**Trường Đại học Sài Gòn Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**

**Khoa Công Nghệ Thông Tin *Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***

Ngày……tháng……năm 2024

**BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN GIỮA KỲ**

*Học phần: Hệ thống thông tin doanh nghiệp*

*Mã HP: 841065*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ĐIỂM SỐ | ĐIỂM CHỮ | GV CHẤM |
|  |  |  |

Nhóm: 04

Tên đề tài: Phần mềm quản lý cửa hàng tiện lợi

Thành viên nhóm:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | MSSV | Họ tên | Khối lượng công việc (%) | Điểm | Ký tên |
| 1 | 3120410297 | Trần Nguyên Lộc | 25% |  |  |
| 2 | 3120410429 | Võ Đăng Quang | 25% |  |  |
| 3 | 3120410438 | Phạm Minh Quân | 25% |  |  |
| 4 | 3120410471 | Trịnh Hùng Thái | 25% |  |  |

Yêu cầu:

**Nhóm tối đa 5 sinh viên, tìm hiểu và xây dựng HTTT cho một doanh nghiệp thương mại. Thiết kế và cài đặt website hoặc ứng dụng cho việc quản lý doanh nghiệp bao gồm các chức năng chính theo yêu cầu cụ thể bảng bên dưới**

Lưu ý:

* Điểm được chấm theo thang điểm yêu cầu của đồ án (bảng bên dưới).
* Thành viên có tỷ lệ tham gia vào đồ án cao nhất (được xem như 100%) và có trọn số điểm đồ án.
* Các thành viên còn lại dựa trên tỷ lệ % tính điểm cá nhân.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần | Thời gian | Công việc thực hiện | Ghi chú |
| 1 | 15/01/2024 – 21/01/2024 | * Thành lập nhóm 04 * Đăng ký nhóm * Đăng ký tên đề tài * Khảo sát hiện trạng * Lấy yêu cầu * Lập bảng kế hoạch | Trao đổi thông qua Zalo |
| 2 | 22/01/2024 – 28/01/2024 |
| 3 | 19/02/2024 – 25/02/2024 | * Phân tích yêu cầu * Mô tả bài toán * Mô tả nghiệp vụ * Vẽ sơ đồ chức năng (BFD) | Trao đổi thông qua Zalo, Discord và Github |
| 4 | 26/02/2024 – 03/03/2024 | * Vẽ sơ đồ ngữ cảnh, luồng dữ liệu mức đỉnh và mức dưới đỉnh (DFD) | Bắt đầu viết báo cáo |
| 5 | 04/03/2024 – 10/03/2024 | * Thiết kế CSDL * Lược đồ CSDL, Table * CSDL có Stored Procedure, Trigger * Mô tả các bảng và thuộc tính |  |
| 6 | 11/03/2024 – 17/03/2024 |  |
| 7 | 18/03/2024 – 24/03/2024 | * Thiết kế giao diện * Đăng nhập * Tìm kiếm * Sắp xếp * Phân loại * Phân quyền |  |
| 8 | 25/03/2024 – 31/03/2024 |  |
| 9 | 01/04/2024 – 07/04/2024 | * Lập trình và kiểm thử |  |
| 10 | 08/04/2024 – 14/04/2024 |  |
| 11 | 15/04/2024 – 21/04/2024 | Hoàn tất báo cáo |
| 12 | 22/04/2024 – 28/04/2024 | * Nộp báo cáo và báo cáo theo lịch mà giảng viên đưa ra |  |
| 13 | 29/04/2024 – 05/05/2024 |  |  |
| 14 | 06/05/2024 – 12/05/2024 |  |  |
| 15 | 13/05/2024 – 19/05/2024 |  |  |