**TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM**

**Giảng viên Nguyễn Thế Quang**

**Project Plan**

**ỨNG DỤNG**

**TRA CỨU VÉ SỐ ONLINE**

**Phiên bản 0.5**

**SVTH:**

**Nguyễn Hoàng Tấn – 197CT10003**

**Bùi Nhật Hào – 197CT22155**

**Lê Chí Huy – 197CT31347**

**TP. Hồ Chí Minh – Năm 2022**

**zzTPinh – năm 2021**

**Lịch sử tài liệu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người tạo | Ngày cập nhật | Nội dung |
| 0.1 | Bùi Nhật Hào | 08/10/2022 | Tìm hiểu và viết nội dung về mục Tổng quan kế hoạch dự án và Phạm vi |
| 0.2 | Nguyễn Hoàng Tấn | 08/10/2022 | Viết nội dung về mục Các mốc quan trọng và mục Vai trò và trách nhiệm |
| 0.3 | Lê Chí Huy | 08/10/2022 | Viết nội dung về mục kế hoạch dự án |
| 0.4 | Lê Chí Huy, Bùi Nhật Hào, Nguyễn Hoàng Tấn | 08/10/2022 | Cùng nhau trao đổi, chỉnh sửa và thêm mục WBS |
| 0.5 | Nguyễn Hoàng Tấn | 08/10/2022 | Thêm nội dung vào mục Vai trò và trách nhiệm |

**Nguồn tham khảo**

Mục lục

[1. Tổng quan về kế hoạch dự án 4](#_Toc116903652)

[1.1 Kế hoạch dự án 4](#_Toc116903653)

[1.2 Tổng quan về dự án 4](#_Toc116903654)

[2. Phạm vi 4](#_Toc116903655)

[2.1 Mục tiêu 4](#_Toc116903656)

[2.2 Yêu cầu 4](#_Toc116903657)

[2.3 Các chuyển giao chính 5](#_Toc116903658)

[2.4 Các điều kiện biên 5](#_Toc116903659)

[3. Các mốc quan trọng 5](#_Toc116903660)

[4. Vai trò và trách nhiệm 6](#_Toc116903661)

[5. Project Schedule 7](#_Toc116903662)

[5.1 WBS (Work Breakdown Structure) 7](#_Toc116903663)

[5.2 Gantt chart 7](#_Toc116903664)

[5.3 Sự phụ thuộc 7](#_Toc116903665)

[5.4 Giả định 7](#_Toc116903666)

[5.5 Ràng buộc 7](#_Toc116903667)

[5.6 Ngân sách 7](#_Toc116903668)

[5.6.1 Nguồn kinh phí 7](#_Toc116903669)

[5.6.2 Ước lượng ngân sách 7](#_Toc116903670)

# 1. Tổng quan về kế hoạch dự án

## 1.1 Kế hoạch dự án

## 1.2 Tổng quan về dự án

# 2. Phạm vi

## 2.1 Mục tiêu

## 2.2 Yêu cầu

| **Mã** | **Mô tả** |
| --- | --- |

## 2.3 Các chuyển giao chính

| **Mã** | **Mô tả** |
| --- | --- |

## 2.4 Các điều kiện biên

# 3. Các mốc quan trọng

| **Mốc thời gian** | **Ghi chú** |
| --- | --- |
| Khởi động dự án |  |
| Lập kế hoạch |  |
| Phân tích hệ thống và lấy yêu cầu |  |
| Thiết kế hệ thống |  |
| Phát triển |  |
| Tích hợp và kiểm thử |  |
| Triển khai |  |
| Vận hành và bảo trì |  |

# 4. Vai trò và trách nhiệm

| **Họ tên**  **/Tổ chức** | **Vai trò** | **Trách nhiệm** |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Văn Vàng  Công ty Coteccons | Nhà đầu tư | - Phê duyệt/cấp:  + Các yêu cầu về ngân sách;  + Phạm vi dự án;  + Kế hoạch dự án |
| Nguyễn Hoàng Tấn  Công ty Deverhub | Giám đốc công ty Deverhub | - Phê duyệt/cấp:  + Các yêu cầu về ngân sách;  + Phạm vi dự án;  + Kế hoạch dự án |
| Bùi Nhật Hào  Công ty Deverhub | Project Manager | - Phối hợp với phía khách hàng xây dựng kế  hoạch chi tiết của dự án;  - Quản lý tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và  điều phối thực hiện;  - Phân tích rủi ro, và thực hiện kế hoạch chi tiết  để ngăn ngừa rủi ro;  - Nghiên cứu, phân tích tài liệu quy trình nghiệp  vụ hiện tại của khách hàng;  - Tham gia khảo sát và xây dựng biên bản khảo  sát quy trình thống nhất phạm vi triển khai dự  án;  - Xây dựng tài liệu phân tích thiết kế quy trình  số hóa và trình Trưởng ban dự án phê duyệt;  - Kiểm tra, đánh giá quy trình số hóa và chuẩn  bị vận hành quy trình số hóa; |
| Lê Chí Huy  Công ty Deverhub | Tech Lead | - Tham gia khảo sát và xây dựng biên bản khảo  sát quy trình thống nhất phạm vi triển khai dự  án;  - Xây dựng tài liệu triển khai kỹ thuật, thiết kế  database, vẽ mockup, vẽ data flow, thiết kế  UI/UX, thiết kế business process rule, thiết kế  bộ phân quyền hệ thống, vẽ solution architect;  - Tổ chức xây dựng các phân hệ/module trên  hệ thống phần mềm dựa trên tài liệu phân tích  thiết kế;  - Phối hợp với Quản trị dự án xây dựng các kế  hoạch chi tiết triển khai dự án;  - Bàn giao kết quả triển khai các phân  hệ/module cho Quản trị dự án;  - Quản lý, điều phối và phân nhiệm cho các Lập  trình viên thuộc đội nhóm mình phụ trách;  - Tổ chức thực hiện quá trình Kiểm thử tích hợp  và Kiểm thử chấp nhận các phân hệ/module  trong dự án;  - Trực tiếp giải quyết các vấn đề kỹ thuật lập  trình phát sinh trong triển khai dự án;  - Thực hiện báo cáo định kỳ cho Quản lý dự án; |

# 5. Project Schedule

Một cơ chế truyền đạt những nhiệm vụ cần hoàn thành và phân bổ nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ đó trong khung thời gian cụ thể. Project Shedule là một tài liệu thu thập tất cả những công việc cần thiết để bàn giao dự án đúng thời gian

## 5.1 WBS (Work Breakdown Structure)

WBS là viết tắt của Work Breakdown Structure, tạm dịch là Cấu trúc phân chia công việc. Như đúng tên gọi, WBS là phương pháp giúp phân rã và cấu trúc các đối tượng công việc trong toàn bộ phạm vi dự án.

Đây là WBS của dự án: <Team5_WBS.docx>

## 5.2 Gantt chart

Gantt Chart là một trong số những phương pháp thông dụng khi lập danh mục những công việc cần làm theo thứ tự thực hiện của kế hoạch, có ghi rõ ai làm và thời gian thực hiện. Sơ đồ sẽ gồm 2 phần chính: trục tung thể hiện tên các công việc và trục hoành thể hiện các mốc thời gian cho những công việc ấy. Nhìn vào một sơ đồ Gantt, bạn dễ dàng nắm bắt được các thông tin của từng đầu công việc và của cả dự án.

Đây là Gantt chart của dự án: [Gantt Chart.xlsx](Gantt%20Chart.xlsx)

## 5.3 Sự phụ thuộc

Các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc:

* Finish to Start (FS): Nhiệm vụ 1 phải kết thúc để nhiệm vụ 2 có thể bắt đầu
* Start to Start (SS): Nhiệm vụ 1 bắt đầu, nhiệm vụ 2 cũng bắt đầu
* Finish to Finish (FF): Nhiệm vụ 1 kết thúc, nhiệm vụ 2 cũng kết thúc
* Start to Finish (SF): Nhiệm vụ 1 bắt đầu, nhiệm vụ 2 có thể kết thúc

## 

## 5.4 Giả định

## 

## 5.5 Ràng buộc

## 5.6 Ngân sách

### 5.6.1 Nguồn kinh phí

### 5.6.2 Ước lượng ngân sách

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục ngân sách** | **Quý 1** | **Quý 2** | **Quý 3** | **Tổng** |
| Chi phí lương |  |  |  |  |
| Chi phí dịch vụ hợp đồng |  |  |  |  |
| Chi phí đi lại |  |  |  |  |
| Chi phí tài liệu |  |  |  |  |
| Chi phí vận hành |  |  |  |  |
| Chi phí văn phòng |  |  |  |  |
| **Tổng** |  |  |  |  |