**HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯƠNG TÁC**

**REPORT**

# Design

## Feature

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Feature | Desciption | Priority |
| 1 | Wiki |  | 3 |
| 2 | Survey |  | 3 |
| 3 | Manage project:   * Add, edit, del * Work item * Document * Member * Timeline |  | 1 |
| 4 | Manage source code |  | 1 |
| 5 | Manage user   * Add, edit, del * Permission |  | 1 |
| 6 | Meeting   * Time * Member * Content |  | 3 |
| 7 | Schedule |  | 2 |
|  |  |  |  |

## Component



# Plan

* **Giai đoạn 1 :** Từ 01-12-2011 đến 31-12-2011
* Tìm hiểu CDE
* Liệt kê những tính năng cần có, những tính năng có thể thêm nhằm hướng tới mục tiêu của đề tài
* Yêu cầu hệ thống
* **Giai đoạn 2**: Từ 01-01-2012 đến 31-01-2012
* Tìm hiểu process template
* Đề xuất hướng giải quyết
* **Giai đoạn 3**: Từ 01-02-2012 đến 29-02-2012
* Danh sách các chức năng
* Thiết kế sơ đồ lớp mức phân tích
* Thiết kế kiến trúc
* Thiết kế cơ sở dữ liệu
* **Giai đoạn 4**: Từ 01-03-2012 đến 31-03-2012
* Manage user
* Manage project
* **Giai đoạn 5** : Từ 01-04-2012 đến 30-04-2012
* Manage source code
* Schedule
* **Giai đoạn 6** : Từ 01-05-2012 đến 31-05-2012
* Meeting
* Wiki
* Survey.
* **Giai đoạn 7** : Từ 01-06-2012 đến 30-06-2012
* Kiểm tra lại toàn bộ chương trình.
* Viết báo cáo các phần đã tìm hiểu và làm được
* Đưa ra các giả thuyết và nhận định để tìm ra các ưu khuyết điểm
* Tổng kết lại các phần và hướng phát triển của đề tài
* Hoàn tất