**Danh sách mức độ rủi ro trong dự án**

**Quản lý cửa hàng bán máy tính và linh kiện**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã rủi ro | Mức độ | Rủi ro tiềm ẩn |
| R01 | 1 | Thời gian thực hiện dự án không đủ. |
| R02 | 2 | Thực hiện các nhiệm vụ không chính xác theo tiến độ đã định trước. |
| R03 | 3 | Phân chia thời gian cho các công việc phân tích, thiết kế, kiểm thử không đồng đều. |
| R04 | 4 | Thiếu giao tiếp và bất đồng giữa các thành viên trong nhóm. |
| R05 | 5 | Nhiều kỹ thuật và công nghệ mới cần tìm hiểu để thực hiện dự án. |
| R06 | 6 | Thành viên của nhóm không thể tiếp tục tham gia dự án (bị bệnh hoặc một lí do nào khác). |
| R07 | 7 | Thiết bị hỗ trợ thực hiện dự án gặp sự cố (máy tính bị hư, dữ liệu bị mất…) |
| R08 | 8 | Môi trường thay đổi ảnh hưởng đến quá trình làm việc. |
| R09 | 9 | Các yêu cầu thay đổi liên tục trong quá trình thực hiện phần mềm. |
| R10 | 10 | Không nhận được đầy đủ các thông tin cần thiết để thực hiện phân tích thiết kế phần mềm một cách hoàn chỉnh. |

**Ma trận xác suất – tác động cho dự án**

**Quản lý cửa hàng bán máy tính và linh kiện**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cao |  | R02, R05, R10 | R01 |
| Trung bình |  | R03, R04, R09 |  |
| Thấp | R08 | R06 | R07 |
| **Xác suất**  **Tác động** | Thấp | Trung bình | Cao |