|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meeting/Project Name:** | **Motorbike Accessories Inventory Management with RFID** | | | | | | |
| **Date of Meeting:** | 11/06/2019 | | **Time:** | | | 08:45 | |
| **Secretary:** | HoangNH | | **Location:** | | | Room 105FPT University | |
| **1. Meeting Objective** | | | | | | | |
| Review những task thầy đã giao cho nhóm ở tuần trước.  * Chỉnh sửa, update những sai sót trong những task đã làm. * Giao task mới. | | | | | | | |
| **2. List of Attendees** | | | | | | | |
| **Name** | | **Department/Division** | | **E-mail** | | | |
| Lại Đức Hùng | | Supervisor | | hungld5@fe.edu.vn | | | |
| Phạm Minh Hoàng | | Team Leader | | hoangpmse62769@fpt.edu.vn | | | |
| Nguyễn Trường Thịnh | | Team Member | | thinhntse61887@fpt.edu.vn | | | |
| Đỗ Trung Hiếu | | Team Member | | hieudtse61847@fpt.edu.vn | | | |
| Nguyễn Huy Hoàng | | Team Member | | hoangnhse62442@fpt.edu.vn | | | |
| **3. Content** | | | | | | | |
| * **Class diagram**: thay đổi lại các quan hệ association -> directive association (chuyển các association thông thường thàng association có hướng) * Tìm hiểu SKU. * **Thuật toán**: nếu để thuật toán cho việc xếp box vào package thì sẽ gây ảnh hưởng đến thuật toán. * Xét thuật toán cho việc xếp box vào cell, **làm sao để có thể tối ưu việc xếp được nhiều box nhất vào cell** * Mua vật dụng để demo thuật toán. * **UI Android:** sắp xếp lại những tác vụ hay thường được dùng nhiều nhất lên đầu màn hình | | | | | | | |
| **4. Action Items** | | | | | | | |
| **Action** | | | | | **Owner** | | **Due Date** |
| Code tính năng, update UI | | | | | Team | | 13/06/2019 |
| Chạy tay được thuạt toán | | | | | Team | | 13/06/2019 |
| Chỉnh sửa class diagram | | | | | Team | | 13/06/2019 |