## Nhóm 11

Đỗ Minh Tân

Đặng Thị Hằng

Đinh Bá Chiến

Đào Anh Vũ

Đề tài : Website quản lý dự án

### **Câu chuyện Nghiệp vụ**

1. **Phân tích ban đầu:**

Xây dựng một web quản lý dự án với khả nắng Đăng nhập, đăng ký , Thêm/sửa/xóa dự án , Thêm/sửa/xóa công việc trong dự án , Cài đặt thông tin dự án , công việc, cài đặt người dùng tham gia dự án , Chức năng comment bên dưới mỗi dự án cho người tham gia dự án , Lọc dự án theo loại: hoàn thành, chưa hoàn thành, đang làm , Có chỉ số dự án thể hiện theo mức độ phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành , Quản lý công việc theo mức độ cá nhân (to do list) tương tự quản lý dự án

1. **Quy trình hoạt động:**

Đầu tiên người dùng thực hiện đăng tài khoản đăng ký thông thường trên hệ thống. Trong trường hợp đăng ký qua gmail , hệ thống  nhập qua tài khoản ; trong trường hợp người dùng đã đăng nhập trước đó và chưa đăng xuất thì lần sau web sẽ đưa vào thẳng màn hình chính , không cần qua màn hình đăng nhập.

**1: Chức năng người dùng:**

* Đăng nhập, đăng ký
* Cài đặt thông tin dự án-công việc, cài đặt người dùng tham gia dự án
* Chức năng comment bên dưới mỗi dự án cho người tham gia dự án
* Lọc dự án theo loại: hoàn thành, chưa hoàn thành, đang làm
* Có chỉ số dự án thể hiện theo mức độ phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành

**3 : Chức năng quản lý:**

* Đăng nhập, đăng ký
* Cài đặt thông tin dự án-công việc, cài đặt người dùng tham gia dự án
* Chức năng comment bên dưới mỗi dự án cho người tham gia dự án
* Lọc dự án theo loại: hoàn thành, chưa hoàn thành, đang làm
* Có chỉ số dự án thể hiện theo mức độ phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành
* Thêm/sửa/xóa dự án
* Thêm/sửa/xóa công việc trong dự án
* Quản lý công việc theo mức độ cá nhân (to do list) tương tự quản lý dự án

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 1**  Xây dựng CSDL | **Sprint Planning**  . Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng SQL   * **Sprint Backlog**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Backlog | To do | In process | Done | | Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng SQL |  |  | \* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 2**  Xây dựng chức năng Đăng nhập, đăng ký , Thêm/sửa/xóa dự án , Thêm/sửa/xóa công việc trong dự án | **Sprint Planning**   * . Xây dựng chức năng Đăng nhập, đăng ký   . Xây dựng chức năng Thêm/sửa/xóa dự án  . Xây dựng chức năng Thêm/sửa/xóa công việc trong dự án  . Kiểm tra kết nối   * **Sprint Backlog**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Backlog | To do | In process | Done | | Xây dựng chức năng Đăng nhập, đăng ký |  |  | \* | | Xây dựng chức năng Thêm/sửa/xóa dự án |  |  | \* | | Xây dựng chức năng Thêm/sửa/xóa công việc trong dự án |  |  | \* | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 3**  Xây dựng chức năng Cài đặt thông tin dự án , công việc, cài đặt người dùng tham gia dự án | **Sprint Planning**  . Cài đặt thông tin dự án , công việc  . Cài đặt người dùng tham gia dự án   * **Sprint Backlog**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Backlog | To do | In process | Done | | Cài đặt thông tin dự án , công việc |  |  | \* | | Cài đặt người dùng tham gia dự án |  |  | \* | |  |  |  |  | |
| **Sprint Review** |
| **Sprint Retrospective** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 4**  Xây dựng chức năng Chức năng comment bên dưới mỗi dự án cho người tham gia dự án , Lọc dự án theo loại: hoàn thành, chưa hoàn thành, đang làm | **Sprint Planning**  Xây dựng chức năng Chức năng comment bên dưới mỗi dự án cho người tham gia dự án , Lọc dự án theo loại: hoàn thành, chưa hoàn thành, đang làm   * **Sprint Backlog**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Backlog | To do | In process | Done | | Xây dựng Chức năng comment bên dưới mỗi dự án cho người tham gia dự án |  |  | \* | | Xây dựng Lọc dự án theo loại: hoàn thành, chưa hoàn thành, đang làm |  |  |  | |
| **Sprint Review** |
| **Sprint Retrospective** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 5**  Xây dựng chỉ số dự án thể hiện theo mức độ phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành , Quản lý công việc theo mức độ cá nhân (to do list) tương tự quản lý dự án | **Sprint Planning**  Xây dựng chỉ số dự án thể hiện theo mức độ phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành , Quản lý công việc theo mức độ cá nhân (to do list) tương tự quản lý dự án   * **Sprint Backlog**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Backlog | To do | In process | Done | | Xây dựng chỉ số dự án thể hiện theo mức độ phần trăm số lượng công việc đã hoàn thành |  |  | \* | | Xây dựng Quản lý công việc theo mức độ cá nhân (to do list) tương tự quản lý dự án |  |  |  | |
| **Sprint Review** |
| **Sprint Retrospective** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint 6**  Làm đẹp, chỉnh sửa giao diện | **Sprint Planning**  Làm đẹp chỉnh sửa giao diện phù hợp, đẹp mắt   * **Sprint Backlog**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Backlog | To do | In process | Done | | Làm đẹp chỉnh sửa giao diện cho phù hợp đẹp mắt |  |  | \* | |
| **Sprint Review** |
| **Sprint Retrospective** |