Activity : hoạt động

Algorithmic cost estimation model : Mô hình ước tính chi phí thuật toán

Application composition model : Mô hình tổ hợp ứng dụng

Baseline : Đường cơ sở

Bottom-up approach : phương pháp tiếp cận từ dưới lên

Phương pháp xây dựng các phần từ nhỏ tới lớn, từ các mini project trở thành các thành phần lớn hơn và trở thành sản phẩm cuối cùng. Các thành phần nhỏ được hình thành và đánh giá trước khi tích hợp vào sản phẩm cuối cùng

COCOMO : Mô hình ước tính chi phí phần mềm Constructive Cost Model

COCOMO II : Mô hình ước tính chi phí phần mềm Constructive Cost Model II

Cone of uncertainty : hình nón bất định

Cost : giá thành, chi phí

Cost estimate : ước tính chi phí

Delphi technique : kĩ thuật Delphi

Documentation : tài liệu hướng dẫn

Duration : thời lượng

Duration estimate : ước tính thời lượng

Early design model : mô hình thiết kế sớm

Efficiency : hiệu suất

Expert judgment by analogy : đánh giá chuyên gia bằng phương pháp

External cost : chi phí bên ngoài

FFP metric : đo lường FFP – giá thành sửa chữa

Function point (FP) : điểm chức năng

IEEE software project management plan : kế hoạch quản lý dự án phần mềm của IEEE

Internal cost : chi phí nội bộ

Lines of code (LOC) : số dòng mã nguồn

Milestone : mốc thời gian

Money : tiền tệ

Nominal effort : nỗ lực định danh

Planning : lên kế hoạch

Postarchitecture model : mô hình sau kiến trúc

Price

Productivity

Project function : chức năng dự án

Rayleigh distribution : phân bố rayleigh

Resources

Review

Software development effort multipliers (SPMP) : nhân tử nỗ lực phát triển phần mềm

Task

Technical complexity factor (TCF) : yếu tố phức tạp kĩ thuật

Test planning : lập kế hoạch kiểm thử

Thousand delivered source instructions (KDSI)

Training

Unadjusted function points (UFP)

Work package

Work product