**Meeting minutes**

Admission system

# **Content**

**[Content](#_Toc388340755)** [1](#_Toc388340755)

[**List of table** 2](#_Toc388340756)

[**Revision** 3](#_Toc388340757)

[**1.** **Introduction** 4](#_Toc388340758)

[**2.** **Purpose** 5](#_Toc388340759)

[**3.** **Participants** 6](#_Toc388340760)

[**4.** **Reference** 7](#_Toc388340761)

[**5.** **Meeting content** 8](#_Toc388340762)

[**6.** **Issues** 10](#_Toc388340763)

[**6** **Next meeting** 11](#_Toc388340764)

# **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 | 24/12/2013 | Huynh Trong Khang | Create document |

Table 1: Revision history

# **Introduction**

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 24/12/2013 |
| Time | 9:00 AM |
| Writer | Huynh Trong Khang |

Table 2: Introduction

# **Purpose**

* Gặp khách hàng giải thích thêm về entity

# **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 |
| Nguyen Phan Xuan Huy | Team Member | [nguyenphanxuanhuy@gmail.com](mailto:nguyenphanxuanhuy@gmail.com) | (+84) 933909698 |
| 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**

1. Soạn tin

* Ở phần duyệt tin thì sẽ có 1 cái check box tự đăng (ở phần detail design)
* Người đăng tin và hạ tin **HTML** (thường là chủ thể của bạn tin đó), còn hay hơn thì sẽ trên cấp thì có thể hạ tin của người dưới cấp. Còn tin chuyên đề thì chỉ có tổng biên tập mới được hạ thôi, muốn ai hạ thì ủy quyền, còn ngang cấp thì chỉ được hạ tin của mình thôi, 🡪 Rule để xuống detail design
* Làm thế nào công cụ soạn tin nó làm thế nào gửi dữ liệu cho công cụ hiển thị bản tin 🡪 Xem lại require, provide cho công cụ hiển thị bản tin. Nhưng mà trong hệ thống soạn tin vẫn chưa hình dung được, tạo tin r 🡪 thì làm sao hiển thị bản tin lên.> 🡪 phân tích
* Bên hiển thị soạn tin và quản trị tin, db có phải là một system không?
* Từ hệ thống soạn tin đưa tin vào db, r hiển thị lấy từ db 🡺 bây h khác, sẽ sử dụng một cái **service<để tăng tính bảo mật>**, công cụ hiển thị soạn tin yêu cầu bộ quản trị tin một cái service để đăng tin
* Hệ thống hiển thị thì đòi rất rõ rệt, ra bên **intranet** và **internet** *<2 hệ thống độc lập>e*ntity??
* 2 bên nó cung cấp cho mình 2 cái service khác nhau. 🡪 phân tích.
* Chuyển tin có thể chuyển nhiều tin ( khi chuyển có sự cố gì sao )..
* Ủy quyền thì phải có hủy quyền

1. Hỏi đáp

* Xóa trên android là không cho xóa
* Trên android thì giống trên destop (không cho xóa trên android). *<xuống phần detail phân tích tiếp>*
* + Công cụ quản trị bộ từ điển trên android nó lấy dữ liệu từ hệ thống nào, lấy ntn??
* + Hệ thống bên android lấy dữ liệu từ cái quản trị bên desktop, không bao giờ nó lấy qua db được 🡪 nó chỉ lấy trên service mà thôi. Gửi lên **service (gì đó)**, thì service tự động đưa dữ liệu vào bên android. 🡪 **Rule**
* **Vậy thì trong cái provide bên từ điển trên desktop cung cấp service cho bên android**

1. Quality attributes

* Luxen search áp dụng cho những dự án nhỏ mà vừa 🡪 xem lại,
* Khi gửi tin thì tạm thời phải lưu xuống db, (mặc dịnh là 3 cái db – 3 hệ thống)
* 2 hệ thống internal và internet, thì hiển trị ở intranet thì dùng service, còn internal thì lưu xuống database
* Công cụ soạn tin cho phép tạo index (luxen tạo các chỉ mục cho các nội dung cần tìm kiếm)
* Đáp ứng 1000 người thì nó thuộc về performance (tộc độ truy cập và dữ liệu là ntn?)
* Kham khảo thêm cái tính toàn vẹn **lưu tạm** thì nó là avaibility hay là tính toàn vẹn?
* Cấu hình 🡪 usibility: cũng tùy, xem có làm kịp không ( người dùng làm được)
* Khả năng mở rộng qua iOS 🡪 các chức năng này có thể chạy bên iOS
* **Scalbility**: có khả năng mở rộng **độc lập,** tập trung được với các chức năng (quản trị bộ từ điển, hiển thị bộ từ điển và công cụ soạn tin)
* Tìm hiểu xem về usability xem còn gì không 🡪 gọi ý cho khách hàng
* Index đúng ra phải nhanh, nhưng nó còn phụ thuộc vào cái luxen
* **Security**: mã hóa (mã hóa mật khẩu) và chứng thực (là mình đăng nhập pass qua hệ thống khác thì phải đăng nhập lại ) chứng thực người dùng, xác nhận người dùng.
* Từ điển là những text trả lời 🡪 khỏi quality attribute, mặc định là nhanh. Có cái là nó truyền xuống android thì phải nhanh.
* Xem xét tất cả những người dùng làm đều phải lưu vết lại
* Tìm hiểu xem thuật toán nào hình lớn mà đẩy lên internet cho nhanh

# **Issues**

| *ID / #* | *Issue/Action* | *Assigned to* | *Due Date* | *Status* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Table 4: Issues

# **Next meeting**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date:** | **Subject:** | **Time:** | **Location:** |
| **Meeting Minutes taker** |  | | |

Table 5: Next meeting