**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO TUẦN 1**

**MÔN: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**GVHD: Cô Nguyễn Thị Minh Tuyền**

**DANH SÁCH NHÓM 18 - 32GB**

**Họ và Tên MSSV**

1. Trần Phú Nguyện (NT) 1612448
2. Trần Ngô Anh Nguyên 1612440
3. Nguyễn Lê Thị Mỹ Linh 1612334
4. Trần Thị Lạng 1612331
5. Trần Thị Lý 1612367

***TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2018***

1. **Công việc tuần trước:**

**Thời gian: 7/10/2018 – 13/10/2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Tỷ lệ hoàn thành** | **Ghi chú** |
| 1 | Hoàn thiện ý tưởng | 100% |  |
| 2 | Tìm hiểu firebase Authentication | 100% |  |
| 3 | Thu thập yêu cầu | 80% |  |
| 4 | Vẽ mối liên hệ giữa các activity | 80% |  |
| 5 | Thiết kế giao diện đăng nhập | 100% |  |

1. **Khó khăn:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Khó khăn** | **Hướng giải quyết** |
| 1 | Các yêu cầu có thể phát sinh/ thay đổi trong qua trình làm | Chọn ra những yêu cầu chính, khó thay đổi trước |
| 2 | Activity diagram có thể thay đổi nếu yêu cầu thay đổi | Chọn ra những yêu cầu chính, khó thay đổi trước |

1. **Công việc tuần tới:**

**Thời gian: 14/10/2018 – 20/10/2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Ghi chú** |
| 1 | Tìm hiểu firebase realtime database (read, write) |  |
| 2 | Làm proposal |  |
| 3 | Vẽ mối liên hệ giữa các activity |  |
| 4 | Thiết kế database |  |
| 5 | Tạo giao diện trang chủ |  |
| 6 | Tạo giao diện danh sách việc làm khi tìm kiếm |  |
| 7 | Tạo giao diện việc làm của tôi |  |
| 8 | Tạo giao diện đăng nhập, đăng ký |  |