Meeting Minute

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEETING NAME: | FIRST WEEKLY SOFWARE ENGINEER PROJECT MEETING | | | |
| DATE OF MEETING | 21/09/2025 | TIME: | Start | 9h30 |
| Finish | 12h |
| MEETING PURPOSE: | Assign task for member and give more details for  function. | MEETING  LEADER: | | NGUYỄN TOÀN THẮNG |
| PREPARED BY: | | PHẠM ĐÌNH DUY THÁI |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.ATTENDANCE AT MEETING | |
| Name: | Students’ ID: |
| NGUYỄN TOÀN THẮNG | 3123410334 |
| PHẠM ĐÌNH DUY THÁI | 2552028 |
| NGUYỄN PHÁT TÍN | 2652606 |
| HỒ MINH TIẾN | 2652342 |
| MAI THÀNH TRUNG | 2652100 |
| LÊ VĂN NHẤT |  |

|  |
| --- |
| 2. MEETING NOTES, DECISIONS, ISSUES |
| We discuss and choose task for member. |
| Consider all possible functions requirement by the system:  • Quản lý xe buýt có thể:   * Xem tổng quan danh sách học sinh, tài xế, xe buýt và tuyến đường * Tạo và cập nhật lịch trình xe (tuần/tháng) * Phân công tài xế, xe buýt cho từng tuyến đường * Cập nhật vị trí của các xe buýt theo thời gian thực (tối đa độ trễ 3 giây) * Gửi tin nhắn cho tài xế hoặc phụ huynh   • Tài xế xe buýt có thể   * Xem lịch làm việc hàng ngày * Xem danh sách học sinh cần đón và điểm đón * Báo cáo tình trạng đã đón/trả học sinh * Gửi cảnh báo nếu xảy ra sự cố   • Phụ huynh có thể:   * Theo dõi vị trí xe buýt con mình đang đi * Nhận thông báo khi xe đến gần * Nhận cảnh báo nếu xe bị trễ |
| Now, we have already decided what our project is and separated it into 5 functions which will be described more detailed in the next part.  At this week, we will demonstrate to you about what we have done and what is our next job. |
| Decide necessary functions that will be implemented:  • Quản lý xe buýt:   * Xem tổng quan danh sách học sinh, tài xế, xe buýt và tuyến đường * Tạo và cập nhật lịch trình xe (tuần/tháng) * Phân công tài xế, xe buýt cho từng tuyến đường   • Tài xế:   * Xem lịch làm việc hàng ngày * Xem danh sách học sinh cần đón và điểm đón * Báo cáo tình trạng đã đón/trả học sinh |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. ACTION ITEMS | | | |
| Action: | Assigned to: | Due date: | Additional Information: |
| Use-case for Xem tổng quan danh sách học sinh, tài xế, xe buýt và tuyến đường | NGUYỄN TOÀN THẮNG | 23/09/2025 |  |
| Use-case for Tạo và cập nhật lịch trình xe (tuần/tháng) | PHẠM ĐÌNH DUY THÁI | 23/09/2025 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Use-case for Phân công tài xế, xe buýt cho từng tuyến đường | NGUYỄN PHÁT TÍN | 23/09/2025 |  |
| Use-case for Xem lịch làm việc hàng ngày | HỒ MINH TIẾN | 23/09/2025 |  |
| Use-case for Xem danh sách học sinh cần đón và điểm đón | MAI THÀNH TRUNG | 23/09/2025 |  |
| Use-case for Báo cáo tình trạng đã đón/trả học sinh | LÊ VĂN NHẤT | 23/09/2025 |  |
| Use-case for overview system | PHẠM ĐÌNH DUY THÁI | 22/09/2025 |  |