# **Rental House Finding System**

| **Date of Meeting:** | 28/2/2013 |
| --- | --- |
| **Minutes Prepared By:** | BichTT |

|  |
| --- |
| 1. Purpose of Meeting |
| * Review project’s business & progress * Review report 1& 2 * Give suggestion and comment about prototype and business. |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Attendance at Meeting | |
| Name | Company |
| LamPT | Supervisor |
| NamNV | PM |
| HungCQ | Leader |
| BichTT | Tester,BA |
| VietVH | Dev |
| ChungNT | Dev |
|  | |

| 3. Meeting Notes, Decisions, Issues |
| --- |
| Review business  * Thông tin về “house”: * Address: * Thành phố * Quận/Huyện * Phố/Đường * Số ngõ (optional) * Số nhà (optional) * Phân chia dữ liệu theo nhóm: * Thông tin cơ bản: Address, price, area… * Nội thất, tiện nghi: Internet, điện, nước, giường, tủ * Dịch vụ xung quanh: Chợ, trường học, bệnh viện, rạp chiếu film * Khai báo lân cận * Policy * 1 bài post có được đăng trên “Home” luôn hay không? Black list cần duyệt như thế nào? * Guest * Registered user * Filter thực hiện như thế nào? Tìm các so sánh hợp lý và hiệu quả nhất. * Đăng tin: * Guest đăng tin như thế nào? Miêu tả chi tiết. * Miêu tả tương tự vs registered user. * Search: * Tính điểm các tiêu chí, sắp xếp kết quả. * Sử dụng ma trận bit 0-1. * Database: * GUI * Business * Entity 🡪 table |
| * Update report 1 và report 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Action Items | | | |
| *Action* | *Assigned to* | *Due Date* | *Status* |
| Update report 1 & 2 | BichTT | 4/3/2013 | Open |
| Database | All | 4/3/2012 | Open |
| Update SRS (Usecase model) | All | 5/3/2012 | Open |
| Prototype (layout + action flow) | NamNV | 5/3/2012 | Open |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Next Meeting | | | | | |
| *Target Date:* | *7/3/2013* | *Time:* | *17:30 PM* | *Location:* | *FPT University, Ro.107* |
| *Objectives:* | * Review & Assign new tasks | | | | |