# BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thành viên | Công việc | Bắt đầu | Kết Thúc | Tiến độ |
| 1 | 18130260 – Bế Lâm Mai Trường |  |  |  |  |
| 2 | 18130141 – Nguyễn Hoàng Minh |  |  |  |  |
| 3 | 18130002 – Lưu Văn An | Thảo luận và định hướng đề tài đồ án | Tuần 1 | Tuần 3 | Hoàn thành |
| 4 | 18130005 – Đàm Văn Anh |  |  |  |  |
| 5 | 18130077 – Hoàng Văn Hiệp |  |  |  |  |
| 6 | 18130224 – Nguyễn Đăng Thiện |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18130260 – Bế Lâm Mai Trường | Viết tài liệu Architechture (vẽ sơ đồ, xây dựng kiến trúc) |  |  | Hoàn thành |
| 2 | 18130141 – Nguyễn Hoàng Minh | Viết tài liệu SRS (usecase tổng, chức năng download photo, zoom photo) |  |  | Hoàn thành |
| 3 | 18130002 – Lưu Văn An | Viết tài liệu Architechture (định nghĩa kiến trúc, công nghệ) | Tuần 4 | Tuần 7 | Hoàn thành |
| 4 | 18130005 – Đàm Văn Anh | Viết tài liệu SRS (chức năng filter, sort, search, view) |  |  | Hoàn thành |
| 5 | 18130077 – Hoàng Văn Hiệp | Viết tài liệu SRS (chức năng play video, receive mail, link to store, sort section) |  |  | Hoàn thành |
| 6 | 18130224 – Nguyễn Đăng Thiện | Viết tài liệu SRS (chức năng input text, image, sort section; add, edit, delete website (CMS)) |  |  | Hoàn thành |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18130260 – Bế Lâm Mai Trường |  |  |  |  |
| 2 | 18130141 – Nguyễn Hoàng Minh |  |  |  |  |
| 3 | 18130002 – Lưu Văn An |  | Tuần 8 | Tuần 10 |  |
| 4 | 18130005 – Đàm Văn Anh |  |  |  |  |
| 5 | 18130077 – Hoàng Văn Hiệp |  |  |  |  |
| 6 | 18130224 – Nguyễn Đăng Thiện |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18130260 – Bế Lâm Mai Trường |  |  |  |  |
| 2 | 18130141 – Nguyễn Hoàng Minh |  |  |  |  |
| 3 | 18130002 – Lưu Văn An |  |  |  |  |
| 4 | 18130005 – Đàm Văn Anh |  |  |  |  |
| 5 | 18130077 – Hoàng Văn Hiệp |  |  |  |  |
| 6 | 18130224 – Nguyễn Đăng Thiện |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |