|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Công việc | Trần Ngọc Mỹ Phương  (Nhóm trưởng) | Trần Thanh Hiếu  (Thành viên) | Nguyễn Hữu Hiệu  (Thành viên) | Đoàn Tú Quỳnh  (Thành viên) |
| **Báo cáo** | | | | |
| **CHƯƠNG 1** | | | | |
| Đặt vấn đề |  |  | X |  |
| Giải pháp |  |  | X |  |
| Mục tiêu | X |  |  |  |
| Phạm vi |  | X |  |  |
| Công cụ sử dụng |  |  |  | X |
| Bố cục |  |  |  | X |
| **CHƯƠNG 2** | | | | |
| Phỏng vấn | X | X | X | X |
| Hiện trạng tổ chức |  |  | X |  |
| Các quy trình nghiệp vụ | X | X | X | X |
| Yêu cầu chức năng |  |  | X | X |
| Yêu cầu phi chức năng | X | X |  |  |
| Các yêu cầu của hệ thống | X | X |  | X |
| Các ràng buộc của hệ thống |  | X | X |  |
| Các phương án đề xuất cho hệ thống | X |  | X | X |
| Chọn lựa phương án thiết kế | X |  | X | X |
| **CHƯƠNG 3** | | | | |
| Sơ đồ Usecase | X | X | X | X |
| Danh sách các tác nhân của hệ thống | X | X | X | X |
| Danh sách Usecase | X | X | X | X |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Đăng nhập |  |  |  | X |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Quản lý hóa đơn |  |  | X |  |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Quản lý khách hàng |  |  | X |  |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Quản lý thông tin sản phẩm |  | X |  |  |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Quản lý kho bãi |  |  |  | X |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Thống kê doanh thu |  | X |  |  |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Quản lý khuyến mãi - Marketing | X |  |  |  |
| Usecase + Sequence + Đặc tả Quản lý nhân viên | X |  |  |  |
| Class Diagram tổng | X | X | X | X |
| Đặc tả Class Diagram | X |  |  |  |
| Sơ đồ trạng thái |  | X |  |  |
| Ánh xạ dữ liệu quan hệ từ mô hình hướng đối tượng | X |  |  | X |
| **CHƯƠNG 4** | | | | |
| Môi trường cài đặt | X |  |  |  |
| Danh sách các màn hình | X |  |  |  |
| Mô tả các màn hình | X |  | X |  |
| **CHƯƠNG 5** | | | | |
| Kết quả đạt được | X |  |  |  |
| Đánh giá | X |  |  |  |
| Hướng phát triển | X |  |  |  |
| **DEMO** | | | | |
| Thiết kế CSDL |  |  |  | X |
| Xử lí giao diện |  |  | X | X |
| Kết nối CSDL + Hóa đơn (bao gồm tạo hóa đơn, thanh toán) |  |  | X | X |
| Quản lý khách hàng | X |  |  |  |
| Quản lý sản phẩm | X |  |  |  |
| Quản lý khuyến mãi | X |  |  |  |
| Quản lý nhân viên | X |  |  |  |
| Chuyển giao diện |  | X |  |  |
| iReport |  |  |  | X |
| Test chức năng |  |  | X | X |
| Soạn và chỉnh sửa báo cáo | X | X |  |  |
| **Thang điểm** | 9 | 8 | 8 | 8.5 |