**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
🙞🙜**

**Nhóm: 37**

**WEBSITE QUẢNG BÁ ĐỊA ĐIỂM**

**NỔI TIẾNG VỀ CAFÉ**

**Đồ án môn học: Phân tích & quản lý yêu cầu phần mềm**

**Tài liệu: Thông tin nhóm**

**GVHD: Phạm Nguyễn Sơn Tùng**

**1241310 Nguyễn Ngọc Bình**

**1241315 Trương Thành Chân**

**1241335 Trần Quang Hậu**

**1241393 Đàm Thiệu Quang**

**1241444 Nguyễn Thị Yến**

**TP HCM – 2013**

# BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI DỮ LIỆU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Mô tả** | **Tác giả** |
| 08/01/2014 | 1.0 | Xây dựng dàn ý | Đàm Thiệu Quang |
| 10/01/2014 | 1.0 | Đánh giá chi tiết các thành viên | Nguyễn Ngọc Bình |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# MỤC LỤC 🙞🙜

[1. THÔNG TIN NHÓM. 1](#_Toc376939458)

[1.1. Thông tin thành viên. 1](#_Toc376939459)

[1.2. Thông tin liên lạc 1](#_Toc376939460)

[1.3. Mẫu biên bản họp 2](#_Toc376939461)

[1.4. Đánh giá công việc chi tiết của các thành viên 2](#_Toc376939462)

[1.5. Đánh giá tổng kết 2](#_Toc376939463)

# THÔNG TIN NHÓM.

## Thông tin thành viên.

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bình.

MSSV: 1241310.

Email: [ngocbinhbp@gmail.com](mailto:ngocbinhbp@gmail.com)

Họ và tên: Trương Thành Chân.

MSSV:1241315.

Email: [truongthanhchan@gmail.com](mailto:truongthanhchan@gmail.com)

Họ và tên: Trần Quang Hậu.

MSSV:1241335.

Email: [tranquanghau09ck3@gmail.com](mailto:tranquanghau09ck3@gmail.com)

Họ và tên: Đàm Thiệu Quang.

MSSV:1241393.

Email: [damthieuquang@gmail.com](mailto:damthieuquang@gmail.com)

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến.

MSSV:1241444.

Email: [phale20202007@gmail.com](mailto:phale20202007@gmail.com)

## Thông tin liên lạc

Email: [damthieuquang@gmail.com](mailto:damthieuquang@gmail.com)

Số điện thoại: 0938610960 (Quang).

## Mẫu biên bản họp

## Đánh giá công việc chi tiết của các thành viên

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Công việc** | **Thời gian (tự đánh giá) –h** | **Thời gian (nhóm đánh giá) – h** |
| 1241310 | **Thu thập yêu cầu** |  |  |
| * Soạn biểu mẫu câu hỏi |  |  |
| * Soạn survey online |  |  |
| * Phát phiếu khảo sát |  |  |
| **Phân tích** |  |  |
| * Tìm hiểu những trang web liên quan |  |  |
| * Mô tả nghiệp vụ |  |  |
| **Đặc tả** |  |  |
|  |  |  |
| **Kiểm tra** |  |  |
|  |  |  |
| 1241315 | **Thu Thập yêu cầu** |  |  |
| * Soạn biểu mẫu câu hỏi |  |  |
| * Soạn survey online |  |  |
| * Phát phiếu khảo sát |  |  |
| **Phân tích** |  |  |
| * Tổng hợp survey online và biểu mẫu phỏng vấn |
| * Phát sinh chức năng dựa trên nhu cầu khách hàng |
| * Tìm hiểu những trang web liên quan |
| * Sắp xếp các chức năng theo độ ưu tiên |
| * Mô tả nghiệp vụ |
| **Đặc tả** |  |  |
|  |  |  |
| **Kiểm tra** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 1241335 | **Thu thập yêu cầu** |  |  |
| * Soạn survey online |  |  |
| * Soạn biểu mẫu câu hỏi |  |  |
| * Phát phiếu khảo sát |  |  |
| * Xác định đối tượng và mục tiêu của dự án |  |  |
| **Phân tích** |  |  |
| * Phát sinh chức năng dựa trên nhu cầu khách hàng |  |  |
|  |  |  |
| **Đặc tả** |  |  |
| * Định nghĩa hệ thống phần mềm |
| * Mục đích tài liệu đặt tả |
| * Giới hạn của hệ thống phần mềm |
| * Yêu cầu chức năng |
| Yêu cầu phi chức năng |
| (tham khảo trong thư mục tham khảo) |  |  |
| **Kiểm tra** |  |  |
| 1241393 | **Thu thập yêu cầu** |  |  |
| * Tìm địa điểm phỏng vấn |  |  |
| * Sắp xếp lịch phỏng vấn |  |  |
| * Phát phiếu khảo sát |  |  |
| **Phân tích** |  |  |
| * Tổng hợp survey online và biểu mẫu phỏng vấn |
| * Tìm hiểu những trang web liên quan |
| **Đặc tả** |
|  |
| **Kiểm tra** |
| * Kiểm tra với Stakeholders |
| * Kiểm tra với quản lý dự án |
| 1241444 | Kiểm tra với Project Team |  |  |
| **Thu thập yêu cầu** |
| * Soạn biểu mẫu câu hỏi |
| * Tìm địa điểm phỏng vấn |
| * Sắp xếp lịch phỏng vấn |
| * Phát phiếu khảo sát |
| **Phân tích** |
| * Tìm hiểu những trang web liên quan |
| **Đặc tả** |
|  |
|  | **Kiểm tra** |  |  |
|  |  |  |  |

## Đánh giá tổng kết

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MSSV** | **Tổng kết** | **Nhận xét** | **Ghi chú** |
| 1241310 |  |  |  |
| 1241315 |  |  |  |
| 1241335 |  |  |  |
| 1241393 |  |  |  |
| 1241444 |  |  |  |