|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biên bản họp nhóm**  **Môn Thực tập cơ sở ngành**  **Nhóm**: ....6…………………………………………………………  **Thời gian – time:** 20h30 – 21h ngày 1204/2022  **Địa điểm – location**: online qua google meet  **Người chủ trì cuộc họp – chair meeting**: ……Nguyễn Tuấn Anh………………  **Thành viên tham dự - Participants:** | | | | | |
| # | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Tuấn Anh | **x** |  |  |  |
| 2 | Trần Ngọc Chung | **x** |  |  |  |
| 3 | Nguyễn Văn Dũng | **x** |  |  |  |
| 4 | Đỗ Thị Huệ | **x** |  |  |  |
| 5 | Nguyễn Quang Huy | **x** |  |  |  |
| **Chương trình họp – Meeting agenda** | | | | | |
| **#** | **Mục nội dung – Item** | **Người trình bày – Owner(s)** | **Thời gian** | **Ghi chú, trao đổi – Notes** | |
| 1 | Hoàn thiện bản đặc tả yêu cầu phần mềm | Nguyễn Tuấn Anh | 25p |  | |
| 2 | Phân chia công việc trong tuần | Nguyễn Tuấn Anh | 5p |  | |
| **Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions** | | | | |  |
| **#** | **Vấn đề - Issues/problems** | **Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions** | | **Giải pháp được chọn – Selected solution** | **Ghi chú – Notes** |
| 1 |  |  | |  |  |
| 2 |  |  | |  |  |
| 3 |  |  | |  |  |
| 4 |  |  | |  |  |
| **Kế hoạch hành động – Action plan** | | | | | |
| **#** | **Hành động – Action** | **Thời hạn – Deadline** | **Người thực hiện – Owner(s)** | **Ghi chú – Notes** |  |
| 1 | Đặc tả trang thông tin cá nhân, tính năng tủ sách, tính năng đọc truyện | 20h ngày 17/04/2022 | Nguyễn Tuấn Anh |  |  |
| 2 | Đặc tả chức năng thay đổi mật khẩu, báo lỗi, biểu đồ tổng quan | 20h ngày 12/04/2022 | Trần Ngọc Chung |  |  |
| 3 | Đặc tả trang dịch thuật | 20h ngày 12/04/2022 | Nguyễn Quang Huy |  |  |
| 4 | Tìm kiếm truyện bằng menu và ô search | 20h ngày 12/04/2022 | Đỗ Thị Huệ |  |  |
| 5 | Login, logout, register | 20h ngày 12/04/2022 | Nguyễn văn Dũng |  |  |
| **Đóng góp nhóm – Team contribution** | | | | | |
|  | **Thành viên – Member** | **Ý tưởng, giải pháp – Idea(s)** | **Hỗ trợ người khác – Support other(s)** | **Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities** | **Ghi chú – Notes** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback**  *Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi 3a* | | | | | |
|  | **Số phiếu 4** | **Số phiếu 3** | **Số phiếu 2** | **Số phiếu 1** |  |
|  |  |  |  |  |  |