Chào cô Hằng,

E sẽ liệt kê các chức năng mới của trang web bao gồm nội dung, thời gian và chi phí.

1. **Chức năng dành cho người quản trị**
2. Hồ sơ nghiên cứu khoa học của từng giảng viên
3. Xuất báo cáo bằng file excel (4 biểu mẫu)
4. Xem các đề tài sắp được nghiệm thu, hết hạn
5. Lưu trữ các bài báo khoa học
6. Cập nhật lại nội dung của hội thảo
7. Cổng thông tin trực tuyến Cesti
8. Hộp thư góp ý. Dùng để tổng hợp thông phản hồi từ các giảng viên liên quan tới việc sử dụng trang web. (Góp ý, báo lỗi, ...)
9. Quản lý bộ môn trong từng khoa.
   * Thêm thông tin bộ môn vào trong các đề tài
   * Tìm kiếm theo bộ môn
10. **Chức năng dành cho người dùng**
11. Phân quyền người dùng : giảng viên(Teacher) và người dùng thường(Member) và khách tham quan(Guest)
    1. Guest:
       1. Các chức năng cơ bản : xem thông tin đề tài nckh, download lịch biểu, biểu mẫu...
    2. Member:
       1. Bao gồm các tính năng của Guest
       2. Cập nhật thông tin cá nhân
       3. Sử dụng cổng thông tin trực tuyến
       4. Xem hồ sơ nghiên cứu khoa học của các giảng viên
       5. Hộp thư góp ý
    3. Teacher :
       1. Bao gồm các tính năng của Member
       2. Cập nhật thông tin cá nhân của giảng viên.
       3. Cập nhật thông tin lý lịch khoa học (bổ sung sau)
       4. Đăng ký đề tài online (bổ sung sau)
12. Thông tin các bài báo khoa học của giảng viên.
13. Cho phép truy cập cổng thông tin trực tuyến.

Chi phí sẽ được chia thành 2 loại : nâng cấp và bảo trì.

Hiện tại đa số là thêm các chức năng mới nên e sẽ tính theo phí là nâng cấp, sau khi hoàn tất các chức năng sẽ là bảo trì.

Phí bảo trì sẽ là 500k/tháng.

Phí nâng cấp sẽ tính theo khoảng thời gian em bỏ ra thực hiện chức năng đó.

Sau đây là bảng tính phí các chức năng

1h : 30.000 (VNĐ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mục** | **Chức Năng** | **Thời Gian Thực Hiện (h)** | **Thành Tiền (VNĐ)** | **Ghi Chú** |
| 1 | I.1 + II.2 | Hồ sơ nghiên cứu khoa học | 6 | 180.000 | Done |
| 2 | I.2 | Xuất báo cáo Excel | 8 | 150.000 | Done |
| 3 | I.3 | Xem đề tài sắp được nghiệm thu, hết hạn | 4 | 120.000 | Done |
| 4 | I.4 + II.2 | Bài báo khoa học | 10 | 300.000 |  |
| 5 | I.5 | Hội Thảo | 4 | 120.000 |  |
| 6 | I.6 + II.1 + II.3 | Cổng thông tin trực tuyến | 10 | 300.000 |  |
| 7 | I.7 | Hộp thư góp ý | 6 | 180.000 |  |
| 8 | I.8 | Quản lý bộ môn | 6 | 180.000 |  |
| 9 | II.1 | Phân Quyền | 12 | 360.000 |  |
|  |  |  | 66 | 1.980.000 |  |