**THỐNG KÊ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên** | **Số buổi vắng** | **Đóng góp vào dự án** | **Tự đánh giá**  **% đóng góp** | **Đánh giá của nhóm** | **Ký tên** |
| **1** | Hồ Ngọc Quất | 1 | * Đặc tả use cases: **quản lý nhân viên** * Mô hình phân tích: * **Activiti Diagram**: thêm sản phẩm * **Sequent Diagram:** thêm sản phẩm * Cơ sở dữ liệu * Sơ đồ lớp * Đặc tả màn hình: **trang chủ, doanh thu** * Code giao diện: **quản lý dịch vụ, doanh thu** * Code: **Trang chủ, quản lý tài khoản** | 25% |  |  |
| **2** | Lê Văn Khải | 0 | * Đặc tả use cases: **quản lý kho** * Mô hình phân tích * **Activiti Diagram:** đặt món * **Sequent Diagram:** đặt món * Cơ sở dữ liệu * Sơ đồ lớp * Đặc tả màn hình: **quản lý dịch vụ** * Code giao diện: **trang chủ, quản lý tài khoản** * Code: **Quản lý dịch vụ, doanh thu** | 25% |  |  |
| **3** | Nguyễn Văn Bình | 0 | * Đặc tả use cases: **quản lý sản phẩm** * Mô hình phân tích * **Collaboration Diagram**: đặt món * Cơ sở dữ liệu * Sơ đồ lớp * Đặc tả màn hình: **đăng nhập** * Code giao diện: **danh mục, bàn ăn** * Code: **danh mục, bàn ăn** | 25% |  |  |
| **4** | Võ Quang Bình | 5 | * Mô hình phân tích * **Collaboration Diagram**: Thêm sản phẩm * Cơ sở dữ liệu * Sơ đồ lớp * Đặc tả màn hình: **quản lý nhân viên** * Code giao diện: đăng nhập vs thông tin tài khoản * Code: đăng nhập vs thông tin tài khoản | 25% |  |  |