RELEASE PLAN

Xây dựng mô hình dịch máy từ tiếng Anh sang tiếng Việt

Version 1.1

Sinh viên thực hiện:

1612689 – Trương Phạm Nhật Tiến

1612726 – Nguyễn Minh Trí

**Bảng ghi nhận thay đổi tài liệu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Phiên bản** | **Mô tả** | **Người thay đổi** |
| 06/01/2020 | 1.0 |  | Nguyễn Minh Trí |
| 07/01/2020 | 1.1 |  | Trương Phạm Nhật Tiến |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SPRINT 1 | SPRINT 2 | SPRINT 3 | SPRINT 4 |
|  | 01/01 – 01/02 | 01/02 – 01/03 | 01/03 – 01/04 | 01/04 – 01/05 |
| Báo cáo | 1. Tóm tắt thực thi (executive summary) | 8. High level es timates(size and stories’s points) | 12. Báo cáo tình trạng dự án | 20. Cập nhật Product Backlog |
| 2. Viễn cảnh dự án (project vision) | 9. High level archiecture | 13. Timesheet của từng thành viên | 21. Cập nhật hướng dẫn cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn |
| 3. Định nghĩa quy trình dùng để phát triển phần mềm (software process definition) |  | 14. Release Plan(Cập nhật) | 22. Link video demo 100% tính năng đã hoàn thành được |
|  | 4. Product backlogs |  | 15. Product Backlog(Cập nhật) | 23. Hướng dẫn sử dụng |
|  | 5. Release Plan |  | 16. Hướng dẫn thiết lập môi trường, cài đặt công cụ và biên dịch mã nguồn | 24. Báo cáo tổng kết dự án |
|  | 6. Design Layout |  | 17. Danh sách các tính năng đã hoàn thành |  |
|  | 7. Risk Management |  |  |  |
| Thực hiện |  | 10. Chọn mô hình | 18. Train mô hình | 25. Chốt mô hình |
|  |  | 11. Hiện thực mô hình | 19. Đánh giá mô hình | 26. Đánh giá mô hình |
| Kiểm Thử | KT1 Kiểm thử tài liệu | KT2 Kiểm thử mô hình | KT3.1 Kiểm thử tài liệu | KT4.1 Kiểm thử tài liệu |
|  |  |  | KT3.2 Kiểm thử mô hình | KT4.2 Kiểm thử tính năg |