|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã công việc  ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN CHO CÁC CÔNG VIỆC CHO CÁC CÔNG VIỆC | Tên công việc | M0 | ML | MP | EST(Tạm | HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH | | | | | Tổng EST | ĐVT |
|  |  |  |  |  |  | Loại dự án(New) | Loại dự án(Old) | HỆ SỐ | SỐ NĂM KINH NGHIỆM | HỆ SỐ |  | Ngày |
| 1 | Đánh giá dự án hiện tại | 1 | 1,5 | 3 | 1,7 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 6,2 | Ngày |
| 2 | Xác định yêu cầu người dùng | 1 | 1,5 | 7 | 2,3 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 8,4 | Ngày |
| 3 | Xác định nội dung dự án | 0.5 | 1 | 2 | 1,1 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 4 | Ngày |
| 4 | Xác định yêu cầu của nhà tư vấn | 0.5 | 1 | 7 | 2 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 7,28 | Ngày |
| 5 | xác định yêu cầu chủ dự án | 0.5 | 1 | 7 | 2 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 7,28 | Ngày |
| 6 | Xác định chức năng cụ thể | 2 | 3 | 7 | 3,5 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 12,74 | Ngày |
| 7 | xác định cách tiếp cận | 0.5 | 1 | 7 | 2 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 7,28 | Ngày |
| 8 | xác định rủi ro | 3 | 5 | 6 | 4,9 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 17,84 | Ngày |
| 9 | xây dựng kế hoạch dự án | 3 | 5 | 9 | 5,3 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 19,3 | Ngày |
| 10 | tóm tắt dự án cho nhà phát triển | 0,5 | 1 | 1,5 | 1 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 3,64 | Ngày |
| 11 | thiết kế ứng dụng | 30 | 45 | 60 | 45 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 163 | Ngày |
| 12 | triển khai ứng dụng | 40 | 45 | 70 | 48,3 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 175,81 | Ngày |
| 13 | phát triển ứng dụng | 90 | 100 | 120 | 101,7 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 436,8 | Ngày |
| 14 | hỗ trợ khách hàng | 180 | 210 | 240 |  |  | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 764,4 | Ngày |
| 15 | bảo trì ứng dụng | 720 | 780 | 1000 | 806 | New | Old | 1,4 | 1 | 2,6 | 2936,3 | Ngày |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |