**ACTIVITY BARCHART**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên công việc | Người phụ trách | Deadline | Ghi chú |
| 1 | Đăng nhập | trung |  | 17 |
| 2 | QL nhân viên | tuấn |  | 4 |
| 3 | QL hóa đơn | vũ |  | 2 |
| 4 | QL chi tiết hóa đơn | vũ |  | 8 |
| 5 | QL sản phẩm | trường |  | 1 |
| 6 | QL chi tiết sản phẩm | trường |  | 9 |
| 7 | QL khách hàng | viễn |  | 3 |
| 8 | QL phân quyền | vi |  | 10 |
| 9 | QL tài khoản | tuyền |  | 11 |
| 10 | QL loại sản phẩm | tuyền |  | 5 |
| 11 | QL bán hàng | viễn |  | 12 |
| 12 | Thống kê | trân |  | 7 |
| 13 | QL nhập hàng | trân |  | 14 |
| 14 | QL nhà cung cấp | tuấn |  | 15 |
| 15 | QL phiếu nhập | trung |  | 6 |
| 16 | QL chi tiết phiếu nhập | trung |  | 16 |
| 17 | QL chương trình khuyến mãi | vi |  | 13 |
| 18 | Đăng xuất | tuấn |  | 18 |

* DFD mức 0 ,DFD mức 1 : (trân với vũ )
* DFD tổng quát từng chức năng(từng thành viên)
* ERD ( 1 sơ đồ) (Vi)
* USE CASE (1 sơ đồ chung)(Tuyền) (từng thành viên mô tả use case)

(mô tả có: tóm tắt; dòng điều kiện chính,phụ; tiền điều kiện, hậu điều kiện)

SEQUENCE DIAGRAMS (từng thành viên) (có actor, control, service,database)

* activity diagram
* thiết kế phần mềm( giao diện, xử lý, dữ liệu)(từng thành viên)

Sơ đồ DFD tổng quát

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc | Người phụ trách | Dealine | Ghi chú |
| QL nhân viên |  |  |  |
| QL hóa đơn |  |  |  |
| QL chi tiết hóa đơn |  |  |  |
| QL sản phẩm |  |  |  |
| QL chi tiết sản phẩm |  |  |  |
| QL khách hàng |  |  |  |
| QL phân quyền |  |  |  |
| QL tài khoản |  |  |  |
| QL loại sản phẩm |  |  |  |
| QL bán hàng |  |  |  |
| Thống kê |  |  |  |
| QL nhập hàng |  |  |  |
| QL nhà cung cấp |  |  |  |
| QL phiếu nhập |  |  |  |
| QL chi tiết phiếu nhập |  |  |  |
| QL chương trình khuyến mãi |  |  |  |

Thiết kế phần mềm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc | Người phụ trách | Dealine | Ghi chú |
| QL nhân viên |  |  |  |
| QL hóa đơn |  |  |  |
| QL chi tiết hóa đơn |  |  |  |
| QL sản phẩm |  |  |  |
| QL chi tiết sản phẩm |  |  |  |
| QL khách hàng |  |  |  |
| QL phân quyền |  |  |  |
| QL tài khoản |  |  |  |
| QL loại sản phẩm |  |  |  |
| QL bán hàng |  |  |  |
| Thống kê |  |  |  |
| QL nhập hàng |  |  |  |
| QL nhà cung cấp |  |  |  |
| QL phiếu nhập |  |  |  |
| QL chi tiết phiếu nhập |  |  |  |
| QL chương trình khuyến mãi |  |  |  |

Code phần mềm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên công việc | Người phụ trách | Dealine | Ghi chú |
| QL nhân viên |  |  |  |
| QL hóa đơn |  |  |  |
| QL chi tiết hóa đơn |  |  |  |
| QL sản phẩm |  |  |  |
| QL chi tiết sản phẩm |  |  |  |
| QL khách hàng |  |  |  |
| QL phân quyền |  |  |  |
| QL tài khoản |  |  |  |
| QL loại sản phẩm |  |  |  |
| QL bán hàng |  |  |  |
| Thống kê |  |  |  |
| QL nhập hàng |  |  |  |
| QL nhà cung cấp |  |  |  |
| QL phiếu nhập |  |  |  |
| QL chi tiết phiếu nhập |  |  |  |
| QL chương trình khuyến mãi |  |  |  |