên biểu mẫu]

### BM03: [Tên biểu mẫu]

## Quy định

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên quy định** | **Nội dung** |
| QD01 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Danh sách yêu cầu nghiệp vụ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh sách yêu cầu nghiệp vụ**  **Bộ phận: Phòng kinh doanh** | | | | | |
| **STT** | **Nghiệp vụ** | **Mô tả tóm tắt** | **Biểu mẫu** | **Quy định** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh sách yêu cầu nghiệp vụ**  **Bộ phận: Phòng giao hàng** | | | | | |
| **STT** | **Nghiệp vụ** | **Mô tả tóm tắt** | **Biểu mẫu** | **Quy định** | **Ghi chú** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |

## Use case diagram

### Sơ đồ mức tổng quát

### Sơ đồ chi tiết [Tên package]

### Sơ đồ chi tiết [Tên package]

# SCRUM PLANNING

## Product backlog

## Sprint backlog

## Project planning

# TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

## Sprint 1

### Sprint planning

### Sprint report

## Sprint 2

### Sprint planning

### Sprint report

## Sprint 3

### Sprint planning

### Sprint report