# 2. MEETING MINUTES

Japanese Version

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| プロジェックト名 | | | KarryWell | | | プロジェックトコード | | KW | | |
| プロジェックト管理者 | | | Le Van Quy Hoang | | | 指揮者 | | Le Van Quy Hoang | | |
| 秘書 | | Nguyen Thi Hong Nhung | | |
| 日付 | | | 19/11/2015 | | | 時間 | | 16.10 – 15.30 | | |
| 会場 | | | 501R部屋, Hoa Lac 量 | | | | | | | |
| ミーチングトピック | | | Demo code , trình bày những thắc mắc | | | | | | | |
| 出席者 | | | | | | | | | | |
| 番 | 氏名 | | | | 単位/グループ | | 担当 | | 出席 | |
| 1 | Tran Binh Duong | | | | FPT 大学 | | 監督者 | | 出席 | |
| 2 | Le Van Quy Hoang | | | | KWチーム | | 管理者 | | 出席 | |
| 3 | Nguyen Khac Hoang | | | | KWチーム | | 技術リーダー | | 出席 | |
| 4 | Tran Dinh Hoang Huy | | | | KWチーム | | 開発者 | | 出席 | |
| 5 | Nguyen Van Quyen | | | | KWチーム | | 開発者 | | 出席 | |
| 6 | Kieu Cao Khanh | | | | KWチーム | | デザイナー | | 出席 | |
| 7 | Nguyen Thi Hong Nhung | | | | KWチーム | | テスター | | 出席 | |
| 目標 | | | | | | | | | | |
| Review code , trình bày những thắc mắc | | | | | | | | | | |
| 議題 | | | | | | | | | | |
| * Demo code * Trình bày những thắc mắc | | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | | |
| 1. Demi code  * Supervisor:   -Những vấn đề cần thay đổi:  + Thêm button gọi điện khi có Issue  + Usecase Notification : màu săc không hợp lí, chữ mờ  + Usecase Change Shipper: Cần test nhiều lần  + Usecase Order detail: Cần thêm timeline  + Usecase Find shipper: Hủy chức năng confirm shipper của cửa hàng  + Những usecase nào chưa giải quuyết được phải nói rõ  + Thêm usecase Thống kê cho store   1. Trình bày những thắc mắc  * Nhung: Những tài liệu nào của phần test cần dịch sang tiếng Nhật * Supervisor:   + Dịch sang tiếng Nhật : Testcase, Test report.  + Chuẩn bị : Detail Design | | | | | | | | | | |
| 結論 | | | | | | | | | | |
| 相談項目 | | | | 決定 | | | | | | |
| Review code | | | | -Những vấn đề cần thay đổi:  + Thêm button gọi điện khi có Issue  + Usecase Notification : màu săc không hợp lí, chữ mờ  + Usecase Change Shipper: Cần test nhiều lần  + Usecase Order detail: Cần thêm timeline  + Usecase Find shipper: Hủy chức năng confirm shipper của cửa hàng  + Những usecase nào chưa giải quuyết được phải nói rõ  + Thêm usecase Thống kê cho store | | | | | | |
| Trình bày những thắc mắc | | | | + Dịch sang tiếng Nhật : Test report.  + Chuẩn bị : Detail Design | | | | | | |
| 問題 | | | | | | | | | | |
| 番 | | 詳細 | | 解決法 | | | | | | 目標期日 |
|  | | N/A | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |