**BÁO CÁO CÔNG VIỆC VÀ KẾ HOẠCH TUẦN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Họ và tên** | Phan Thị Nhị Uyên |
| **Lớp** | C0719I1 |
| **Ngày báo cáo** | 26/08/2019 |
| **Ngày bắt đầu** | 19/08/2019 |
| **Ngày kết thúc** | 23/08/2019 |

**Tự kiểm tra**

Đặt ký tự **○** để trả lời "có" và ký tự ✕ để trả lời "không".

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Đã nghiêm túc nỗ lực để hiểu các học liệu? | **○** | Có hiểu giải pháp để giải quyết các bài tập trước khi bài tập được giao không? | **○** |
| Đã cùng làm việc với bạn học trên những vấn đề của bài tập? | **○** | Có yêu cầu giải thích các điểm cản trở bạn giải quyết các bài tập trong giờ học có hướng dẫn không? | **○** |
| Đã thử tóm tắt lại bài tập trước khi trao đổi cùng bạn học? | **○** | Có đố bạn cùng lớp giải quyết thách thức nào (mà bạn đã tìm ra) không? | **○** |
| Đã tham gia tích cực vào các buổi trao đổi về bài tập? | **○** | Có ngủ đủ trước ngày học không? | o |
| Có tham khảo ý kiến với giảng viên/tutor khi gặp rắc rối không? | **○** | Có nỗ lực để ngủ đủ trước ngày học không? | **○** |

**Tự học**

Bạn đã dành bao nhiêu thời gian cho việc hoàn thành các nhiệm vụ học tập (được giao và tự giao việc)?

Di chuyển ký tự ○ vào ô tương ứng:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| < 1h | 1~2hs | 3~4hs | 4~6hs | 6~8hs | 10~15hs | > 15hs |
|  |  |  |  |  | ○ |  |

**Những bài học đã xong hoàn toàn**

Những bài học đã hoàn thành 100% nhiệm vụ bắt buộc.

|  |  |
| --- | --- |
| **Bài học** | **Các công việc đã làm** |
| * Bài Xử lý chuỗi | [Bài giảng] Xử lý chuỗi  [Bài giảng] Regular Expression  [Bài đọc] Cấu trúc chuỗi  [Bài đọc] Regular Expression  [Thực hành] Kiểm tra ký tự đầu tiên của chuỗi có phải là chữ hoa không.  [Thực hành] Kiểm tra Mã quốc gia nước Mỹ  [Bài tập] Validate email  [Bài tập] Validate account  [Bài tập] Validate tên của lớp học  [Bài tập] Validate số điện thoại  [\*Bài tập] Luyện tập sử dụng biểu thức chính quy  [\*Bài tập] Làm việc với các đối tượng thông dụng  [Quiz] Thao tác với Chuỗi |
| * Bài Giải quyết vấn đề và thuật toán | [Bài giảng] Thuật toán tìm kiếm tuyến tính  [Bài giảng] Debug ứng dụng JavaScript  [Demo] Debug JavaScript trong WebStorm  [Bài đọc] Thuật toán tìm kiếm tuyến tính  [Quiz]-Thuật toán tìm kiếm  [Thực hành] Tìm kiếm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất  [Thực hành] Đếm số lần xuất hiện của phần tử  [Bài tập] Game đoán số |

**Những bài học còn chưa xong hoàn toàn**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bài học** | **Những nội dung chưa hoàn thành** | **Thời gian hoàn thành dự kiến** |
| Bài Giải quyết vấn đề và thuật toán | [[Bài tập] Sử dụng thuật toán tìm kiếm  [Bài tập] Debug  [Bài tập] Ứng dụng quản lý sản phẩm sử dụng mảng | Thứ hai (26/08) |

**Những nhiệm vụ tự giao**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nhiệm vụ** | **Kết quả** |
| Ôn lại code cơ bản nhất thuần thục  Làm Bob | Nhớ code, quen hơn về việc tìm lỗi.  Ôn lại kiến thức. |

**Những trở ngại gặp phải**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trở ngại** | **Những hành động tháo gỡ đã thực hiện** | **Đã xong chưa**  **(○/**✕) | **Những hành động tháo gỡ kế tiếp** |
| Chậm tư duy | Cố gắng học từ từ, rèn thói quan suy nghĩ, phân tích | ✕ | Cố gắng học từ từ, rèn thói quan suy nghĩ, phân tích tiếp. |
| Lúc làm case study hoàn thành, chưa có hướng đối tượng, chuyển sang hướng đối tượng thì hầu như không làm được và đứng 2 ngày không giải quyết được | Để case study đó và bắt đầu ôn code | X | Có thời gian nghỉ ngơi để có suy nghĩ mới mể về hướng đối tượng trong case study tránh đi sai một đường cũ |

**Các câu hỏi quan trọng nhất đã đặt ra**

|  |  |
| --- | --- |
| **Câu hỏi** | **Kết quả nhận được/tìm được/rút ra được** |
| 1. Sự khác biệt giữa Math.round, Math.floor, Math.ceil | Hiểu rõ sự khác nhau giữa ba cách làm tròn trên |

**Những kiến thức/kỹ năng gia tăng có ý nghĩa nhất**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kiến thức/kỹ năng** | **Nguyên nhân nhận được** |
| 1. Kỹ năng làm việc nhóm | 1. Cả lớp cùng ra đề và cùng nhau giải quyết, tháo gỡ thắc mắc của nhau |

**Những hành động cải tiến tuần tới**

Đặt các hành động theo tiêu chuẩn SMART, chấm điểm từ 1 đến 4 theo mô tả trong khóa Kanban.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hành động** | **S** | **M** | **A** | **R** | **T** | **Tổng** |
| Ôn lại kiến thức của các bài cũ, ôn code thuần thục | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |

**Những nhiệm vụ cốt lõi của tuần tới**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nhiệm vụ** | **Thời gian ước tính** |
| Hoàn thành tất cả bài tập và bài thực hành trong khả năng | * 26/8 |