**Meeting minutes**

Admission system

# **Content**

[**Content** 1](#_Toc388342888)

[**List of table** 2](#_Toc388342889)

[**Revision** 3](#_Toc388342890)

[**1.** **Introduction** 4](#_Toc388342891)

[**2.** **Purpose** 5](#_Toc388342892)

[**3.** **Participants** 6](#_Toc388342893)

[**4.** **Reference** 7](#_Toc388342894)

[**5.** **Meeting content** 8](#_Toc388342895)

[**6.** **Issues** 9](#_Toc388342896)

[**6** **Next meeting** 10](#_Toc388342897)

# **List of table**

[Table 1: Revision history 3](#_Toc388275234)

[Table 2: Introduction 4](#_Toc388275235)

[Table 3: Participants 6](#_Toc388275236)

[Table 4: Issues 9](#_Toc388275237)

[Table 5: Next meeting 10](#_Toc388275238)

# **Revision**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Version** | **Update date** | **Author** | **Content** |
| 1 | 1 | 19/12/2013 | Ta Ngoc Thien Phu | Create document |

Table 1: Revision history

# **Introduction**

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 19/12/2013 |
| Time | 2:15 PM – 4:00 PM |
| Writer | Ta Ngoc Thien Phu |

Table 2: Introduction

# **Purpose**

1. Review tài liệu architecture driver với customer

# **Participants**

| *Name* | *Department/ Division* | *E-mail* | *Phone* |
| --- | --- | --- | --- |
| Mr. Nguyen The Quang | Customer | quangsm1994@gmail.com |  |
| Mr. Vo Nhut Thanh | Customer | [vnthanh25@gmail.com](mailto:vnthanh25@gmail.com) |  |
| Le Ngoc Chau | Team Member | [lengocchau1703@gmail.com](mailto:lengocchau1703@gmail.com) | (+84) 975292811  (+84) 936342276 |
| Khau Thanh Dao | Team Member | [daokhau1@gmail.com](mailto:daokhau1@gmail.com) | (+84) 1647135244 |
| Ngo Quang Huy | Scrum Master | [huyngo233@gmail.com](mailto:huyngo233@gmail.com) | (+84) 936702601 |
| Huynh Trong Khang | Team Member | [khanghuynh92@gmail.com](mailto:khanghuynh92@gmail.com) | (+84) 1222947386 |
| Ta Ngoc Thien Phu | Team Member | [thienphuta1907@gmail.com](mailto:thienphuta1907@gmail.com) | (+84) 1283359777 |

Table 3: Participants

# **Reference**

# **Meeting content**

Thầy Quang Review Entity

* Danh sách entities
  + Bước đầu các entity đã phân tích tạm chấp nhận được.
  + Xác định lại các Entity cần làm:
* HT soạn tin + danh mục
* HT tạo từ điển + trả lời câu hỏi
* HT hiển thị từ điển (search câu hỏi + hỏi)
* HT tạo từ điển trên android
* HT hiển thị từ điển trên android
* Bắt đầu phân tích từng Entity
* Entity Tổng biên tập
  + Tùy vào từng loại entity, có loại có mục provide nhưng có loại không có provide
  + File đính kèm thường là excel, ppt, pdf, word
  + Cho phép chọn trước bản tin thuộc danh mục nào.
  + Bên tổng biên tập đưa tin liên quan🡪 yêu cầu cung cấp khả năng tìm kiếm bản tin đã soạn
  + Chỉnh sửa lại câu từ trong nội dung.
  + Tin liên quan là những tin đã được đăng
  + Chỉnh sửa lại câu từ bên phần provide.
  + Phần tìm kiếm🡪 có thể tìm bằng bất cứ nội dung gì liên quan đến bản tin🡪 đổi thành **thông tin của bản tin cần tìm kiếm**
* Entity Biên tập
  + Biên tâp có thể đưa bản tin HTML (nội dung HTML) lên internet/ intranet.
* Entity Phóng viên
  + Phóng viên có thể đưa tin HTML và có thể hạ tin HTML
* Quản trị danh mục

Cần hệ thống cung cấp:

* + Sắp xếp thứ tự
  + Tạo danh mục
  + Xem danh mục
  + Sửa danh mục
  + Xóa danh mục🡪 chỉ ẩn không xóa luôn
  + Cung cấp khả năng soạn thảo danh mục hiển thị ở internet và intranet (gần giống như các bản tin)
  + Có những bản tin chỉ có ngoài internet nhưng không có trong intranet
* Entity người hỏi đặt tên lại thành người dùng.
  + Cung cấp giao diện hiển thị từ điển…
  + Có 1 giao diện để người dùng không tìm thấy câu trả lời có thể soạn câu hỏi.
  + Cung cấp nội dung câu hỏi.
* Bộ phận trả lời:
  + Thầy góp ý khả năng trả lời và gửi mail là chung, không nên để riêng
  + Phân tích lại phần lịch sử gửi mail: lấy câu đã trả lời 🡪 tìm kiếm🡪 lấy để trả lời câu hỏi của người dùng
  + Câu hỏi và câu trả lời 🡪 gọi chung là từ điển.
  + Khả năng soạn câu trả lời trước câu hỏi.
* Công cụ hiển thị tin và danh mục
  + Cung cấp: tất cả những thứ cho hệ thống khác, con người khác cần nó.
* Công cụ hiển thị bộ từ điển
  + Cung cấp cho android cái gì… để có thể hiển thị được.
* Công cụ quản trị bộ từ điển🡪 nên coi lại
* Email gateway:
  + Là cổng để giao tiếp vs server.
  + Sử dụng mail server, không thể coi mail là công cụ
  + Gửi mail thì có hệ thống client server
* Android app: gồm 2 phần: giao tiếp với người dùng và giao tiếp với hệ thống.
  + Người quản trị câu hỏi 🡪 tương tác android và hệ thống câu hỏi và trả lời.
* Công cụ soạn tin🡪 phải có chức năng lưu tạm (lưu tự động, người dùng không có tương tác)
* Tương tự trong hỏi đáp cũng có chức năng này.
* Thầy Quang yêu cầu làm một list các quality attribute

# **Issues**

| *ID / #* | *Issue/Action* | *Assigned to* | *Due Date* | *Status* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm một danh sách quality attribute | Phu Ta + Xuan Huy | 23/12/2013 |  |
| 2 | Cập nhật lại các Entity và use case | All Team | 23/12/2013 |  |

Table 4: Issues

# **Next meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date:**  24/12/2013 | **Subject:**  Meetings with Customer | **Time:**  9:00 AM | **Location:**  801B |
| **Meeting Minutes taker** | Ta Ngoc Thien Phu | | |

Table 5: Next meeting