# 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 | | 19/11/2015 | | | Time | | 16.10 – 15.30 | |
| Venue | | Room 502, Hoa Lac campus | | | | | | |
| Meeting topic | | Demo 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 | | | | | | | | |
| * Demo code * Trình bày những thắc mắc | | | | | | | | |
| Contents | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Conclusions | | | | | | | | |
| Discussed items | | | Decisions | | | | | |
| 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 | | | | | |