**NHẬT KÝ THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG**

Nhóm 05 - Thành viên nhóm

1. Huỳnh Công Vương (Nhóm trưởng)
2. Hoàng Huy Tới
3. Nguyễn Việt Hùng
4. Lê Phan Ngọc Minh

*Tên ứng dụng:* **CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ LƯƠNG SẢN PHẨM**

Thời gian thực hiện: (12 tuần)

|  | ***Công việc*** | ***Thành viên thực hiện*** | ***Mức độ hoàn thành*** | ***Nhận xét của GVHD*** | ***Ghi chú*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần 01**  (Từ:  15/08/2023  Đến:  21/08/2023) | Lập nhóm | Huỳnh Công Vương | **100%** |  |  |
| Chọn đề tài | Hoàng Huy Tới | **100%** |  |  |
| Xác định mục tiêu đề tài | Nguyễn Việt Hùng | **100%** |  |  |
| Mô tả sơ bộ về đề tài | Lê Phan Ngọc Minh | **100%** |  |  |
| Lập kế hoạch thực hiện  đề tài |  |  |  |  |
| Xây dựng kế hoạch từng tuần |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 02**  (Từ:  22/08/2023  Đến:  28/08/2023) | Thu thập yêu cầu(Khảo sát yêu cầu, Quy trình nghiệp vụ, xác định các quy định) | Huỳnh Công Vương | **100%** |  |  |
| Lập các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống | Hoàng Huy Tới | **100%** |  |  |
| Vẽ sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng | Nguyễn Việt Hùng | **100%** |  |  |
| Liệt kê các chức năng chính cho ứng dụng(Mục tiêu của ứng dụng) | Lê Phan Ngọc Minh | **100%** |  |  |
| Xây dựng danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng | Cả nhóm |  |  |  |
| Lập bảng câu hỏi | Cả nhóm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 03**  (Từ:  29/08/2023  Đến:  04/09/2023) | Xác định mục tiêu của ứng dụng | Huỳnh Công Vương | **100%** |  |  |
| Liệt kê các tác nhân của hệ thống | Hoàng Huy Tới | **100%** |  |  |
| Xác định các use case cho hệ thống. | Nguyễn Việt Hùng | **100%** |  |  |
| Vẽ lược đồ use case tổng quát | Lê Phan Ngọc Minh | **100%** |  |  |
| Lập danh sách các tác nhân và mô tả của hệ thống | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Lập danh sách các use case và mô tả các chức năng tương ứng của hệ thống | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 04**  (Từ:  05/09/2023  Đến:  11/09/2023) | Nộp bản SRS\_v1 | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Chỉnh sửa bản SRS\_v1 | Cả Nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 05**  (Từ:  12/09/2023  Đến:  18/09/2023) | Chỉnh sửa file SRS\_v1 | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Đặc tả các yêu cầu chức năng | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Đặc tả 3.1-3.9 | Huỳnh Công Vương | 100% |  |  |
| Đặc tả 3.10- 3.18 | Hoàng Huy Tới | 100% |  |  |
| Đặc tả 3.19-3.22 | Nguyễn Việt Hùng | 100% |  |  |
| Đặc tả 3.23-3.32 | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Làm sơ đồ lớp tổng quát | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 06**  (Từ:  19/09/2023  Đến:  25/09/2023) | Nộp bảng SRS\_v2 | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Nộp sơ đồ lớp | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Chỉnh sửa hoàn chỉnh SRS | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 07**  (Từ:  26/09/2023  Đến:  02/10/2023) | Nộp file SRS\_final | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Nộp file Qas\_final | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Mô hình lớp thực thể | Cả nhóm | 100 |  |  |
| Đặc tả sơ đồ lớp 2.1-2.3 | Huỳnh Công Vương | 100% |  |  |
| Đặc tả sơ đồ lớp 2.4-2.6 | Hoàng Huy Tới | 100% |  |  |
| Đặc tả sơ đồ lớp 2.7-2.9 | Nguyễn Việt Hùng | 100% |  |  |
| Đặc tả sơ đồ lớp 2.10-2.12 | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 08**  (Từ:  03/10/2023  Đến:  09/10/2023) | Nộp file OOAD\_v1 | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Chỉnh sừa OOAD\_v1 | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Nộp file OOAD\_final | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Thiết kế giao diện (excel) | Nguyễn Việt Hùng,Hoàng Huy Tới | 100% |  |  |
| Sơ đồ luồng | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Ràng buộc trong cơ sở dữ liệu | Huỳnh Công Vương | 100% |  |  |
| Eer | Hoàng Huy Tới | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 09**  (Từ:  10/10/2023  Đến:  16/10/2023) | Nộp file ScreenFlow\_DB\_v1 | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Chỉnh sửa ScreenFlow\_DB\_v1 | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 10**  (Từ:  17/10/2023  Đến:  23/10/2023) | Nộp file ScreenFlow\_DB\_v2 | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Chỉnh sửa ScreenFlow\_DB\_v2 | Cả nhóm | 100% |  |  |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu sql | Hoàng Huy Tới | 100% |  |  |
| Code | Cả nhóm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 11**  (Từ:  24/10/2023  Đến:  30/10/2023)  **Tuần 12**  (Từ:  31/10/2023  Đến:  06/11/2023) | Nộp file ScreenFlow\_DB\_final | Lê Phan Ngọc Minh | 100% |  |  |
| Code | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Code | Cả nhóm | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tuần 13**  (Từ:  7/11/2023  Đến:  13/11/2023) | Nộp bổ sung file ScreenFlow\_DB\_final | Lê Phan Ngọc Minh | **100%** |  |  |
| Code | Cả nhóm | **100%** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |