# 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 | | Super Shipper System | | | Project code | | 3S | |
| Project Manager | | Le Van Quy Hoang | | | Conductor | | Le Van Quy Hoang | |
| Secretary | | Nguyen Thi Hong Nhung | |
| Date | | 23/09/2015 | | | Time | | 11.10 – 12.20 | |
| Venue | |  | | | | | | |
| Meeting topic | | Review : Activity diagram,state machine,ERD trong SRS | | | | | | |
| Attendees | | | | | | | | |
| No. | Full name | | | Unit / Group | | Position | | Attendance |
| 1 | Tran Binh Duong | | | FPT University | | Supervisor | | Present |
| 2 | Le Van Quy Hoang | | | 3S team | | Project Manager | | Present |
| 3 | Nguyen Khac Hoang | | | 3S team | | Technical leader | | Present |
| 4 | Tran Dinh Hoang Huy | | | 3S team | | Developer | | Present |
| 5 | Nguyen Van Quyen | | | 3S team | | Developer | | Present |
| 6 | Kieu Cao Khanh | | | 3S team | | Designer | | Absent |
| 7 | Nguyen Thi Hong Nhung | | | 3S team | | Tester | | Present |
| Objectives | | | | | | | | |
| Review : Activity diagram,state machine,ERD trong SRS | | | | | | | | |
| Agenda | | | | | | | | |
| * Review activity diagram * Review state machine * Review ERD – entity-relationship diagram | | | | | | | | |
| Contents | | | | | | | | |
| 1. Review activity diagram  * Hoàng : Trình bày activity diagram của nhóm * Thầy :   Những phần còn thiếu :  + Admin  + Bước check danh sách order  + Bước kết thúc giao hàng để thông báo cho shipper và store   1. Review state machine 2. Express order  * Chú ý bước “going to pickup” chưa hợp lí,nên đổi thành waiting to pickup * Sửa Delaying -> Pending  1. Normal order  * Về cơ bản sắp xếp còn lộn xộn * Thiếu trnạg thái : Waiting to delivery * Thiếu vai trò của stock (trạng thái ở kho và xác nhận)  1. ERD – Entity Relationship Diagram   Huy : Trình bày ERD của nhóm  Thầy :   * Thiếu notation – kí hiệu theo chuẩn nào đó của ERD * Thực thể Store và Use chưa đúng * Updating History, Banned Account : không phải thực thể trong thực tế * Thực thể Task không có quan hệ với thực thể Order * Thêm thực thể Stock * Thực thể Payment: chưa rõ ràng . Tham khảo sổ cái giao dịch và cách ghi sổ cái trong database | | | | | | | | |
| Conclusions | | | | | | | | |
| Discussed items | | | Decisions | | | | | |
| Review activity diagram | | | Những phần còn thiếu :  + Admin  + Bước check danh sách order  + Bước kết thúc giao hàng để thông báo cho shipper và store | | | | | |
| Review state machine | | | 1. Express order  * Chú ý bước “going to pickup” chưa hợp lí,nên đổi thành waiting to pickup * Sửa Delaying -> Pending  1. Normal order  * Về cơ bản sắp xếp còn lộn xộn * Thiếu trnạg thái : Waiting to delivery * Thiếu vai trò của stock (trạng thái ở kho và xác nhận) | | | | | |
| Review ERD – entity-relationship diagram | | | * Thiếu notation – kí hiệu theo chuẩn nào đó của ERD * Thực thể Store và thực thể User chưa đúng * Updating History, Banned Account : không phải thực thể trong thực tế * Thực thể Task không có quan hệ với thực thể Order * Thêm thực thể Stock * Thực thể Payment: chưa rõ ràng . * Tham khảo sổ cái giao dịch và cách ghi sổ cái trong database | | | | | |