|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Meeting/Project Name:** | **Motorbike Accessories Inventory Management with RFID** | | | | | | |
| **Date of Meeting:** | 18/07/2019 | | **Time:** | | | 17:45 | |
| **Secretary:** | HoangNH | | **Location:** | | | Room 101FPT 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. | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| * **System thinking** * **Trình bày theo ngôn ngữ của user** * **ssue invoice, thêm product info có ở package nào, cell nào** * **Algo: đánh trọng số giữa 2 tiêu chí: gần – tồn kho lâu/ suggest từng box/ hiểu rõ vai trò của algo và code lại được khi mở source code.** * **Create product: weight, height,.. (optional)** * **Validate delete category / validate tên category trùng nhau** * **Report có from… to.. date** * **Create Invoice: cho biết trên màn hình đang tạo loai invoice gì** * **Create Invoice: validate chặn quantity trong product list sau khi choose product: chặn quantity còn trong kho** * **Product list trong Create Invoice: hiện quantity còn có ở trong kho** | | | | | | | |
| **4. Action Items** | | | | | | | |
| **Action** | | | | | **Owner** | | **Due Date** |
| Demo app | | | | | Team | | 23/07/2019 |