12/11:

\*\*Make order:

1. Màu sắc rõ hơn
2. Phân cách phẫn mã(qui định cách đặt mã)
3. Fee : tính trên
4. Sau khi creat order , order chuyển vào dashboard=> đổi màu của order(order đang hoạt động màu xanh,waiting màu xám,)
5. Chữ chính về các thông tin order phải đậm màu cho rõ

\*\*\*Acceptance test :

Server xét mức độ hài lòng

\*\*\* Đổi Slogan

\*\*\* Admin/ Issue:

1. Lsao admin xác nhận rằng shipper backup nhận hàng của shipper issue (Kiểm tra demo cẩn thận)
2. Giao hàng lại: Chưa làm Để sau

\*\*\*\* Mobile/Task :

1. Đơn hàng return
2. Màn hình express biến động nhiều => chú ý .

* Tại 1 thời điểm có thể làm nhiều task k ? => Trong 1 thời điểm k nhận quá 3 express(hoặc 3 order active)
* T: Pickup,ship là giao hàng >< express,return(trạng thái): cách giao hàng
* Nên chỉ đưa 2 loại normal,expres
* => 4 task cũng đc,để express để ngoài cùng bên phải

# 2. MEETING MINUTES

Below is a sample of our meeting minutes. All meeting minutes is attached in Meeting minutes folder in the CD.

**English version**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name | | KarryWell | | | Project code | | KW | |
| Project Manager | | Le Van Quy Hoang | | | Conductor | | Le Van Quy Hoang | |
| Secretary | | Nguyen Thi Hong Nhung | |
| Date | | 12/11/2015 | | | Time | | 16.10 – 15.30 | |
| Venue | | Room 102, Hoa Lac campus | | | | | | |
| Meeting topic | | Review code , trình bày những thắc mắc | | | | | | |
| Attendees | | | | | | | | |
| No. | Full name | | | Unit / Group | | Position | | Attendance |
| 1 | Tran Binh Duong | | | FPT University | | Supervisor | | Present |
| 2 | Le Van Quy Hoang | | | KW team | | Project Manager | | Present |
| 3 | Nguyen Khac Hoang | | | KW team | | Technical leader | | Present |
| 4 | Tran Dinh Hoang Huy | | | KW team | | Developer | | Present |
| 5 | Nguyen Van Quyen | | | KW team | | Developer | | Present |
| 6 | Kieu Cao Khanh | | | KW team | | Designer | | Absent |
| 7 | Nguyen Thi Hong Nhung | | | KW team | | Tester | | Present |
| Objectives | | | | | | | | |
| Review code , trình bày những thắc mắc | | | | | | | | |
| Agenda | | | | | | | | |
| * Review code * Trình bày những thắc mắc | | | | | | | | |
| Contents | | | | | | | | |
| 1. Review code  * Hoang: Trình bày những gì nhóm đã code được * Supervisor:   \*\*Make order:   * Màu sắc rõ hơn * Phân cách phẫn mã(qui định cách đặt mã) * Fee : tính trên * Sau khi creat order , order chuyển vào dashboard=> đổi màu của order(order đang hoạt động màu xanh,waiting màu xám,) * Chữ chính về các thông tin order phải đậm màu cho rõ   \*\*\* Admin/ Issue:   * Lsao admin xác nhận rằng shipper backup nhận hàng của shipper issue (Kiểm tra demo cẩn thận) * Usecase Giao hàng lại: Chưa làm Để sau   \*\*\*\* Mobile/Task :   * Chú ý Đơn hàng return * Vì Màn hình express biến động nhiều nên cần chú ý * Trong 1 thời điểm k nhận quá 3 express(hoặc 3 order active) * Nên chỉ đưa 2 loại normal,expres * Express order để ngoài cùng bên phải  1. Trình bày những thắc mắc   \*\*\*Acceptance test :  Server xét mức độ hài lòng  \*\*\* Đổi Slogan | | | | | | | | |
| Conclusions | | | | | | | | |
| Discussed items | | | Decisions | | | | | |
| Review code | | | \*\*Make order:   * Màu sắc rõ hơn * Phân cách phẫn mã(qui định cách đặt mã) * Fee : tính trên * Sau khi creat order , order chuyển vào dashboard=> đổi màu của order(order đang hoạt động màu xanh,waiting màu xám,) * Chữ chính về các thông tin order phải đậm màu cho rõ   \*\*\* Admin/ Issue:   * Lsao admin xác nhận rằng shipper backup nhận hàng của shipper issue (Kiểm tra demo cẩn thận) * Usecase Giao hàng lại: Chưa làm Để sau   \*\*\*\* Mobile/Task :   * Chú ý Đơn hàng return * Vì Màn hình express biến động nhiều nên cần chú ý * Trong 1 thời điểm k nhận quá 3 express(hoặc 3 order active) * Nên chỉ đưa 2 loại normal,expres * Express order để ngoài cùng bên phải | | | | | |
| Trình bày những thắc mắc | | | \*\*\*Thực hiện Acceptance test bằng cách làm Server xét mức độ hài lòng  \*\*\* Đổi Slogan | | | | | |