|  |  |
| --- | --- |
| Role | Responsibility |
| Team leader | * Chuẩn bị buổi họp * Lập plan và schedule * Review : effort log * Monitor:   + Prepare  + After meeting 1   * Đánh giá |
| Support leader | * Phân tích yêu cầu chính * Tổng họp cuối cùng |
| Team member | * Hoàn thành effort log mỗi tuần * Prepare và đưa ra hướng giải quyết trước * Review * Thực hiện * Chuẩn bị kết thúc dự án |
| Recorder | * Tổng hợp effort log mỗi tuần * Tài liệu hóa mỗi buổi họp |