**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**PHẠM ÁNH DƯƠNG**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH AGILE VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ**

**KỸ SƯ NGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 2014**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**PHẠM ÁNH DƯƠNG – 09520047**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP**

**NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH AGILE VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ HỖ TRỢ**

**KỸ SƯNGÀNH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**NGUYỄN THỊ THANH TRÚC**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 2014**

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN

Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, thành lập theo Quyết định số …………………… ngày ………………….. của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

* 1. …………………………………………. – Chủ tịch.
  2. …………………………………………. – Thư ký.
  3. …………………………………………. – Ủy viên.
  4. …………………………………………. – Ủy viên.

MỤC LỤC

[Chương 1. TỔNG QUAN 4](#_Toc393092350)

[1.1. Giới thiệu vấn đề 4](#_Toc393092351)

[1.2. Khảo sát một số công cụ có sẵn 5](#_Toc393092352)

[1.3. Mục tiêu xây dựng 5](#_Toc393092353)

[Chương 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7](#_Toc393092354)

[2.1. Giới thiệu về Agile 7](#_Toc393092355)

[2.1.1. Tuyên ngôn Agile 8](#_Toc393092356)

[2.1.2. Giá trị cốt lõi của Agile 10](#_Toc393092357)

[2.1.2.1. Cá nhân và sự tương tác 10](#_Toc393092358)

[2.1.2.2. Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ 12](#_Toc393092359)

[2.1.2.3. Cộng tác với khách hàng hơn là thương thảo hợp đồng 12](#_Toc393092360)

[2.1.2.4. Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch 13](#_Toc393092361)

[2.1.3. Đặc trưng của Agile 14](#_Toc393092362)

[2.1.3.1. Tính lặp 14](#_Toc393092363)

[2.1.3.2. Tính tăng và tiến hóa 15](#_Toc393092364)

[2.1.3.3. Tính thích ứng 15](#_Toc393092365)

[2.1.3.4. Nhóm tự tổ chức và liên chức năng 15](#_Toc393092366)

[2.1.3.5. Quản lí tiến trình thực nghiệm 16](#_Toc393092367)

[2.1.3.6. Đối thoại trực diện 16](#_Toc393092368)

[2.1.3.7. Phát triển dựa trên giá trị 17](#_Toc393092369)

[2.2. Scrum 17](#_Toc393092370)

[2.2.1. Giới thiệu Scrum 17](#_Toc393092371)

[2.2.2. Lý thuyết Scrum 18](#_Toc393092372)

[2.2.3. Nhóm Scrum 19](#_Toc393092373)

[2.2.4. Các sự kiện Scrum 21](#_Toc393092374)

[2.2.5. Các đồ nghề trong Scrum 26](#_Toc393092375)

[2.2.6. Điểm mạnh của Scrum 30](#_Toc393092376)

[2.2.7. So sánh với các phương pháp truyền thống 31](#_Toc393092377)

[Chương 3. XÂY DỰNG CÔNG CỤ 33](#_Toc393092378)

[3.1. Phân tích yêu cầu 33](#_Toc393092379)

[3.1.1. Mô tả chi tiết công cụ 33](#_Toc393092380)

[3.1.2. Phân tích chi tiết các yêu cầu 36](#_Toc393092381)

[3.1.2.1. Quản lí danh sách dự án 36](#_Toc393092382)

[3.1.2.2. Quản lí User Story 37](#_Toc393092383)

[3.1.2.3. Quản lí Sprint 38](#_Toc393092384)

[3.1.2.4. Quản lí Task 38](#_Toc393092385)

[3.1.2.5. Quản lí Team 39](#_Toc393092386)

[3.1.2.6. Quản lí người dùng 39](#_Toc393092387)

[3.2. Sơ đồ UseCase 40](#_Toc393092388)

[3.2.1. Thao tác thông thường 40](#_Toc393092389)

[3.2.1.1. Use Case đăng nhập 40](#_Toc393092390)

[3.2.1.2. Use Case chọn project làm việc 41](#_Toc393092391)

[3.2.1.3. Use Case đăng xuất 41](#_Toc393092392)

[3.2.1.4. Use Case bình luận 41](#_Toc393092393)

[3.2.1.5. Use Case sửa thông tin cá nhân 42](#_Toc393092394)

[3.2.2. Quản lí project 43](#_Toc393092395)

[3.2.2.1. Use Case thêm thành viên 43](#_Toc393092396)

[3.2.2.2. Use Case xóa thành viên 44](#_Toc393092397)

[3.2.2.3. Use Case thêm project 44](#_Toc393092398)

[3.2.2.4. Use Case cập nhật thông tin project 44](#_Toc393092399)

[3.2.2.5. Use Case cập nhật thông tin project 45](#_Toc393092400)

[3.2.3. Quản lí Sprint 45](#_Toc393092401)

[3.2.3.1. Use Case khởi tạo Sprint 46](#_Toc393092402)

[3.2.3.2. Use Case thêm Story vào Sprint 46](#_Toc393092403)

[3.2.3.3. Use Case hoàn thành Sprint 46](#_Toc393092404)

[3.2.4. Quản lí User Story 47](#_Toc393092405)

[3.2.4.1. Thêm Story 47](#_Toc393092406)

[3.2.4.2. Sửa Story 48](#_Toc393092407)

[3.2.4.3. Xóa Story 48](#_Toc393092408)

[3.2.5. Quản lí Team 49](#_Toc393092409)

[3.2.5.1. Thêm Team 49](#_Toc393092410)

[3.2.5.2. Sửa Team 49](#_Toc393092411)

[3.2.5.3. Xóa Team 50](#_Toc393092412)

[3.2.5.4. Loại thành viên khỏi Team 50](#_Toc393092413)

[3.2.5.5. Thêm thành viên vào Team 51](#_Toc393092414)

[3.2.6. Quản lí Task 51](#_Toc393092415)

[3.2.6.1. Thêm Task vào User Story 51](#_Toc393092416)

[3.2.6.2. Sửa Task 52](#_Toc393092417)

[3.2.6.3. Xóa Task 52](#_Toc393092418)

[3.3. Sơ đồ Activity 53](#_Toc393092419)

[3.3.1. Chức năng đăng nhập 53](#_Toc393092420)

[3.3.2. Chức năng tạo project 53](#_Toc393092421)

[3.3.3. Chức năng tạo sprint 54](#_Toc393092422)

[3.3.4. Chức năng tạo User Story 54](#_Toc393092423)

[3.3.5. Chức năng tạo task 55](#_Toc393092424)

[3.3.6. Chức năng tạo team 55](#_Toc393092425)

[3.3.7. Chức năng xóa team 56](#_Toc393092426)

[3.4. Tổ chức cơ sở dữ liệu 57](#_Toc393092427)

[3.4.1. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu 57](#_Toc393092428)

[3.4.2. Bảng access\_link 58](#_Toc393092429)

[3.4.3. Bảng activity 58](#_Toc393092430)

[3.4.4. Bảng attach 59](#_Toc393092431)

[3.4.5. Bảng comment 59](#_Toc393092432)

[3.4.6. Bảng permission 60](#_Toc393092433)

[3.4.7. Bảng project 60](#_Toc393092434)

[3.4.8. Bảng project\_user 61](#_Toc393092435)

[3.4.9. Bảng role 61](#_Toc393092436)

[3.4.10. Bảng role\_permission 61](#_Toc393092437)

[3.4.11. Bảng sprint 61](#_Toc393092438)

[3.4.12. Bảng sprint\_team 62](#_Toc393092439)

[3.4.13. Bảng story 62](#_Toc393092440)

[3.4.14. Bảng story\_team 64](#_Toc393092441)

[3.4.15. Bảng task 64](#_Toc393092442)

[3.4.16. Bảng team 65](#_Toc393092443)

[3.4.17. Bảng user 65](#_Toc393092444)

[3.5. Giao diện người dùng 67](#_Toc393092445)

[3.5.1. Sơ đồ thiết kế giao diện 67](#_Toc393092446)

[3.5.2. Màn hình đăng nhập 68](#_Toc393092447)

[3.5.3. Màn hình quản lí project 68](#_Toc393092448)

[3.5.4. Màn hình quản lí User Story 69](#_Toc393092449)

[3.5.5. Màn hình quản lí nhân lực 69](#_Toc393092450)

[3.5.6. Màn hình quản lí Sprint 70](#_Toc393092451)

[3.5.7. Taskboard 71](#_Toc393092452)

[3.5.8. Burndown chart 71](#_Toc393092453)

[3.5.9. Burnup chart 72](#_Toc393092454)

[3.5.10. Màn hình phân quyền 72](#_Toc393092455)

[Chương 4. KẾT LUẬN 74](#_Toc393092456)

[4.1. Kết quả đạt được 74](#_Toc393092457)

[4.2. Hướng phát triển 74](#_Toc393092458)

DANH MỤC HÌNH VẼ

[Hình 2.1: Mức độ phổ biến của các phương pháp Agile 8](#_Toc393092459)

[Hình 2.2: Các phân đoạn lặp trong Agile 14](#_Toc393092460)

[Hình 2.3: Các sự kiện trong Sprint 22](#_Toc393092461)

[Hình 2.4: Quy trình triển khai Sprint trong Scrum 29](#_Toc393092462)

[Hình 3.1: Tiến hành đồng bộ Sprint giữa các nhóm 34](#_Toc393092463)

[Hình 3.2: Use Case các thao tác thông thường 40](#_Toc393092464)

[Hình 3.3: Use Case quản lí Project 43](#_Toc393092465)

[Hình 3.4: Use Case quản lí Sprint 45](#_Toc393092466)

[Hình 3.5: Use Case quản lí User Story 47](#_Toc393092467)

[Hình 3.6: Use Case quản lí Team 49](#_Toc393092468)

[Hình 3.7: Use Case quản lí Task 51](#_Toc393092469)

[Hình 3.8: Activity diagram đăng nhập 53](#_Toc393092470)

[Hình 3.9: Activity diagram tạo project 54](#_Toc393092471)

[Hình 3.10: Activity diagram tạo sprint 54](#_Toc393092472)

[Hình 3.11: Activity diagram tạo User Story 54](#_Toc393092473)

[Hình 3.12: Activity diagram tạo task 55](#_Toc393092474)

[Hình 3.13: Activity diagram tạo team 55](#_Toc393092475)

[Hình 3.14: Activity diagram xóa team 56](#_Toc393092476)

[Hình 3.15: Sơ đồ thiết kế giao diện 67](#_Toc393092477)

[Hình 3.16: Màn hình đăng nhập 68](#_Toc393092478)

[Hình 3.17: Màn hình quản lí project 68](#_Toc393092479)

[Hình 3.18: Màn hình quản lí User Story 69](#_Toc393092480)

[Hình 3.19: Màn hình quản lí nhân lực 70](#_Toc393092481)

[Hình 3.20: Màn hình quản lí Sprint 70](#_Toc393092482)

[Hình 3.21: Màn hình taskboard 71](#_Toc393092483)

[Hình 3.22: Màn hình burndown chart 71](#_Toc393092484)

[Hình 3.23: Màn hình burnup chart 72](#_Toc393092485)

[Hình 3.24: Màn hình phân quyền 73](#_Toc393092486)

DANH MỤC BẢNG

[Bảng 1.1: So sánh các công cụ có sẵn 5](#_Toc393092487)

[Bảng 2.1: So sánh sprint backlog và product backlog 29](#_Toc393092488)

[Bảng 2.2: So sánh Scrum với các phương pháp truyền thống 32](#_Toc393092489)

[Bảng 3.1: Danh sách các biểu mẫu 36](#_Toc393092490)

[Bảng 3.2: Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu 58](#_Toc393092491)

[Bảng 3.3: Chi tiết bảng access\_link 58](#_Toc393092492)

[Bảng 3.4: Chi tiết bảng activity 59](#_Toc393092493)

[Bảng 3.5: Chi tiết bảng sttach 59](#_Toc393092494)

[Bảng 3.6: Chi tiết bảng comment 60](#_Toc393092495)

[Bảng 3.7: Chi tiết bảng permission 60](#_Toc393092496)

[Bảng 3.8: Chi tiết bảng project 61](#_Toc393092497)

[Bảng 3.9: Chi tiết bảng project\_user 61](#_Toc393092498)

[Bảng 3.10: Chi tiết bảng role 61](#_Toc393092499)

[Bảng 3.11: Chi tiết bảng role\_permission 61](#_Toc393092500)

[Bảng 3.12: Chi tiết bảng sprint 62](#_Toc393092501)

[Bảng 3.13: Chi tiết bảng sprint\_team 62](#_Toc393092502)

[Bảng 3.14: Chi tiết bảng story 63](#_Toc393092503)

[Bảng 3.15: Chi tiết bảng story\_team 64](#_Toc393092504)

[Bảng 3.16: Chi tiết bảng task 65](#_Toc393092505)

[Bảng 3.17: Chi tiết bảng team 65](#_Toc393092506)

[Bảng 3.18: Chi tiết bảng user 66](#_Toc393092507)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

TÓM TẮT KHÓA LUẬN

Agile nổi lên như một triết lí phát triển phần mềm mới mẻ với cách tiếp cận khác khắc phục những điểm yếu của các phương pháp phát triển phần mềm truyền thống. Agile là một tập các phương thức phát triển phần mềm theo hướng lặp và tăng dần, trong đó Scrum nổi bật lên là phương pháp được sử dụng nhiều nhất.

Khóa luận tập trung tìm hiểu khái niệm, đặc trưng, cách hiện thực của Agile cùng một phương pháp nổi tiếng của Agile là Scrum. Trong quá trình tìm hiểu, nhóm nhận thấy Scrum là phương pháp dễ tiếp cận phù hợp với quy mô đa dạng các dự án phần mềm nên nhóm đã tập trung vào xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí dự án công nghệ thông tin theo mô hình Scrum.

Ứng dụng bám sát vào quy trình phát triển phần mềm theo phương pháp Scrum. Với giao diện trực quan, tiện lợi và cập nhật thời gian thực, ứng dụng nhằm giúp người dùng cảm thấy tiện lợi nhất khi sử dụng, và dễ dàng hơn khi xây dựng dự án theo phương pháp Scrum.

MỞ ĐẦU

Trong ngành công nghệ phần mềm ờ thời kì ban đầu, mô hình phát triển phần mềm thác nước là xu hướng chủ đạo. Trong mô hình thác nước, việc thiết kế chiếm vai trò quan trọng và cần phải có trước khi phát triển. Với việc sử dụng mô hình thác nước, người ta sẽ bàn giao phần mềm trong cuối quá trình phát triển.

Với việc phân chia từng giai đoạn cụ thể như vậy, việc xảy ra sai xót trong một giai đoạn đặc biệt là các giai đoạn ban đầu có thể khiến việc phát triển bị trì hoãn, tốn nhiều thời gian hơn dự kiến, phần mềm làm ra không thực sự thỏa mãn yêu cầu của khách hàng hoặc tệ hơn là dự án có thể bị thất bại hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, Agile ra đời quy định một tập các cách tiếp cận mới mẻ trong ngành công nghệ phần mềm nhằm khắc phục những điểm yếu của các phương pháp truyền thống. Phương pháp này đã được nhiều công ty trên thế giới áp dụng từ nhiều năm nay và tại Việt Nam nhiều công ty phần mềm cũng đã bắt đầu chú ý tới vì nó giúp quá trình phát triển phần mềm nhanh chóng, nhanh có sản phẩm và tối ưu hóa đầu tư.

Agile là một tập các quy tắc mà các phương pháp ứng dụng nó phải tuân theo. Các phương pháp phát triển phần mềm như Scrum, XP (Extreme Programming), Feature Driven Development (FDD), Test Driven Development (TDD)... mới thực sự áp dụng các quy tắc này vào thực tế. Trong đó Scrum là quy trình đang được áp dụng rộng rãi nhất và mang lại hiệu quả rất cao (chiếm 52% trong tổng số các phương pháp – thống kê năm 2011).

Là một kĩ sư phần mềm việc tìm hiểu và nắm bắt Agile là một yêu cầu cần thiết vì vậy nhóm sinh viên quyết thực hiện đề tài **“Nghiên cứu mô hình Agile và phát triển công cụ hỗ trợ”** và lựa chọn Scrum làm phương pháp chính để tập trung xây dựng ứng dụng.

**Mục đích**

Tìm hiểu và nắm bắt Agile và một số phương pháp, làm rõ ưu điểm và khuyết điểm của các chương trình đã có, từ đó xác định được mục tiêu phát triển chương trình của mình.

**Đối tượng**

**Phạm vi đề tài**

Phạm vi của đề tài là nghiên cứu cơ sở lý thuyết và nền tảng công nghệ để vận dụng cài đặt các tính năng cơ bản của một công cụ hỗ trợ quản lí dự án theo mô hình Scrum. Trong khuôn khổ khóa luận, nhóm sẽ thực hiện một số vấn đề sau:

* Tìm hiểu, nghiên cứu Agile và phương pháp Scrum
* Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí dự án theo phương pháp Scrum.

# TỔNG QUAN

## Giới thiệu vấn đề

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp/quy trình phát triển phần mềm, mỗi phương pháp có ưu nhược điểm riêng nhưng ta có thể chia làm hai loại chính: các phương pháp truyền thống và các phương pháp linh hoạt (Agile). Điểm khác biệt nổi bật nhất là các dự án theo Agile dựa trên các giá trị thương mại, đáp ứng thích nghi với thay đổi thực tế hơn là theo kế hoạch đề ra như các phương pháp truyền thống.

Bên cạnh những lợi ích mà Agile mang lại, việc áp dụng nó cũng tồn tại một số khó khăn. Cụ thể, khi sử dụng phương pháp Scrum theo cách truyền thống với giấy, bút và bảng vẽ việc triển khai dự án có thể gặp một số khó khăn sau:

* Khó khăn về việc lưu trữ thông tin dự án đã làm trước đó nhằm thống kê, tham khảo hoặc phát triển thêm.
* Khó khăn về không gian khi yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm phải làm việc gần nhau, việc này đôi khi là không thể.
* Trong thời buổi Internet phổ biến, việc sử dụng Agile thủ công không còn phù hợp. Người quản lí hoặc khách hàng không cần phải đến công ty mà vẫn có thể theo đõi tiến độ dự án một cách nhanh chóng và chính xác.
* Các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng biết được tiến độ của các thành viên khác. Khi có vấn đề phát sinh thì các thành viên có thể hỗ trợ, giúp đỡ cùng giải quyết vấn đề.
* Một hệ thống quản lí sẽ có thêm những tính năng về báo cáo, thống kê, theo dõi tiến độ thuận tiện hơn nhiều so với việc sử dụng giấy bút truyền thống.

Với những khó khăn trên, thì việc cần có một công cụ hỗ trợ là rất cần thiết. Trên thị trường đã có một số công cụ thương mại nhưng các công này có một số hạn chế nhất định. Chi tiết kết quả khảo sát được trình bày trong mục 1.2

## Khảo sát một số công cụ có sẵn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên công cụ** | **Điểm hạn chế** | **Điểm cần khắc phục ở tool** |
| **VersionOne**  www.versionone.com | * Là một tool rất mạnh hỗ trợ agile, Version one có tất cả những gì cần có cho một team scrum nhưng nó quá phức tạp, quá nhiều tình năng không cần thiết và giao diện nhìn tương đối rắc rối. * Danh sách quản lí task thiếu tính trực quan, vẫn theo dạng bảng truyền thống, gây khó khăn cho người sử dụng. | * Giao diện nhìn trực quan hơn, đơn giản hơn và thuận tiện hơn cho người sử dụng. * Chỉ cần cung cấp các chức năng cần thiết với một công cụ Scrum. |
| **Scrumwise**  *www.scrumwise.com* | * Không có tính tương tác cao do vẫn đơn thuần là một website thông thường, người dùng muốn cập nhật thông tin phải refresh lại trang. | * Sử dụng những công nghệ mới cho web app, tăng cường khả năng tương tác giữa các thành viên trong team nhờ vào cơ chế tự động cập nhật khi có bất cứ thay đổi nào tới project. |

Bảng 1.1: So sánh các công cụ có sẵn

## Mục tiêu xây dựng

Để hỗ trợ cho việc triển khai dự án theo Agile với phương pháp Scrum, đề tài sẽ tập trung vào nghiên cứu các nguyên tắc của Agile cùng với quy trình triển khai Scrum. Từ những kiến thức đó, nhóm sẽ xây dựng một công cụ hỗ trợ quản lí dự án theo mô hình Scrum với một số chức năng cơ bản nhất.


* + - Quản lí danh sách các dự án của đội ngũ phát triển.
    - Hỗ trợ cho Product Owner quản lí danh sách các User Story, theo dõi được tiến độ dự án thông qua tiến độ thực hiện của các Story.
    - Quản lí danh sách nhân lực của dự án cùng các Team phát triển.
    - Quản lí các thành phần của Scrum như Sprint, User Story, Task.
    - Cập nhật thời gian thực, người dùng sẽ không phải liên tục tải lại trang để cập nhật dữ liệu, công cụ sẽ liên tục tự động cập nhật mỗi khi dữ liệu thay đổi.
    - Biểu đồ thống kê thuận tiện cho người dùng theo dõi tiến độ của dự án.

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Giới thiệu về Agile

Phát triển phần mềm linh hoạt (Agile software development – gọi tắt là Agile) là một triết lí cùng với nhóm các phương pháp và phương pháp luận phát triển phần mềm dựa trên các nguyên tắc phát triển phân đoạn lặp (iterative) và tăng trưởng (incremental). Agile thường sử dụng cách lập kế hoạch thích ứng (adaptive planning), việc phát triển và chuyển giao theo hướng tiến hóa; sử dụng các khung thời gian ngắn và linh hoạt để dễ dàng phản hồi lại với các thay đổi trong quá trình phát triển. Ngày nay, triết lí Agile đã vượt xa khỏi khu vực truyền thống của mình là phát triển phần mềm mà còn đóng góp sự thay đổi trong cách thức làm việc, quản lí, sản xuất ở các ngành khác như sản xuất, dịch vụ, bán hàng, marketing, giáo dục...

Thuật ngữ "Agile" chính thức được sử dụng rộng rãi theo cách thống nhất kể từ khi "Tuyên ngôn Agile" được giới thiệu ra công chúng năm 2001. Nhờ tính linh hoạt, đa dạng và hiệu quả cao, các phương pháp Agile ngày càng trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các khách hàng, nhà phát triển, các công ty phát triển phần mềm. Theo khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Forrester, mức độ phổ biến của Agile hiện đang ở mức cao nhất, và gấp nhiều lần so với các phương pháp truyền thống.



Hình 2.1: Mức độ phổ biến của các phương pháp Agile

*(Nguồn: Forrester Research))*

### Tuyên ngôn Agile

Vào tháng 2 năm 2001, mười bảy nhà phát triển phần mềm đã gặp gỡ nhau ở Snowbird, Utah Resort để thảo luận về các phương pháp phát triển phần mềm gọn nhẹ và linh hoạt. Họ đã cùng nhau công bố "Tuyên ngôn Phát triển phần mềm linh hoạt" ("Manifesto for Agile Software Development" - gọi tắt là "Tuyên ngôn Agile") nhằm định nghĩa về Agile. Đây là cột mốc quan trọng của Agile cho dù trước đó, các phương pháp Agile như XP, Scrum... đã được sử dụng thành công ở rất nhiều nơi. Nhưng phải tới khi có sự xuất hiện của "Tuyên ngôn Agile", cùng với sự ra đời của các hiệp hội chuyên ngành Agile như Agile Alliance hay Scrum Alliance, các phương pháp Agile mới có một sự phát triển vượt bậc. Văn bản này rất ngắn, dễ hiểu, và rất quan trọng vì nó đưa ra các giá trị cốt lõi nhất mà toàn bộ những người dùng Agile tuân thủ; mặc dù các phương pháp họ đề xuất hoặc sử dụng trong thực tiễn có thể rất khác nhau. Toàn văn Tuyên ngôn Agile như sau:

*Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách hiện thực nó và giúp đỡ người khác thực hiện. Qua quá trình này, chúng tôi đã đi đến việc đánh giá cao:*

* ***Cá nhân và sự tương tác****hơn là quy trình và công cụ.*
* ***Phần mềm chạy tốt****hơn là tài liệu đầy đủ.*
* ***Cộng tác với khách hàng****hơn là đàm phán hợp đồng.*
* ***Phản hồi với các thay đổi****hơn là bám sát kế hoạch.*

*Mặc dù các điều bên phải vẫn còn giá trị, nhưng chúng tôi đánh giá cao hơn các mục ở bên trái.*

Bên cạnh đó, các nhà phát triển còn nhấn mạnh mười hai nguyên lý sau Tuyên ngôn Agile nhằm giúp các nhà phát triển vận dụng các phương pháp agile trong thực tiễn. Các nguyên lý được liệt kê sau đây:

* Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là thỏa mãn khách hàng thông qua việc chuyển giao sớm và liên tục các phần mềm có giá trị.
* Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí rất muộn trong quá trình phát triển. Quy trình Agile thực hiện những thay đổi phục vụ cho lợi thế cạnh tranh của khách hàng.
* Thường xuyên chuyển giao phần mềm tới khách hàng, từ vài tuần đến vài tháng, ưu tiên cho các khoảng thời gian ngắn hơn.
* Nhà kinh doanh và nhà phát triển phải làm việc cùng nhau hàng ngày trong suốt dự án.
* Xây dựng các dự án xung quanh những cá nhân tận tụy. Cung cấp cho họ môi trường và sự hỗ trợ cần thiết, và tin tưởng họ để hoàn thành công việc.
* Phương pháp hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin tới và trong nội bộ nhóm phát triển là đối thoại trực tiếp.
* Phần mềm chạy tốt là thước đo chính của tiến độ.
* Các quy trình Agile thúc đẩy sự phát triển bền vững. Các nhà tài trợ, nhà phát triển, và người dùng có thể duy trì một nhịp độ liên tục không giới hạn.
* Liên tục quan tâm đến các kĩ thuật nổi trội và thiết kế tốt để gia tăng sự linh hoạt.
* Sự đơn giản – nghệ thuật tối đa hóa lượng công việc chưa xong – là căn bản.
* Các kiến trúc tốt nhất, yêu cầu tốt nhất, và thiết kế tốt nhất sẽ được làm ra bởi các nhóm tự tổ chức.
* Đội ngũ sẽ thường xuyên suy nghĩ về việc làm sao để trở nên hiệu quả hơn, sau đó họ sẽ điều chỉnh và thay đổi các hành vi của mình cho phù hợp.

Các nguyên lý này, cùng với năm điểm cốt lõi trong "Tuyên ngôn Agile" sẽ dẫn đường cho các nhà thực hành agile (agile practictioner) vận dụng tốt các phương pháp agile vào thực tiễn.

### Giá trị cốt lõi của Agile

#### Cá nhân và sự tương tác

Cá nhân và sự tương tác giữa họ là nhân tố chủ yếu để nhóm đạt được hiệu suất cao. Các nghiên cứu về "bão hòa truyền thông" trong một dự án cho thấy rằng, khi không có vấn đề trong giao tiếp, nhóm có thể thực hiện công việc tốt hơn 50 lần so với mức trung bình trong lĩnh vực của mình. Để tạo điều kiện cho việc giao tiếp, các phương pháp linh hoạt thường xuyên sử dụng chu trình thanh tra và thích nghi (Inspect and Adapt). Chu trình này có thể diễn ra hằng phút với lập trình cặp (pair-programming), hằng giờ với tích hợp liên tục (continuous integration), hằng ngày với standup metting, hằng phân đoạn với các buổi họp sơ kết và cải tiến.

Tuy nhiên, chỉ tăng tần suất phản hồi và giao tiếp là không đủ để loại bỏ các vấn đề về truyền thông. Chu kỳ thanh tra và thích nghi làm việc tốt chỉ khi các thành viên trong nhóm thể hiện những hành vi quan trọng sau:

* Tôn trọng giá trị của mỗi cá nhân.
* Trung thực trong truyền thông.
* Minh bạch về dữ liệu, hoạt động, và quyết định.
* Tin tưởng vào sự hỗ trợ của mỗi cá nhân với nhóm.
* Cam kết với nhóm và các mục tiêu của nhóm.

Để thúc đẩy các hành vi này, nhà quản lý linh hoạt phải cung cấp một môi trường hỗ trợ, các nhà huấn luyện phải tạo điều kiện thuận lợi, và các thành viên của nhóm phải thể hiện chúng. Chỉ khi đó nhóm mới có thể phát huy được hết tiềm năng của mình. Đạt tới các hành vi đó khó khăn hơn rất nhiều so với bề ngoài của chúng. Ban lãnh đạo và thành viên nhóm phải tạo điều kiện cho những xung đột tích cực nhằm mục đích:

* Cải tiến quy trình phụ thuộc vào nhóm trong việc tìm ra danh sách các trở ngại hoặc vấn đề trong tổ chức, đối mặt với chúng một cách trung thực, và sau đó loại bỏ chúng một cách có hệ thống tùy theo độ ưu tiên.
* Đổi mới chỉ xảy ra với việc tự do trao đổi các ý tưởng mâu thuẫn lẫn nhau, một hiện tượng được nghiên cứu và viết thành tài liệu bởi Takeuchi và Nonaka, những người cha đỡ đầu của Scrum.
* Việc hướng các nhóm tới mục tiêu chung đòi hỏi nhóm phải đối mặt và giải quyết các vấn đề về xung đột.
* Cam kết làm việc cùng nhau sẽ xảy ra chỉ khi mọi người đồng ý với mục tiêu chung và sau đó đấu tranh cho sự tiến bộ của bản thân cũng như nhóm.

Ý cuối cùng ở trên nói về cam kết là đặc biệt quan trọng. Đó là khi mà các cá nhân và các nhóm được cam kết mà họ cảm thấy có trách nhiệm với việc cung cấp các giá trị cao, đó là điểm mấu chốt đối với các nhóm phát triển phần mềm. Các phương pháp linh hoạt tạo điều kiện cho việc cam kết bằng cách khuyến khích các nhóm đưa ra một danh sách các công việc được ưu tiên hóa, để họ tự quản lý công việc của mình, và tập trung vào cải tiến về cách thực hiện các công việc đó. Thực hành là nền tảng của tự tổ chức, đó là động lực để đạt được kết quả trong một nhóm Agile.

Để tạo ra các nhóm có hiệu suất cao, các phương pháp linh hoạt coi trọng cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ. Thực tế cho thấy rằng, tất cả các phương pháp Agile tìm kiếm sự gia tăng trong truyền thông và cộng tác thông qua việc kiểm tra thường xuyên các chu trình thanh tra và thích nghi. Tuy nhiên, các chu trình đó chỉ thực sự làm việc tốt khi mà các nhà lãnh đạo Agile khuyến khích các cuộc xung đột tích cực, thứ cần thiết để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự trung thực, tính minh bạch, lòng tin, sự tôn trọng, và cam kết từ các nhóm Agile của họ.

#### Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ

Phần mềm chạy tốt là một trong những khác biệt lớn mà phát triển linh hoạt mang lại. Tất cả các phương pháp Agile thể hiện Tuyên ngôn Agile bằng cách nhấn mạnh việc cung cấp một phần nhỏ của phần mềm chạy tốt tới khách hàng sau một khoảng thời gian nhất định.

#### Cộng tác với khách hàng hơn là thương thảo hợp đồng

Trong hai thập kỷ qua, tỉ lệ thành công của các dự án tăng hơn hai lần trên toàn thế giới. Điều này được cho là vì các dự án nhỏ hơn và mức độ chuyển giao thường xuyên đã cho phép khách hàng cung cấp các thông tin phản hồi về phần mềm một cách đều đặn hơn. Các tác giả của bản tuyên ngôn đã làm sáng tỏ điều này khi họ nhấn mạnh rằng việc để khách hàng tham gia vào quá trình phát triển phần mềm là hết sức cần thiết để dự án thành công.

Các phương pháp phát triển linh hoạt đã thúc đẩy giá trị này bằng cách đưa vào một đồng minh tích cực của khách hàng làm việc sát cánh với đội phát triển. Lấy một ví dụ, một nhóm Scrum đầu tiên có hàng ngàn khách hàng. Sẽ là không khả thi nếu cho phép tất cả khách hàng tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm, vì vậy họ chọn ra một vị đại sứ của khách hàng, được gọi là Product Owner, để đại diện cho không chỉ tất cả khách hàng trong trường hợp này mà còn bao gồm cả quản lý, dịch vụ khách hàng, và các bên liên quan khác. Product Owner có trách nhiệm cập nhật danh sách yêu cầu về sản phẩm sau mỗi bốn tuần thời điểm mà nhóm Scrum phát hành phiên bản sản phẩm chạy tốt, có tính đến yếu tố thực tế cùng phản hồi của khách hàng và các bên liên quan. Điều này cho phép khách hàng có thể giúp định hình sản phẩm phần mềm đang được tạo ra.

Cộng tác với khách hàng (hoặc đại diện của khách hàng) trên cơ sở hàng ngày là một trong những lý do lý giải tại sao các dự án Agile có tỉ lệ thành công cao hơn gấp đôi so với các dự án truyền thống tính trung bình trên toàn thế giới. Các phương pháp phát tuân theo Agile đều tạo ra một vị trí đặc biệt trong đội ngũ phát triển để dành riêng cho vị khách hàng đại diện này.

#### Phản hồi với thay đổi hơn là bám sát kế hoạch

Phản hồi với thay đổi là điều cần thiết cho việc tạo ra một sản phẩm làm hài lòng khách hàng cũng như mang lại những giá trị kinh doanh. Dữ liệu thống kê cho thấy hơn 60% các yêu cầu về sản phẩm hay dự án bị thay đổi suốt quá trình phát triển phần mềm. Ngay cả khi các dự án truyền thống kết thúc đúng thời gian, đúng kinh phí, với tất cả các tính năng theo kế hoạch, nhưng khách hàng thường không hài lòng vì những gì họ thấy không thật sự đúng như những gì họ muốn. Luật Humphrey nói rằng khách hàng không bao giờ biết những gì họ muốn cho đến khi họ thấy phần mềm hoạt động. Nếu khách hàng không nhìn thấy phần mềm hoạt động cho đến khi kết thúc dự án, sẽ là quá muộn cho việc kết hợp các thông tin phản hồi của họ ở thời điểm này. Các phương pháp phát triển linh hoạt tìm kiếm sự phản hồi của khách hàng trong suốt dự án để có thể kết hợp thông tin phản hồi và thông tin mới ngay cả khi sản phẩm đang được phát triển.


Tất cả các phương pháp phát triển linh hoạt đều được tích hợp sẵn những quy trình với các thay đổi trong một khoảng thời gian đều đặn dựa trên những thông tin phản hồi từ phía khách hàng cũng như bên đại diện của khách hàng. Các kế hoạch được thiết kế để sao cho luôn cung cấp giá trị kinh doanh cao nhất trước hết. Bởi vì 80% giá trị nằm trong 20% các tính năng, một dự án phát triển theo Agile chạy tốt có xu hướng kết thúc sớm, trong khi hầu hết các dự án truyền thống thường kết thúc trễ.

### Đặc trưng của Agile

Có rất nhiều phương pháp Agile với các hướng tiếp cận rất khác nhau. Bên cạnh các cách thức tổ chức công việc, thiết lập quy trình, các phương pháp Agile còn nghiên cứu và đưa vào sử dụng các công cụ và kĩ thuật đặc thù như công cụ tích hợp liên tục, kiểm thử đơn vị, mẫu thiết kế, tái cấu trúc, phát triển hướng kiểm thử (Test Driven Development), phát triển hướng hành vi (Behaviour Driven Development), hay lập trình theo cặp (Pair Programming)... để đảm bảo và gia tăng tính linh hoạt. Tuy vậy các phương pháp này chia sẻ nhiều đặc trưng giống nhau: cộng tác nhóm chặt chẽ, tổ chức các nhóm tự quản, liên chức năng, tính đáp ứng cao trong suốt vòng đời của dự án.

#### Tính lặp

Dự án sẽ được thực hiện trong các phân đoạn lặp đi lặp lại. Các phân đoạn (được gọi là Iteration hoặc Sprint) này thường có khung thời gian ngắn (từ một đến bốn tuần). Trong mỗi phân đoạn này, nhóm phát triển thực hiện đầy đủ các công việc cần thiết như lập kế hoạch, phân tích yêu cầu, thiết kế, triển khai, kiểm thử (với các mức độ khác nhau) để cho ra các phần nhỏ của sản phẩm. Các phương pháp Agile thường phân rã dự án thành các phần nhỏ với quá trình lập kế hoạch đơn giản và gọn nhẹ nhất có thể, và không thực hiện việc lập kế hoạch dài hạn. Thậm chí công việc lập kế hoạch, làm mịn kế hoạch được thực hiện liên tục trong suốt quá trình làm việc.



Hình 2.2: Các phân đoạn lặp trong Agile

*(Nguồn: hanoiscrum.net)*

#### Tính tăng và tiến hóa

Cuối các phân đoạn, nhóm phát triển thường cho ra các phần nhỏ của sản phẩm cuối cùng. Các phần nhỏ này thường là đầy đủ, có khả năng chạy tốt, được kiểm thử cẩn thận và có thể sử dụng ngay. Theo thời gian, phân đoạn này tiếp nối phân đoạn kia, các phần chạy được này sẽ được tích lũy, lớn dần lên cho tới khi toàn bộ yêu cầu của khách hàng được thỏa mãn. Khác với mô hình phát triển thác nước vốn chỉ cho phép nhìn thấy toàn bộ các chức năng tại thời điểm kết thúc dự án, sản phẩm trong các dự án Agile lớn dần lên theo thời gian, tiến hóa cho tới khi đạt được trạng thái đủ để phát hành.

#### Tính thích ứng

Do các phân đoạn chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, và việc lập kế hoạch cũng được điều chỉnh liên tục, nên các thay đổi trong quá trình phát triển (yêu cầu thay đổi, thay đổi công nghệ, thay đổi định hướng về mục tiêu ...) đều có thể được đáp ứng theo cách thích hợp. Ví dụ, trong Scrum - phương pháp phổ biến nhất hiện nay - trong khi nhóm phát triển sản xuất ra các gói phần mềm, khách hàng có thể đưa thêm các yêu cầu mới, Product Owner có thể đánh giá các yêu cầu này và có thể đưa vào làm việc trong phân đoạn (được gọi là Sprint trong Scrum) tiếp theo. Nhờ đó, các quy trình Agile thường thích ứng rất tốt với các thay đổi.

#### Nhóm tự tổ chức và liên chức năng

Cấu trúc nhóm Agile thường là liên chức năng và tự tổ chức. Theo đó, các nhóm này tự thực hiện lấy việc phân công công việc mà không dựa trên các mô tả cứng nhắc về chức danh hay làm việc dựa trên một sự phân cấp rõ ràng trong tổ chức. Các nhóm này cộng tác với nhau để ra quyết định, theo dõi tiến độ, giải quyết các vấn đề mà không chờ mệnh lệnh của các cấp quản lý. Họ không làm việc theo cơ chế "mệnh lệnh và kiểm soát". Nhóm tự tổ chức có nghĩa là nó đã đủ các kĩ năng cần thiết cho việc phát triển phần mềm, do vậy nó có thể được trao quyền để tự ra quyết định, tự quản lí và tổ chức lấy công việc của chính mình để đạt được hiệu quả cao nhất.

#### Quản lí tiến trình thực nghiệm

Các nhóm Agile ra các quyết định dựa trên các dữ liệu thực tiễn thay vì tính toán lý thuyết hay đưa ra các giả định. Việc phân nhỏ dự án thành các phân đoạn ngắn góp phần gia tăng các điểm mốc để nhóm phát triển thu thập thêm dữ kiện cho phép điều chỉnh các chiến lược phát triển của mình. Nói cách khác, Agile rút ngắn vòng đời phản hồi để dễ dàng thích nghi và gia tăng tính linh hoạt. Theo thời gian, các chiến lược này sẽ tiến gần đến trạng thái tối ưu, nhờ đó nhóm có thể kiểm soát được tiến trình, và nâng cao năng suất lao động.

#### Đối thoại trực diện

Một số mô hình phát triển phần mềm dựa rất nhiều vào công việc giấy tờ, từ việc thu thập yêu cầu người dùng, viết đặc tả hệ thống, các thiết kế hệ thống v.v. Agile không phản đối công dụng của công việc tài liệu hóa, nhưng đánh giá cao việc giao tiếp trực tiếp hơn gián tiếp thông qua giấy tờ. Về yêu cầu của khách hàng, Agile khuyến khích nhóm phát triển trực tiếp nói chuyện với khách hàng để hiểu rõ hơn về cái khách hàng thực sự cần, thay vì phụ thuộc nhiều vào các loại văn bản. Trong giao tiếp giữa nội bộ nhóm phát triển với nhau, thay vì một lập trình viên (thực hiện việc mã hóa) và một kĩ sư (thực hiện việc thiết kế) giao tiếp với nhau thông qua bản thiết kế, Agile khuyến khích hai người này trực tiếp trao đổi và thống nhất với nhau về thiết kế của hệ thống và cùng nhau triển khai thành các chức năng theo yêu cầu.

Bản thân các nhóm Agile thường nhỏ (ít hơn mười hai người, một nhóm lớn thường được phân nhỏ với cơ chế hợp tác đặc thù để luôn luôn có thông lượng giao tiếp tối đa) để đơn giản hóa quá trình giao tiếp, thúc đẩy việc cộng tác hiệu quả. Các dự án lớn muốn dùng Agile thường phải phân thành nhóm nhỏ đồng thời làm việc với nhau hướng đến một mục tiêu chung. Việc này có thể đòi hỏi nhiều nỗ lực trong việc điều phối các mức ưu tiên giữa các nhóm.

Các nhóm phát triển thường tạo ra các thói quen và cơ chế trao đổi trực diện thường xuyên. Một trong các cơ chế thường thấy là các cuộc họp tập trung hằng ngày (daily meeting, daily Scrum, standup meeting). Tại đây, tất cả các thành viên được yêu cầu nói rõ cho nhóm của mình biết mình đã làm gì, đang làm gì, sắp làm gì và đang gặp phải khó khăn nào trong quá trình làm việc. Khi cơ chế này được thực hiện hiệu quả, nhóm luôn luôn nắm được tình hình công việc của mình, có các hành động thích hợp để vượt qua các cản trở để thực hiện thành công mục tiêu của dự án.

#### Phát triển dựa trên giá trị

Một trong các nguyên tắc cơ bản của agile là "phần mềm chạy tốt chính là thước đo của tiến độ". Nguyên tắc này giúp nhóm dám loại bỏ đi các công việc dư thừa không trực tiếp mang lại giá trị cho sản phẩm. Ví dụ, một nhóm thấy rằng có thể không cần phải viết ra tất cả các thiết kế của hệ thống, mà họ chỉ cần phác thảo các thiết kế này lên bảng, rồi cùng nhau triển khai các chức năng của hệ thống. Nhưng nếu như Product Owner quyết định rằng, khi chuyển giao sản phẩm, nhóm phát triển phải kèm theo thiết kế chi tiết của hệ thống vì chúng chiếm 20% giá trị của dự án theo yêu cầu của khách hàng, và vì khách hàng cần nó để chứng minh tính đúng đắn của các chức năng, và để phát triển tiếp các phân hệ tiếp theo của sản phẩm; thì nhóm phát triển sẽ phải thực hiện việc tài liệu hóa đầy đủ.

Để vận hành được cơ chế "làm việc dựa trên giá trị", nhóm agile thường làm việc trực tiếp và thường xuyên với khách hàng (hay đại diện của khách hàng), cộng tác trực tiếp với họ để biết yêu cầu nào có độ ưu tiên cao hơn, mang lại giá trị hơn sớm nhất có thể cho dự án. Nhờ đó các dự án Agile thường giúp khách hàng tối ưu hóa được giá trị của dự án. Vì thế, agile gia tăng đáng kể độ hài lòng của khách hàng.

## Scrum

### Giới thiệu Scrum

Scrum là khung làm việc đã được sử dụng để quản lý quá trình phát triển các sản phẩm phức tạp từ đầu những năm 1990. Scrum không hẳn là một quy trình hay một kĩ thuật cụ thể để xây dựng sản phẩm; hơn thế, nó là một khung làm việc cho phép bạn sử dụng nhiều quy trình và kĩ thuật khác nhau.

Khung làm việc Scrum bao gồm một nhóm Scrum với các vai trò được phân định rõ ràng, các sự kiện, các đồ nghề và các quy tắc. Mỗi thành phần trong khung làm việc phục vụ một mục đích rõ ràng và có vai trò nòng cốt trong cho thành công của Scrum.

### Lý thuyết Scrum

Scrum được xây dựng dựa trên lý thuyết quản lý tiến trình thực nghiệm. Lý thuyết này chỉ ra rằng tri thức đến từ kinh nghiệm và việc ra quyết định được dựa trên những gì đã biết. Scrum sử dụng các tiếp cận lặp, tăng dần để tối ưu hóa việc dự đoán và kiểm soát rủi ro.

Ba yếu tố nòng cốt tạo thành một mô hình quản lý tiến trình thực nghiệm gồm: tính minh bạch, sự thanh tra và sự thích nghi.

**Minh bạch**

Trong Scrum, tính minh bạch được đề cao như là giá trị cốt lõi cơ bản nhất. Muốn thành công với Scrum, thông tin liên quan tới quá trình phát triển phải minh bạch và thông suốt. Từ đó mọi người ở các vai trò các nhau có đủ thông tin cần thiết để tiến hành các quyết định có giá trị để nâng cao hiệu quả công việc. Các công cụ và cuộc họp trong Scrum luôn đảm bảo thông tin được minh bạch cho các bên.

**Thanh tra**

Người sử dụng Scrum phải thường xuyên thanh tra các đồ nghề và tiến độ đến đích để phát hiện các bất thường không theo ý muốn. Tần suất thanh tra không nên quá dày để khỏi ảnh hưởng đến công việc. Công tác thanh tra có ích nhất khi được thực hiện bởi người có kĩ năng tại các điểm quan trọng của công việc.

**Thích nghi**

Nếu một người thanh tra xác định được rằng có vấn đề nào đó vượt quá giới hạn cho phép, và hậu quả của vấn đề đó đối với sản phẩm là không thể chấp nhận được, thì quy trình hoặc phải được điều chỉnh. Sự điều chỉnh phải được tiến hành càng sớm càng tốt để giảm thiểu các sai sót khác có thể xảy ra.

Scrum cung cấp bốn cơ hội chính thức cho việc thanh tra và thích nghi trong các Sự kiện Scrum, bao gồm:

* Buổi họp kế hoạch Sprint
* Họp Scrum hằng ngày
* Sơ kết Sprint
* Cải tiến Sprint

### Nhóm Scrum

Nhóm Scrum bao gồm Product Owner, Team, và Scrum Master. Các Nhóm Scrum là các nhóm tự quản và liên chức năng. Các nhóm tự quản tự mình chọn cách thức tốt nhất để hoàn thành công việc của họ, chứ không bị chỉ đạo bởi ai đó bên ngoài nhóm. Các nhóm liên chức năng có đủ kĩ năng cần thiết để hoàn thành công việc mà không phụ thuộc vào bất kì người ngoài nào khác. Mô hình nhóm trong Scrum được thiết kế để tối ưu hóa sự linh hoạt, sáng tạo và năng suất.

Các Nhóm Scrum chuyển giao sản phẩm theo phân đoạn lặp đi lặp lại và tăng dần, tối đa hóa cơ hội cho các phản hồi. Việc chuyển giao tăng dần các gói sản phẩm hoàn thành đảm bảo một phiên bản khả dụng của sản phẩm luôn luôn sẵn sàng để cung cấp tới Product Owner.

**Product Owner**

Product Owner chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển. Cách thức để đạt được điều đó có thể rất khác nhau giữa các tổ chức, nhóm Scrum và các cá nhân. Product Owner là một người chủ yếu chịu trách nhiệm về việc quản lý Product Backlog:

* Mô tả các hạng mục Product backlog;
* Trình tự của các hạng mục trong Product Backlog để đạt được mục đích và hoàn thành dự án.
* Đảm bảo cho Product Backlog là luôn luôn thông suốt, và rõ ràng tới tất cả mọi người, và chỉ ra những gì mà Nhóm Scrum sẽ làm.
* Đảm bảo cho Team hiểu rõ các hạng mục trong Product Backlog với các mức độ cần thiết.

Product Owner có thể thực hiện công việc trên, hoặc để Team làm. Tuy nhiên, Product Owner vẫn phải chịu trách nhiệm chính. Product Owner là một người, không phải là một ủy ban. Product Owner có thể cần tới một ủy ban tham gia vào Product Backlog, nhưng những người trong ủy ban muốn thay đổi trình tự các hạng mục trong Product Backlog phải thuyết phục được Product Owner. Để Product Owner thành công, cả tổ chức phải tôn trọng các quyết định của người này. Các quyết định đó được hiển thị trong nội dung và thứ tự trong Product Backlog. Không ai ngoài Product Owner được phép yêu cầu Team làm gì khác, và Team cũng không được phép làm gì theo lời bất cứ người nào khác.

**Team**

Team (nhóm phát triển) gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được vào cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của Team mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Team được cấu trúc và trao quyền để tổ chức và quản lý công việc của họ. Team có các đặc trưng sau:

* Đó là nhóm tự tổ chức. Không ai (kể cả Scrum Master) có quyền yêu cầu Team làm sao để chuyển Product Backlog thành các phần tăng trưởng có thể chuyển giao được.
* Đó là nhóm liên chức năng, với tất cả các kĩ năng cần thiết để tạo ra phần tăng trưởng của sản phẩm.
* Scrum không ghi nhận một chức danh nào trong Team ngoài Developer, theo tính chất công việc của người này; không có ngoại lệ cho quy tắc này.
* Các thành viên Team có thể có các kĩ năng chuyên biệt và các chuyên môn đặc thù, nhưng họ phải chịu trách nhiệm dưới một thể thống nhất là Team.
* Team không chứa các nhóm con nào khác với các chức năng đặc thù như nhóm kiểm thử hay phân tích nghiệp vụ.

Độ lớn tối ưu của Team là đủ nhỏ để giữ được sự linh hoạt và đủ lớn để hoàn thành công việc. Ít hơn ba người có thể làm giảm sự tương tác và dẫn đến năng suất thấp. Các Team nhỏ hơn có thể phải đối mặt với các ràng buộc kĩ năng trong suốt Sprint, dẫn đến Team khó có thể chuyển giao gói tăng trưởng phát hành được. Một nhóm nhiều hơn chín người cần nhiều sự điều phối hơn. Các Team lớn phát sinh quá nhiều vấn đề phức tạp để thực hiện việc kiểm soát tiến trình thực nghiệm. Các vai trò Product Owner và Scrum Master không được tính vào kích thước của Team, trừ khi họ cũng kiêm luôn vai trò là thành viên của Team.

**Scrum Master**

Scrum Master chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum Master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo Nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, thực tiễn và các quy tắc của Scrum. Scrum Master là một lãnh đạo, nhưng cũng là đầy tớ của nhóm Scrum. Scrum Master giúp đỡ những người ngoài nhóm Scrum hiểu cách phải tương tác với nhóm sao cho hiệu quả nhất. Scrum Master giúp đỡ tất cả mọi người thay đổi các mối tương tác này để tối đa hóa giá trị mà nhóm Scrum tạo ra.

### Các sự kiện Scrum


Các sự kiện được mô tả trong Scrum nhằm tạo ra thói quen và để giảm thiểu những buổi họp hành vốn không được định nghĩa trong Scrum. Scrum dùng các sự kiện được đóng khung thời gian (time-boxed), nghĩa là mỗi sự kiện có giới hạn thời gian tối đa. Điều này đảm bảo thời lượng vừa đủ để tránh lãng phí thời gian không cần thiết cho sự kiện.

Bao gồm cả bản thân Sprint vốn chứa tất cả các sự kiện khác, mỗi sự kiện trong Scrum là một cơ hội chính thức để thực hiện cơ chế thanh tra và thích nghi. Các sự kiện này được thiết kế đặc biệt để đảm bảo sự minh bạch và thanh tra. Nếu không thực hiện được các điều này có thể dẫn đến giảm thiểu tính minh bạch và đánh mất cơ hội để thanh tra và thích nghi.

**Sprint**

Trái tim của Scrum chính là Sprint, một khung-thời-gian (time-box) có thời gian một tháng hoặc ngắn hơn để tạo ra các phần tăng trưởng của sản phẩm có thể phát hành được. Sprint có khoảng thời gian nhất quán trong suốt quá trình phát triển. Một Sprint mới bắt đầu ngay khi Sprint trước khép lại.

Sprint bao gồm một cuộc họp kế hoạch Sprint (Sprint Planning Meeting), các cuộc họp Scrum hằng ngày (Daily Scrum), một buổi sơ kết Sprint (Sprint Review), và một buổi họp cải tiến Sprint (Sprint Retrospective).



Hình 2.3: Các sự kiện trong Sprint

Trong suốt Sprint:

* Không cho phép bất kì sự thay đổi nào ảnh hưởng đến mục tiêu của Sprint.
* Thành phần Team được giữ nguyên.
* Mục tiêu chất lượng không được cắt giảm.
* Phạm vi dự án có thể được làm rõ và tái thương lượng giữa Product Owner và Team.

Mỗi Sprint có thể được coi như một tiểu dự án với độ dài một tháng. Giống như dự án, Sprint được dùng để hoàn tất điều gì đó. Mỗi Sprint có một định nghĩa về việc phải xây dựng cái gì, một bản thiết kế và bản kế hoạch linh hoạt sẽ hướng dẫn quá trình xây dựng đó, các công việc cần làm, và sản phẩm của quá trình đó. Sprint được giới hạn trong vòng một tháng. Khi Sprint bị kéo dài quá thì định nghĩa về việc cần xây dựng cái gì đó có thể bị thay đổi, sự phức tạp sẽ gia tăng và rủi ro sẽ tăng theo. Sprint cũng sẽ giới hạn rủi ro trong phạm vi chi phí của một tháng.

Sprint có thể bị hủy trước khi khung thời gian trôi qua. Chỉ có Product Owner mới đủ thẩm quyền kết thúc Sprint, mặc dù Product Owner có thể chịu ảnh hưởng bởi những bên hữu quan khác, bởi Team, hoặc bởi Scrum Master. Một Sprint có thể bị hủy nếu như mục tiêu Sprint có thể trở nên lỗi thời. Điều này xảy ra khi công ty chuyển hướng kinh doanh hoặc khi tình thế công nghệ có sự thay đổi. Nói chung, Sprint có thể bị hủy nếu nó không mang lại điều gì có ích. Thế nhưng, do thời gian trong mỗi Sprint tương đối ngắn, nên việc hủy một Sprint không mấy khi gây hậu quả lớn.

Khi Sprint bị hủy, các phần sản phẩm đã hoàn chỉnh được xem xét lại. Nếu phần nào đó của công việc đó là có thể chuyển giao được, thì Product Owner có thể chấp nhận chúng. Tất các các hạng mục Product Backlog chưa hoàn tất sẽ được ước lượng lại và đặt ngược trở lại Product Backlog để phát triển tiếp. Việc hủy Sprint sẽ gây lãng phí tài nguyên, do mọi người phải họp lại để lên kế hoạch cho một Sprint mới. Việc hủy Sprint thường gây tổn hại nhất định cho Team, và rất ít khi xảy ra.

**Họp kế hoạch Sprint**

Công việc trong Sprint được lên kế hoạch trong buổi họp kế hoạch Sprint (Sprint Planning Meeting). Kế hoạch cho Sprint được tạo ra từ nỗ lực cộng tác của toàn bộ Nhóm Scrum. Buổi họp kế hoạch Sprint được đóng khung trong tám tiếng cho mỗi Sprint một tháng. Với các Sprint ngắn hơn thì thời gian cho buổi họp được rút ngắn lại. Ví dụ như một Sprint hai tuần có thể chỉ cần họp kế hoạch tới bốn tiếng là đủ. Buổi họp kế hoạch Sprint có hai phần, mỗi phần chiếm một nửa khung thời gian. Hai phần của buổi họp kế hoạch Sprint lần lượt trả lời hai câu hỏi sau đây:

* Sprint này phải chuyển giao cái gì?
* Làm sao để đạt được điều đó?

**Họp Scrum hàng ngày**

Cuộc họp Scrum hằng ngày (Daily Scrum) ngày được đóng khung trong 15 phút để Team đồng bộ hóa các hoạt động của thành viên và tạo lập kế hoạch cho 24 giờ tiếp theo. Điều này có được nhờ việc thanh tra các công việc kể từ cuộc họp Scrum hằng ngày trước, và dự báo những công việc sẽ được hoàn thành trước buổi họp lần sau.

Cuộc họp Scrum hằng ngày được tổ chức tại cùng một địa điểm để giảm thiểu sự phức tạp không cần thiết. Trong suốt cuộc họp, mỗi thành viên Team giải thích rõ:

* Việc gì đã được thực hiện kể từ lần họp trước?
* Việc gì sẽ được hoàn thành trước buổi họp lần sau?
* Có vấn đề gì nảy sinh trong quá trình làm việc?

Team sử dụng cuộc họp Scrum hằng ngày để đánh giá tiến độ công việc hướng tới mục tiêu Sprint và đánh giá xu hướng tiến triển của công việc trong Sprint Backlog. Cuộc họp Scrum hằng ngày tối ưu hóa khả năng để Team có thể đạt được mục tiêu của Sprint. Team thường họp mặt ngay sau khi họp xong Scrum hằng ngày để tái lập kế hoạch cho các công việc còn lại trong Sprint. Hằng ngày, Team có thể giải thích cho Product Owner và Scrum Master biết họ định làm gì với tư cách là một nhóm tự quản để hoàn thành mục tiêu và tạo ra các phần tăng trưởng cần thiết trong Sprint.

Scrum Master đảm bảo việc Team tham gia họp, nhưng chính Team mới có trách nhiệm chính trong cuộc họp Scrum hằng ngày. Scrum Master phải đảm bảo Team giữ cuộc họp ngắn gọn trong phạm vi khung thời gian 15 phút. Scrum Master phải áp đặt quy tắc về việc chỉ có Team mới được tham gia cuộc họp Scrum hằng ngày. Cuộc họp Scrum hằng ngày không phải là cuộc họp báo cáo tình hình, mà là để mọi người biến đổi các hạng mục Product Backlog thành phần tăng trưởng cần thiết.

Họp Scrum hằng ngày sẽ cải tiến quá trình giao tiếp, lược bỏ các buổi họp hành không cần thiết, nhận biết và loại bỏ các trở lực trong quá trình phát triển, nhấn mạnh và phát huy các quyết định nhanh chóng, và nâng cao mức độ hiểu biết của Team về dự án. Cuộc họp này là chìa khóa của cơ chế thanh tra và thích nghi trong Scrum.

**Sơ kết Sprint**

Buổi Sơ kết Sprint (Sprint Review) được tổ chức khi Sprint kết thúc để rà soát lại phần tăng trưởng vừa làm ra trong Sprint đó, và để thực hiện các biện pháp thích nghi nếu cần. Trong cuộc họp này, Nhóm Scrum và các bên hữu quan sẽ trao đổi với nhau về những gì vừa hoàn thành trong Sprint vừa rồi và những sự thay đổi trong Product Backlog trong suốt quá trình thực hiện Sprint, người tham dự cuộc họp sẽ hợp tác để thảo luận về những công việc sắp triển khai. Đây là cuộc họp không trang trọng, và việc trình bày về gói tăng trưởng chủ yếu nhằm mục đích cung cấp các phản hồi hữu ích và khuyến khích sự cộng tác giữa các bên.

Cuộc họp này được đóng khung trong bốn giờ cho các Sprint có độ dài một tháng. Sprint ngắn hơn thì thời gian họp rút bớt cho phù hợp. Ví dụ, một Sprint hai tuần chỉ cần đến hai giờ cho buổi Sơ kết Sprint.

Buổi Sơ kết Sprint có một số đặc điểm sau:

* Product Owner nhận biết phần nào là hoàn thành và phần nào chưa hoàn thành.
* Team thảo luận những điều thuận lợi trong Sprint vừa qua, những khó khăn mà nhóm đã trải qua, và cách thức giải quyết các vấn đề đó.
* Team trình diễn các phần việc đã hoàn thành và trả lời các câu hỏi mọi người về gói tăng trưởng.
* Product Owner trao đổi về Product Backlog. Dựa trên tiến độ hiện thời, Product Owner đưa ra dự đoán ngày hoàn thành dự án.
* Toàn bộ nhóm thảo luận về những gì sẽ làm, nhờ đó buổi Sơ kết Sprint cung cấp các giá trị đầu vào cho buổi họp kế hoạch Sprint tiếp theo.

Kết quả của cuộc họp Sơ kết Sprint là một bản Product Backlog đã được cập nhật, với các hạng mục dự định sẽ được triển khai trong Sprint tới. Product Backlog có thể được điều chỉnh toàn diện để thích ứng với các cơ hội mới.

**Cải tiền Sprint**

Buổi họp cải tiến Sprint (Sprint Retrospective) là cơ hội để Nhóm Scrum tự thanh tra và đưa ra kế hoạch cho các cải tiến trong Sprint tiếp theo. Buổi họp cải tiến Sprint được tổ chức ngay sau sơ kết Sprint và trước khi cuộc họp kế hoạch Sprint tiếp theo diễn ra. Cuộc họp này được đóng khung trong phạm vi ba giờ cho các Sprint một tháng. Sprint ngắn hơn thì cuộc họp sẽ được rút ngắn lại cho phù hợp.

Mục đích của cuộc họp cải tiến Sprint là để:

* Thanh tra lại tất cả các yếu tố trong Sprint vừa diễn ra, từ con người, các mối quan hệ, quy trình, và công cụ.
* Nhận biết và xếp đặt lại các hạng mục chủ chốt đã được thực hiện tốt, và các cải tiến dự định.
* Tạo ra một kế hoạch để triển khai các cải tiến cách thức làm việc của Nhóm Scrum.

Scrum Master động viên Nhóm Scrum để cải tiến, trong phạm vi khung làm việc Scrum, quy trình phát triển và các biện pháp thực hành để nâng cao hiệu quả cho Sprint tiếp theo. Trong cuộc họp cải tiến Sprint , Nhóm Scrum sẽ lập kế hoạch để gia tăng chất lượng sản phẩm bằng việc định nghĩa lại dịnh nghĩa “hoàn thành” khi cần thiết. Kết thúc cuộc họp cải tiến Sprint, nhóm Scrum phải nhận biết ra các cải tiến sẽ được triển khai trong Sprint tới.

### Các đồ nghề trong Scrum

**Product Backlog**

Product Backlog là một danh sách sắp thứ tự tất cả những gì cần thiết của sản phẩm. Product Owner là người chịu trách nhiệm về Product Backlog, nội dung của nó, sự hiện diện, và thứ tự các hạng mục trong đó. Product Backlog có thể không hoàn chỉnh. Phiên bản sớm nhất của Product Backlog chỉ cho thấy các yêu cầu được tìm hiểu rõ ràng từ lúc đầu tiên. Product Backlog sẽ tiến hóa cùng với với sản phẩm và môi trường mà nó sẽ được sử dụng. Product Backlog là động, nó thay đổi thường xuyên để nhận biết những gì mà sản phẩm cần phải có để có tính cạnh tranh và hữu ích. Chừng nào sản phẩm còn đó, thì Product Backlog cũng hiện diện.

Product Backlog liệt kê tất cả các chức năng, yêu cầu, cải thiện, vá lỗi cần thiết để làm nên sản phẩm trong tương lai. Các hạng mục trong Product Backlog được mô tả với các thuộc tính như: mô tả, thứ tự, và ước lượng. Product Backlog thường được sắp xếp theo các giá trị, độ rủi ro, độ ưu tiên, và sự cần thiết. Các hạng mục đứng đầu danh sách sẽ trực tiếp điều khiển các hoạt động phát triển. Càng ở thứ tự cao hơn, các hạng mục càng được quan tâm nhiều hơn, và được tập trung nỗ lực nhiều hơn vì chính giá trị của chúng.

Khi sản phẩm được đưa vào sử dụng và mang lại giá trị, thị trường sẽ cung cấp các phản hồi, Product Backlog sẽ trở thành một danh sách lớn hơn và toàn diện hơn. Nhu cầu thì không ngừng thay đổi, vì thế một Product Backlog luôn luôn thay đổi. Sự thay đổi trong các yêu cầu nghiệp vụ, điều kiện thị trường, hay công nghệ có thể dẫn đến các thay đổi trong Product Backlog.

Trong trường hợp nhiều nhóm Scrum làm việc với nhau trên cùng một sản phẩm. Một Product Backlog được dùng để mô tả những công việc tới đây của sản phẩm. Khi đó, các hạng mục có thể được nhóm lại theo một tính chất nào đó.

Việc làm mịn Product Backlog là hoạt động thêm vào các chi tiết, ước lượng, và trình tự của các hạng mục trong Product Backlog. Đây là quá trình liên tục, theo đó Product Owner và Team thảo luận về các chi tiết của từng hạng mục. Trong suốt quá trình làm mịn này, các hạng mục liên tục được xem xét và rà soát cẩn thận. Tuy nhiên, chúng có thể được cập nhật tại bất kì thời điểm nào bởi Product Owner.

**Sprint Backlog**

Sprint Backlog là tập hợp các hạng mục Product Backlog được lựa chọn để phát triển trong Sprint, kèm theo một kế hoạch để chuyển giao phần tăng trưởng của sản phẩm và hiện thực hóa mục tiêu Sprint. Sprint Backlog là một bản dự báo của Team về những chức năng sẽ có trong phần tăng trưởng sẽ được chuyển giao. Sprint Backlog xác định công việc mà Team phải làm để biến các hạng mục Product Backlog thành phần tăng trưởng hoàn thành. Sprint Backlog cho thấy tất cả những việc Team cần phải làm để tiến tới mục tiêu Sprint.

Sprint Backlog là một kế hoạch với chi tiết vừa đủ để những thay đổi về tiến độ công việc có thể nhìn thấy được trong các cuộc họp Scrum hằng ngày. Team chỉnh sửa Sprint Backlog trong suốt Sprint, và Sprint Backlog sẽ được cập nhật trong suốt thời gian đó.

Mỗi khi có thêm việc mới, Team đưa vào Sprint Backlog. Khi công việc bắt đầu hay kết thúc, giá trị ước lượng về thời gian còn lại để hoàn tất công việc được cập nhật. Khi có phần nào đó của kế hoạch là không cần thiết, chúng sẽ bị bỏ đi. Chỉ có Team mới có thể thay đổi Sprint Backlog trong Sprint. Sprint Backlog là một bức tranh thời gian thực về công việc mà Team lên kế hoạch để hoàn thành trong Sprint, và nó cơ bản thuộc về Team.

**So sánh Product Backlog và Sprint Backlog**

Product Backlog và Sprint Backlog có nhiều điểm chung nhưng khác mục đích sử dụng. Product Backlog được quản lí bởi Product Owner và cung cấp một cái nhìn ở mức cao về công việc mà team phát triển phải hoàn thành để tạo ra sản phẩm. Product Owner đánh giá User Story trong Product Backlog và cung cấp các thông tin chi tiết phù hợp trong buổi họp kế hoạch Sprint để Team phát triển có thể đánh giá và hiện thực từng Story.

Ngược lại, Team của bạn tạo Sprint Backlog, chứa danh sách chi tiết tất cả các Task mà Team cần phải hoàn thành để kết thúc các User Story trong Sprint. Trong Product Backlog, Team của bạn đánh giá User Story bằng Story Point còn trong Sprint Backlog, Team đánh giá Task bằng số giờ thực hiện.


Product Owner cập nhật Product Backlog hành tuần, nhưng Team phải cập nhật Sprint Backlog hàng ngày.

Product Owner duy trình Product Backlog suốt dự án, nhưng Team tạo Sprint Backlog mới vào mỗi Sprint.

Bảng sau tóm tắt những điểm khác nhau giữa Product Backlog và Sprint Backlog.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mục** | **Product Backlog** | **Sprint Backlog** |
| Mức độ chi tiết | Ít chi tiết hơn | Rất chi tiết |
| Đơn vị ước lượng | Story points | Số giờ |
| Chủ sở hữu | Product owner | Team phát triển |
| Duyệt lại | Hàng tuần | Hàng ngày |
| Kéo dài | Dự án | Sprint |

Bảng 2.1: So sánh sprint backlog và product backlog

****

Hình 2.4: Quy trình triển khai Sprint trong Scrum

*(Nguồn: Sách Scrum Căn bản Phiên bản 1.2)*

**Bước 1:** Product Owner đưa ra danh sách các chức năng (User Story) được sắp xếp theo độ quan trọng. Danh sách này tồn tại và cập nhật trong suốt quá trình phát triển sản phẩm.

**Bước 2:** Bắt đầu mỗi Sprint, nhóm Scrum sẽ tiến hàng cuộc họp kế hoạch Sprint.

* Team sẽ chọn ra các User Story để thực hiện trong Sprint.
* Phân chia các User Story thành các Task.
* Kết quả của bước này là một bản Sprint Backlog gồm danh sách các User Story sẽ được thực hiện trong Sprint cùng các Task của nó.

**Bước 3:** Mỗi ngày Team tổ chức họp hàng ngày để thanh tra quá trình thực hiện, thực hiện các thay đổi nếu cần để hoàn thành công việc. Đồng thời đây cũng là thời điểm để cập nhật các Task và Sprint Backlog.

**Bước 4:** Trước khi Sprint kết thúc, nhóm Scrum tiến hành họp sơ kết Sprint với các bên liên quan, trình bày về những việc đã làm, giới thiệu kết quả, xem xét lại những việc chưa hoàn thành.

**Bước 5:** Tiếp theo, nhóm Scrum sẽ tổ chức cuộc họp cải tiến Sprint. Mọi người xem xét lại Sprint vừa diễn ra và nhận phản hồi, ý tưởng để cải tiến trong Sprint tiếp theo.

Sau khi kết thúc Sprint thì Product Owner sẽ cập nhật lại sự thay đổi trong Product Backlog. Lúc này đội ngũ phát triển đã sẵn dàng để bắt đầu Sprint tiếp theo. Quy trình này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành tất cả các yêu cầu của khách hàng.

### Điểm mạnh của Scrum

Điểm mạnh nhất đó là việc linh hoạt, dự án không được cố định từ đầu về thời gian hoàn thành hay những yêu cầu mà nó sẽ được xác định khi phát triển thực tế.

Phân phối sản phẩm mềm dẻo: nội dung sản phẩm chuyển giao được xác định linh hoạt theo môi trường sử dụng thực tế. Thời gian biểu linh hoạt: có thể muộn hoặc sớm hơn so với kế hoạch ban đầu.

Chất lượng sản phẩm tốt và giảm rủi ro sản xuất, chi phí thấp. Khả năng trao đổi giữa khách hàng và nhà phát triển, giữa những thành viên trong đội được đặt lên mức cao.

Tốc độ phát triển nhanh, tiết kiệm thời gian. Việc chuẩn bị hành động cho những thay đổi trong quá trình phát triển tốt hơn vì hầu như hàng ngày luôn có những buổi họp đánh giá lại ở những vòng lặp phát triển.

Các lỗi và các vấn đề được phát hiện sớm hơn rất nhiều so với các phương pháp truyền thống bởi vì khách hàng được tham gia đánh giá rất nhiều và đầu ra của sản phẩm rất nhanh. Và khi đi sai hướng, có thể hủy ngay Sprint đó để quay lại với bản kế hoạch.

### So sánh với các phương pháp truyền thống

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đặc điểm** | **Waterfall** | **Spiral** | **Scrum** |
| Xác định các giai đoạn phát triển | Bắt buộc | Bắt buộc | Chỉ có giai đoạn lập kế hoạch và kết thúc |
| Sản phẩm cuối cùng | Được xác định trong quá trình lập kế hoạch | Được xác định trong quá trình lập kế hoạch | Xác định trong quá trình xây dựng dự án |
| Chi phí sản phẩm | Được xác định trong quá trình lập kế hoạch | Thay đổi cục bộ | Xác định trong quá trình xây dựng dự án |
| Ngày hoàn thành sản phẩm | Được xác định trong quá trình lập kế hoạch | Thay đổi cục bộ | Xác định trong quá trình xây dựng dự án |
| Đáp ứng với môi trường sử dụng | Trong kế hoạch ban đầu | Trong kế hoạch ban đầu | Xuyên suốt từ kế hoạch đến xây dựng và kết thúc |
| Kinh nghiệm trao đổi | Đào tạo trước cho đến khi bắt tay làm dự án | Đào tạo trước cho đến khi bắt tay làm dự án | Thực hiện trong quá trình làm dự án |
| Khả năng thành công | Thấp | Trung bình thấp | Cao |

Bảng 2.2: So sánh Scrum với các phương pháp truyền thống

# XÂY DỰNG CÔNG CỤ

## Phân tích yêu cầu

### Mô tả chi tiết công cụ

Nhóm đặt tên công cụ là Scrumreal nhấn mạnh tới khả năng cập nhật thời gian thực của công cụ.

Scrumreal là một công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm theo mô hình Scrum.

Công cụ chia đội ngũ tham gia xây dựng dự án thành 4 vai trò sau: Product Owner, Project Leader, Scrum Master, Team mỗi vai trò có quyền hạn nhất định trong công cụ.


Vai trò Project Leader được thêm vào để quản lí nhân lực khi có nhiều nhóm Scrum cùng tham gia vào dự án, làm việc cùng với Product Owner để xây dựng các User Story và cũng là người phân công User Story cho từng nhóm. Project Leader phải là người am hiểu rất rõ về Scrum (Scrum Master), họ không thuộc về bất kì một nhóm nào, cũng không phải là lãnh đạo của toàn đội ngũ và trong một project chỉ có một Project Leader duy nhất và một Project Leader có thể làm việc với nhiều dự án khác nhau. Trong đội ngũ phát triển, Project Leader là người duy nhất được quyền phân bổ nhân lực, có quyền thay đổi đội ngũ nhân sự của Team nếu cần thiết.

Ngoài ra Project Leader có quyền khởi tạo dự án mới, và thêm mới thành viên. Mỗi thành viên tham gia vào dự án cần có các thông tin sau: tên, ngày sinh, hình ảnh, vai trò (Project leader, Product Owner, Team Member, Scrum Master).

Công cụ có thể quản lí nhiều dựa án khác nhau cùng một lúc. Khi tạo dự án mới Project Leader phải cung cấp các thông tin sau: tên dự án, mô tả, ProductOwner, Project Leader, ngày bắt đầu, ngày kết thúc dự kiến và ghi chú bổ sung.

Các dự án theo mô hình Scrum bao gồm các User Sotry. Chỉ có 2 vai trò là Product Owner và Project Leader là có quyền thao tác, chỉnh sửa User Story. Một User Story gồm có các mục sau: tên, độ quan trọng, ước tính ban đầu, cách demo, lưu ý, phân loại, thành phần kĩ thuật, người yêu cầu. Ước tính ban đầu có đơn vị điểm là Story Point được tính bằng cách hỏi đội dự án “nếu bạn có thể lấy một số lượng người tùy ý đối với story này (không quá ít và không quá nhiều, thường là 2 người) sau đó vào phòng làm việc một cách hết sức tập trung, sau bao nhiêu ngày các bạn sẽ có thể bước ra khỏi phòng làm việc với một sản phẩm được coi là hoàn thành, có thể chạy thử được, đã được kiểm thử, có thể phát hành được?”. Nếu câu trả lời là “với 3 người ở trong phòng làm việc tập trung sẽ mất khoảng 4 ngày” thì ước tính cho story đó là 12 điểm. Điều quan trọng không phải để bạn xác định được ước tính chính xác tuyệt đối (ví dụ một story 2 điểm sẽ mất 2 ngày để hoàn thành), điều quan trọng là cần ước tính với độ chính xác tương đối (ví dụ một story 2 điểm sẽ chiếm một nửa khối lượng công việc so với story 4 điểm).

Sau khi có User Story, Project Leader sẽ ước lượng quy mô, yêu cầu của dự án, tình hình nhân lực từ đó xây dựng đội ngũ phát triển. Việc xây dựng này chỉ là ban đầu và có thể thực hiện các thay đổi và cập nhật nếu cần thiết. Việc thay đổi và cập nhật nhân sự này chỉ duy nhất Project Leader có quyền. Mỗi nhóm sẽ gồm các mục sau: tên nhóm, mô tả, các thành viên trong nhóm, Scrum Master của nhóm.

Sprint được tiến hành đồng bộ giữa các nhóm giống như hình sau:

Hình 3.1: Tiến hành đồng bộ Sprint giữa các nhóm

*(Nguồn: Scrum và Xp từ những chiến hào)*

Việc tiến hành đồng bộ các Sprint mang lại những lợi ích sau: có thời điểm sắp xếp lại các nhóm (xảy ra giữa các Sprint – tránh việc sắp xếp lại nhân sự nhóm khi đang thực hiện Sprint), các nhóm có thể cùng họp kế hoạch Sprint từ đó sự cộng tác giữa các nhóm tốt hơn, ít công sức quản trị hơn (ít buổi họp kế hoạch, ít buổi demo…). Project Leader là người khởi tạo Sprint, một Sprint khi được tạo ra sẽ cho tất cả các Team trong dự án cùng thực hiện. Mỗi Sprint sẽ gồm: tên, mô tả, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

Từ buổi họp kế hoạch Sprint được tổ chức với sự tham gia của tất cả các thành viên thực hiện dự án (Product Owner, Project Leader, Scrum Master, các Team). Thường thì Team sẽ thảo luận với Product Owner và chọn lựa các User Story đưa vào Sprint nhưng khi có nhiều team, cần phải có vai trò Project Leader để quản lí tránh việc các nhóm cùng làm 1 User Story. Lúc này Project Leader sẽ là người duy nhất có quyền phân công User Story cho nhóm trong Sprint (sau khi đã họp Sprint và thống nhất ý kiến).

Sau khi các Team cùng Project Leader và Product Owner đã thống nhất trong Sprint hiện tại của nhóm có các story nào rồi, nhóm sẽ thực hiện chia nhỏ Story thành các Task. Việc này hoàn toàn do nhóm thực hiện và không có bất cứ sự can thiệp nào khác. Mỗi task sẽ gồm các mục sau: tên, mô tả, thời gian thực hiện, người thực hiện, trạng thái (cần làm, đang làm, cần test, và hoàn thành), độ quan trọng và phân loại. Các Task này cùng trạng thái của chúng sẽ được dùng để thể hiện trong bảng Task board (dưới dạng Kanban tool). Mỗi task chỉ phân công cho một người duy nhất thực hiện nhằm dễ dàng hơn cho việc quản lí.

Trong trường hợp Sprint trước đó có các task chưa hoàn thành thì khi thì story chứa các task chưa hoàn thành đó sẽ được chuyển qua danh sách User Story chưa hoàn thành (nhưng vẫn giữa nguyên tiến độ của các task nó chứa). Project Leader có thể phân công User Story này vào Sprint kế tiếp.

Công cụ lưu trữ tất cả các thay đổi tới dự án, bất kì một cập nhật nào đều được ghi lại (ví dụ: thêm mới hay sửa User Story, thêm Task hay xóa Task…) vào trong mục Activity nhằm đảm bào trách nhiệm của các thành viên thực hiện thay đổi trên công cụ.

Công cụ cung cấp tính năng bình luận, người dùng có thể bình luận ở chi tiết dự án, Sprint, Task..

### Phân tích chi tiết các yêu cầu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Yêu cầu** | **Biểu mẫu** |
| 1 | Quản lý danh sách các dự án | BM1 |
| 2 | Quản lí User Story | BM2 |
| 3 | Quản lí Sprint | BM3 |
| 4 | Quản lí Task | BM4 |
| 5 | Quản lí Team | BM5 |
| 6 | Quản lí người dùng | BM6 |

Bảng 3.1: Danh sách các biểu mẫu

#### Quản lí danh sách dự án

*Mô tả:*

Khi có một dự án mới thì Project Leader sẽ thực hiện thêm mới một dự án. Một dự án mới sẽ có các thông tin như sau:

* Mã dự án: là một con số tự tăng.
* Tên dự án: một cái tên ngắn có tính mô tả cho dự án.
* Mô tả: giới thiệu về dự án, dự án làm về vấn đề gì, của công ty nào, mục đích của dự án…
* Product Owner: Product Owner của dự án.
* Project Leader: Project Leader của dự án.
* Ngày bắt đầu và dự kiến ngày kết thúc của dự án.
* Trạng thái: hoàn thành, hủy, mới khởi tạo, đang thực hiện, tạm hoãn.
* Ghi chú: thông tin bổ sung về dự án.

*Biểu mẫu:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM1: |  | |  | | Danh Mục Dự Án | | | | | |
| STT | Mã dự án | Tên dự án | | Mô tả | | Project Leader | Product Owner | Ngày bắt đầu | Dự kiến ngày kết thúc | Ghi chú |
| 1 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | |  | |  |  |  |  |  |

*Quy định:*

#### Quản lí User Story

*Mô tả:*

* Tên: một cái tên ngắn, mô tả User Story. Phải chính xác và rõ ràng để Team và Product Owner hiểu đang nói về vấn đề gì và phân biệt các User Story với nhau.
* Độ quan trọng: Mức độ quan trọng của User Story do Product Owner đánh giá (khẩn cấp, cao, trung bình, thấp).
* Ước tính ban đầu (story point): Ước tính ban đầu của Team về khối lượng việc làm cần thiết để thực hiện User Story này so với item khác.
* Cách demo: một bản mô tả chi tiết về cách thức demo tính năng này trong buổi demo của Sprint.
* Lưu ý: bất kì thông tin nào khác như dùng để phân loại, tham chiếu tới nguồn tài nguyên khác…
* Phân loại: tag phân loại User Story. Theo cách này Product Owner có thể dễ dàng lọc ra các User Story có cùng loại.

*Biểu mẫu:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM2: | Quản lí User Story | | | | | |
| STT | ID | Tên | Độ quan trọng | Ước tính | Cách demo | Lưu ý |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

*Quy định:*

#### Quản lí Sprint

*Mô tả:*

* Tên: tên của Sprint.
* Mô tả: thông tin mô tả về Sprint.
* Ngày bắt đầu: ngày Sprint bắt đầu.
* Ngày kết thúc: ngày kết thúc Sprint.

*Biểu mẫu:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BM3: | Quản lí Sprint | | | |
| STT | Tên | Mô tả | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

#### Quản lí Task

*Mô tả:*

* Tên: tên của task.
* Mô tả: mô tả task.
* Trạng thái: trạng thái của task (cần làm, đang làm, cần kiểm thử, và hoàn thành).
* Thởi gian thực hiện: thời gian cần thiết để hoàn thành task.
* Người thực hiện: những người thực hiện task.
* Thời gian đã dùng: thời gian đã làm trên task.
* Thời gian còn lại: thời gian còn lại để hoàn thành task.

*Biểu mẫu:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM4: | Quản lí Task | | | | | | | |
| STT | ID | Tên | Mô tả | Trạng thái | Thời gian thực hiện | Người thực hiện | Thời gian đã dùng | Thời gian còn lại |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Quản lí Team

*Mô tả:*

* Tên: tên nhóm.
* Mô tả: thông tin mô tả về nhóm.

*Biểu mẫu:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BM5: | Quản lí Team | |
| STT | Tên | Mô tả |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

#### Quản lí người dùng

*Mô tả:*

* Tên: tên thành viên.
* Mô tả: tuổi thành viên.
* Ngày sinh: ngày sinh của người dùng.
* Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập, người dùng có thể thay đổi.
* Hình đại diện: hình đại diện của người dùng.


*Biểu mẫu:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BM3: | Quản lí người dùng | | | | |
| STT | Tên đăng nhập | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Mật khẩu | Hình đại diện |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

*Quy định:*

## Sơ đồ UseCase

### Thao tác thông thường



Hình 3.2: Use Case các thao tác thông thường

#### Use Case đăng nhập

* Actor: Người dùng chưa đăng nhập.
* Người dùng truy cập vào hệ thống.
  + Dòng cơ bản: Hệ thống hiển thị màn hình Login, người dùng nhập thông tin đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu). Sau đó, người dùng nhấp vào nút Login; hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập; nếu thông tin hợp lệ, hệ thống hiển thị trang Project.
  + Dòng thay thế:
    - Người dùng nhập thiếu thông tin: Hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo.
    - Thông tin đăng nhập không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi cho người dùng.

#### Use Case chọn project làm việc

* Actor: Người dùng đã đăng nhập.
* Tiền điều kiện: người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
* Người dùng đăng nhập thành công và hệ thống chuyền người dùng qua trang quản lý Project. Người dùng nhấn vào nút Set current vào project mà họ muốn làm việc trên đó.
  + Dòng cơ bản: hệ thống thiết lập project được chọn làm project mặc định cho người dùng đó.
  + Dòng thay thế:
    - Có lỗi trong quá trình thiết lập: hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo.

#### Use Case đăng xuất

* Actor: Người dùng đã đăng nhập.
* Tiền điều kiện: người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
* Người dùng nhấp vào đường dẫn Log out.
  + Dòng cơ bản: người dùng thoát khỏi hệ thống, hệ thống hiển thị trang Login.


#### Use Case bình luận

* Actor: Người dùng đã đăng nhập.
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Người dùng nhập chọn tab Comment khi xem chi tiết task, User Story, sprint, project.
  + Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung bình luận cho người dùng, người dùng nhập nội dung bình luận rồi nhấn nút Comment, hệ thống cập nhật và hiển thị nội dung bình luận, đồng thời lưu Activity bình luận.
  + Dòng thay thế:
    - Nếu người dùng không nhập nội dung mà nhấn bình luận: hệ thống thông báo lỗi cho người dùng.

#### Use Case sửa thông tin cá nhân

* Actor: Người dùng đã đăng nhập.
* Tiền điều kiện: người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
* Người dùng chọn menu sửa thông tin cá nhân.
  + Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị trang Profile. Người dùng tiến hành thay đổi thông tin cá nhân rồi nhấn nút Save. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu của người dùng; nếu thông tin hợp lệ hệ thống lưu thông tin vào cở sở dữ liệu.
  + Dòng thay thế:
    - Nếu thông tin nhập liệu của người dùng không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.

### Quản lí project



Hình 3.3: Use Case quản lí Project

#### Use Case thêm thành viên

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader nhấn vào đường dẫn People trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí nhân lực. Project Leader nhấn Add user tại trang quản lí nhân lực.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung thêm thành viên. Project Leader nhập các thông tin của thành viên (tên, tuổi, email….) rồi nhấn Add user tại khung thêm thành viên. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu, nếu thông tin phù hợp, hệ thống tạo thành viên mới.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.

#### Use Case xóa thành viên

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader vào trang quản lí nhân lực cho project. Project Leader nhấn vào tên User sau đó nhấn vào Delete. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận.
* Dòng cơ bản: actor đồng ý xác nhận hệ thống thực hiện xóa thành viên.
* Dòng thay thế:
  + Actor hủy xác nhận: hệ thống không thực hiện cập nhật.

#### Use Case thêm project

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader nhấn vào menu Project. Hệ thống hiển thị trang quản lí dự án. Project Leader nhấn Add Project trên trang quản lí dự án.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung thêm dự án mới. Project Leader nhập thông tin cho dự án rồi nhấn Add project trong khung thêm Project. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu; nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo dự án mới.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.


#### Use Case cập nhật thông tin project

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader vào trang quản lí dự án, hệ thống hiển thị danh sách dự án. Project Leader chọn sửa một dự án.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung sửa dự án. Project Leader tiến hành thay đổi thông tin của dự án rồi nhấn nút Save project information. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin nhập liệu; nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật dự án.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi.

#### Use Case cập nhật thông tin project

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader vào trang quản lí dự án, hệ thống hiển thị danh sách dự án. Project Leader chọn sửa một dự án. Hệ thống hiển thị khung sửa dự án. Project Leader nhấp vào Delete.
* Dòng cơ bản: hệ thống cập nhật trạng thái và ngày kết thúc của dự án.
* Dòng thay thế:

### Quản lí Sprint



Hình 3.4: Use Case quản lí Sprint

#### Use Case khởi tạo Sprint

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu Sprint trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí Sprint cho dự án. Project Leader nhấn Add sprint.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung tạo Sprint. Project Leader tiến hành nhập liệu các thông cần thiết của Sprint sau đó nhấn Add sprint. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu; nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo Sprint mới.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.


#### Use Case thêm Story vào Sprint

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu Sprint trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí Sprint cho dự án. Project Leader chọn User Story muốn đưa vào Sprint, sau đó kéo thả User Story vào danh sách User Story của nhóm sẽ thực hiện
* Dòng cơ bản: hệ thống cập nhật danh sách User Story cho nhóm. Nếu tổng số ngày ước tính của các User Story được phân công cho một Team đã vượt quá số ngày làm của Team, hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo.
* Dòng thay thế:

#### Use Case hoàn thành Sprint

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu Sprint trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí Sprint cho dự án. Project Leader nhấp vào nút Complete Sprint.Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. Nếu trong Sprint còn tồn tại các Story chưa hoàn thành, hệ thống hiển thị thông báo danh sách tên các Story đó.
* Dòng cơ bản: nếu người dùng đồng ý, hệ thống cập nhật trạng thái của Sprint thành hoàn thành và những Story chưa hoàn thành sẽ được chuyển lại vào danh sách Story để thêm vào các Sprint khác.
* Dòng thay thế: nếu người dùng không đồng ý thay đổi, hệ thống không thực hiện cập nhật trên dữ liệu và hiển thị trang Sprint.

### Quản lí User Story



Hình 3.5: Use Case quản lí User Story

#### Thêm Story

* Actor: Product Owner, Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Product Owner vào trang User story, sau đó chọn Add story.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung thêm User Story. Actor nhập thông tin của User Story; hệ thống kiểm tra thông tin; nếu thông tin hợp lệ hệ thống lưu User Story.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu cho User Story không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.


#### Sửa Story

* Actor: Product Owner, Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Actor vào trang User Story chọn sửa một Story
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung sửa User Story. Actor tiến hành nhập liệu, sau đó nhấn Save story. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập vào; nếu dữ liệu hợp lệ hệ thống cập nhật User Story.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.

#### Xóa Story

* Actor: Product Owner, Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Actor vào trang User Story chọn sửa một Story. Hệ thống hiển thị khung chi tiết Story, actor nhấn Delete, hệ thống xuất hiện thông báo xác nhận.
* Dòng cơ bản: actor xác nhận, hệ thống tiến hành xóa Story khỏi dự án.
* Dòng thay thế:
  + Actor hủy xác nhận: hệ thống không thực hiện cập nhật.

### Quản lí Team



Hình 3.6: Use Case quản lí Team

#### Thêm Team

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu People trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí nhân lực cho dự án. Project Leader nhấn Add team.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung tạo nhóm, Project Leader nhập thông tin nhóm sau đó nhấn Add team. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu; nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống tạo Team mới.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.

#### Sửa Team

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu People trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí nhân lực cho dự án. Project chọn xem chi tiết Team bằng cách nhấp vào tên của Team. Hệ thống hiển thị khung Edit Team; Project Leader sửa đổi thông tin và nhấn Save team.
* Dòng cơ bản: hệ thống cập nhật thông tin về Team.
* Dòng thay thế:

#### Xóa Team

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu People trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí nhân lực cho dự án. Project Leader chọn xem chi tiết Team bằng cách nhấp vào tên của Team. Hệ thống hiển thị khung Edit Team, Project Leader nhấn Delete.
* Dòng cơ bản: Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận; nếu Project Leader chọn Đồng ý, hệ thống xóa Team khỏi dự án.
* Dòng thay thế:
  + Nếu nhóm đang thực hiện dự án: hệ thống sẽ yêu cầu Project Leader bỏ các task đã phân công cho nhóm ra mới có thể hủy nhóm.


#### Loại thành viên khỏi Team

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu People trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí nhân lực cho dự án. Project Leader chọn thành viên muốn xóa khỏi nhóm và kéo thả khỏi danh sách nhân lực trong Team.
* Dòng cơ bản: Hệ thống xóa thành viên khỏi Team.
* Dòng thay thế:
  + Hệ thống gặp lỗi khi thực hiện: xuất hiện thông báo cho người dùng.

#### Thêm thành viên vào Team

* Actor: Project Leader
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Project Leader chọn menu People trên thanh menu chính. Hệ thống hiển thị trang quản lí nhân lực cho dự án. Project Leader kéo thả thành viên dự án từ khung danh sách thành viên hoặc từ Team khác vào Team mong muốn.
* Dòng cơ bản: Hệ thống cập nhật danh sách nhóm.
* Dòng thay thế:
  + Hệ thống gặp lỗi khi thực hiện: xuất hiện thông báo cho người dùng.

### Quản lí Task



Hình 3.7: Use Case quản lí Task

#### Thêm Task vào User Story

* Actor: Scrum Master
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Actor xem chi tiết một Story, sau đó chọn tab Tasks rồi nhấn Add task.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung thêm task cho User Story được chọn. Scrum Master nhập dữ liệu và nhấn Add task; hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu; nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật danh sách task của Story.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.

#### Sửa Task


* Actor: Scrum Master
* Actor chọn xem chi tiết task (có thể từ danh sách task của User Story hoặc từ trang Taskboard).
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị khung chi tiết task. Scrum Master nhập dữ liệu và nhấn Save task; hệ thống kiểm tra thông tin nhập liệu; nếu thông tin hợp lệ hệ thống cập nhật danh sách task của User Story.
* Dòng thay thế:
  + Thông tin nhập liệu không hợp lệ: hệ thống thông báo lỗi.

#### Xóa Task

* Actor: Scrum Master, Team
* Tiền điều kiện: actor đã thiết lập project làm việc.
* Scrum Master chọn xem chi tiết một task rồi nhấn vào nút Delete.
* Dòng cơ bản: hệ thống hiển thị thông báo xác nhận; nếu Project Leader đồng ý hệ thống thực hiện xóa task.
* Dòng thay thế:
  + Nếu Project Leader hủy xác nhận: hệ thống không thực hiện cập nhật.


## Sơ đồ Activity

### Chức năng đăng nhập




Hình 3.8: Activity diagram đăng nhập

### Chức năng tạo project




Hình 3.9: Activity diagram tạo project

### Chức năng tạo sprint




Hình 3.10: Activity diagram tạo sprint

### Chức năng tạo User Story




Hình 3.11: Activity diagram tạo User Story

### Chức năng tạo task




Hình 3.12: Activity diagram tạo task

### Chức năng tạo team



Hình 3.13: Activity diagram tạo team

### Chức năng xóa team



Hình 3.14: Activity diagram xóa team

## Tổ chức cơ sở dữ liệu

### Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên bảng** | **Ý nghĩa** |
| access\_link | Chứa danh sách tất cả các đường dẫn trong project, dùng để quản lí phân quyền. |
| activity | Lưu trữ tất cả các thao tác đến các thực thể (project, Sprint, User Story, task). |
| attach | Lưu thông tin file đính kèm. |
| comment | Lưu nội dung các bình luận. |
| permission | Lưu các quyền của người dùng. |
| project | Lưu thông tin của dự án. |
| project\_user | Lưu các thành viên tham gia dự án cùng với vai trò của từng thành viên. |
| role | Lưu các vai trò trong đội ngũ phát triển |
| role\_permission | Lưu các quyền của từng vai trò. |
| sprint | Lưu trữ thông tin của các Sprint |
| sprint\_team | Lưu số ngày làm việc của từng team trong mỗi Sprint. |
| story | Lưu trữ thông tin User Story |
| story\_team | Lưu trữ User Story được phân công cho team nào trong Sprint nào. |
| task | Lưu thông tin về các task. |
| team | Lưu thông tin về các team tham gia dự án. |
| user | Lưu thông tin về các thành viên trong hệ thống. |

Bảng 3.2: Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

### Bảng access\_link

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| lid | int | 11 | Not null | Mã đường dẫn |
| path | varchar | 255 | Not null | Đường dẫn |
| type | tinyint | 4 | Not null | Loại đường dẫn (0: thông thường, 1: regular expression) |
| peid | int | 11 | Not null | Mã quyền |

Bảng 3.3: Chi tiết bảng access\_link

### Bảng activity

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| acid | bigint | 20 | Not null | Mã hoạt động |
| type | int | 11 | Not null | Loại hoạt động (thêm, sửa, xóa). |
| entity\_id | int | 11 | Not null | Mã thực thể gắn hoạt động |
| entity\_type | varchar | 45 | Not null | Loại thực thể gắn hoạt động |
| content | text | 0 | Not null | Nội dung hoạt động |
| time | timestamp | 0 | Not null | Thời gian xảy ra hoạt động |
| uid | bigint | 11 | Not null | Mã người dùng thực hiện hoạt động |

Bảng 3.4: Chi tiết bảng activity

### Bảng attach

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| atid | bigint | 20 | Not null | Mã đính kèm |
| file\_name | varchar | 610 | Not null | Tên tập tin đính kèm |
| entity\_id | int | 11 | Not null | Mã thực thể gắn đính kèm |
| entity\_type | int | 11 | Not null | Loại thực thể gắn đính kèm |
| delete\_flg | tinyint | 4 | Not null | Cờ quy định xóa record hay không (0: không xóa, 1: record đã xóa) |

Bảng 3.5: Chi tiết bảng sttach

### Bảng comment

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| cid | bigint | 20 | Not null | Mã bình luận |
| uid | int | 11 | Not null | Mã người dùng bình luận |
| entity\_id | int | 11 | Not null | Mã thực thể gắn bình luận |
| entity\_type | tinyint | 11 | Not null | Loại thực thể gắn bình luận |
| content | text | 0 | Not null | Nội dung bình luận |
| parent\_id | bigint | 20 | Not null | Mã bình luận cha |
| time | timestamp | 0 | Not null | Thời gian bình luận |

Bảng 3.6: Chi tiết bảng comment

### Bảng permission

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| peid | bigint | 20 | Not null | Mã quyền |
| name | varchar | 250 | Not null | Tên quyền |

Bảng 3.7: Chi tiết bảng permission

### Bảng project

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| pid | int | 11 | Not null | Mã dự án |
| name | varchar | 450 | Not null | Tên dự án |
| start\_date | date | 0 | Allow null | Ngày bắt đầu |
| end\_date\_es | date | 0 | Allow null | Ngày kết thúc dự kiến |
| end\_date\_real | date | 0 | Allow null | Ngày kết thúc thực tế |
| note | text | 0 | Allow null | Ghi chú |
| status | int | 11 | Allow null | Trạng thái dự án |
| description | text | 0 | Allow null | Mô tả về dự án |
| delete\_flg | tinyint | 4 | Not null | Cờ quy định xóa record hay không (0: không xóa, 1: record đã xóa) |

Bảng 3.8: Chi tiết bảng project

### Bảng project\_user

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| pid | int | 11 | Not null | Mã đự án |
| uid | int | 11 | Not null | Mã người dùng |
| tid | int | 11 | Not null | Mã team |
| rid | int | 11 | Not null | Mã vai trò |

Bảng 3.9: Chi tiết bảng project\_user

### Bảng role

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| rid | int | 11 | Not null | Mã vai trò |
| name | varchar | 100 | Allow null | Tên vai trò |

Bảng 3.10: Chi tiết bảng role

### Bảng role\_permission

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| rid | int | 11 | Not null | Mã vai trò |
| peid | bigint | 20 | Not null | Mã quyền |

Bảng 3.11: Chi tiết bảng role\_permission

### Bảng sprint

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| spid | int | 11 | Not null | Mã Sprint |
| pid | int | 11 | Not null | Mã quyền |
| name | varchar | 200 | Not null | Tên Sprint |
| description | varchar | 45 | Allow null | Mô tả Sprint |
| start\_date | date | 0 | Not null | Ngày bắt đầu Sprint thực sự |
| end\_date | date | 0 | Not null | Ngày kết thúc Sprint thực sự |
| status | int | 11 | Not null | Trạng thái của Sprint |
| start\_date\_es | date | 0 | Not null | Ngày bắt đầu dự kiến |
| end\_date\_es | date | 0 | Not null | Ngày kết thúc dự kiến |
| delete\_flg | tinyint | 4 | Not null | Cờ quy định xóa record hay không (0: không xóa, 1: record đã xóa) |

Bảng 3.12: Chi tiết bảng sprint

### Bảng sprint\_team

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| spid | bigint | 20 | Not null | Mã Sprint |
| tid | bigint | 20 | Not null | Mã team |
| num\_day | tinyint | 4 | Not null | Số ngày làm việc của team trong Sprint |

Bảng 3.13: Chi tiết bảng sprint\_team

### Bảng story

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| sid | bigint | 11 | Not null | Mã User Story |
| pid | int | 11 | Not null | Mã project chứa User Story |
| create\_user | int | 11 | Not null | Người tạo User Story |
| name | varchar | 500 | Not null | Tên User Story |
| priority | int | 11 | Not null | Độ ưu tiên của User Story |
| time\_estimate | int | 11 | Allow null | Thời gian ước lượng cần thực hiện User Story |
| point | int | 11 | Allow null | Điểm của User Story |
| demo | text | 0 | Not null | Cách demo User Story |
| description | text | 0 | Allow null | Mô tả User Story |
| status | int | 11 | Not null | Trạng thái của User Story |
| finish\_date | datetime | 0 | Allow null | Ngày hoàn thành User Story |
| create\_date | datetime | 0 | Allow null | Ngày tạo User Story |
| delete\_flg | tinyint | 4 | Not null | Cờ quy định xóa record hay không (0: không xóa, 1: record đã xóa) |

Bảng 3.14: Chi tiết bảng story

### Bảng story\_team

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| sid | bigint | 20 | Not null | Mã User Story |
| tid | int | 11 | Not null | Mã team |
| spid | int | 11 | Not null | Mã Sprint |
| order | tinyint | 4 | Not null | Thứ tự của User Story |

Bảng 3.15: Chi tiết bảng story\_team

### Bảng task

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| taid | bigint | 11 | Not null | Mã task |
| name | varchar | 450 | Not null | Tên task |
| time\_estimate | float | 0 | Not null | Thời gian ước tính cần thực hiện task |
| time\_remain | float | 0 | Allow null | Thời gian còn lại để thực hiện task |
| status | int | 11 | Not null | Trạng thái của task |
| create\_date | timestamp | 0 | Not null | Ngày tạo task |
| create\_user | int | 11 | Not null | Người tạo task |
| description | text | 0 | Allow null | Mô tả task |
| uid | int | 11 | Allow null | Người phân công thực hiện task |
| sid | bigint | 20 | Allow null | Story chứa task |
| finish\_date | datetime | 0 | Allow null | Ngày task hoàn thành |
| delete\_flg | tinyint | 4 | Not null | Cờ quy định xóa record hay không (0: không xóa, 1: record đã xóa) |

Bảng 3.16: Chi tiết bảng task

### Bảng team

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| tid | int | 11 | Not null | Mã team |
| name | varchar | 500 | Not null | Tên team |
| pid | int | 11 | Not null | Mã project |
| description | tinytext | 0 | Allow null | Mô tả về team |
| delete\_flg | tinyint | 4 | Not null | Cờ quy định xóa record hay không (0: không xóa, 1: record đã xóa) |

Bảng 3.17: Chi tiết bảng team


### Bảng user

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên thuộc tính** | **Loại** | **Độ dài** | **Ghi chú** | **Ý nghĩa** |
| uid | int | 11 | Not null | Mã người dùng |
| login\_nm | varchar | 45 | Not null | Tên đăng nhập |
| password | varchar | 60 | Not null | Mật khẩu |
| fullname | varchar | 500 | Allow null | Tên đầy đủ |
| birthday | date | 0 | Not null | Ngày sinh |
| image | varchar | 100 | Allow null | Hình đại diện |
| timezone | varchar | 250 | Allow null | Timezone |
| remember\_token | varchar | 100 | Allow null | Ghi nhớ đăng nhập |
| lang | varchar | 10 | Not null | Ngôn ngữ |
| country | varchar | 255 | Allow null | Đất nước |
| delete\_flg | tinyint | 4 | Not null | Cờ quy định xóa record hay không (0: không xóa, 1: record đã xóa) |

Bảng 3.18: Chi tiết bảng user


## Giao diện người dùng

### Sơ đồ thiết kế giao diện



Hình 3.15: Sơ đồ thiết kế giao diện


### Màn hình đăng nhập



Hình 3.16: Màn hình đăng nhập

Người dùng phải nhập chính xác tên đăng nhập và mật khẩu của mình để sử dụng hệ thống.


### Màn hình quản lí project



Hình 3.17: Màn hình quản lí project

Ở màn hình này, người dùng có thể chọn project làm việc của mình. Thực hiện thêm, xóa, và cập nhật project.


### Màn hình quản lí User Story



Hình 3.18: Màn hình quản lí User Story

Ở màn hình này, người dùng có thể xem danh sách tất cả các User Story trong project làm viêc của mình. Ngoài ra, người dùng còn có thể thực hiện thêm User Story, cập nhật, hoặc xóa User Story. Trong màn hình này, người dùng có thể xem danh sách các task trong User Story và thực hiện thêm sửa, xóa task cho từng User Story.


### Màn hình quản lí nhân lực



Hình 3.19: Màn hình quản lí nhân lực

Ở màn hình này, người dùng có thể dễ dàng cập nhật nhân sự cho dự án bằng cách kéo thả từ danh sách bên phải vào từng team. Ngoài ra, việc thêm, sửa, xóa team cũng có thể được thực hiện tại đây.


### Màn hình quản lí Sprint



Hình 3.20: Màn hình quản lí Sprint

Tại màn hình này, người dùng có thể dễ dàng gắn User Story cho team thực hiện trong Sprint nhất định bằng cách kéo thả từ danh sách bên phải, và thực hiện ngược lại để loại khỏi Sprint. Ngoài ra, người dùng còn có thể thêm, cập nhật và xóa Sprint tại đây.


### Taskboard



Hình 3.21: Màn hình taskboard

Màn quản lí task được xây dựng theo dạng Kanban tool giúp thuận tiện cho người dùng theo dõi các task.


### Burndown chart



Hình 3.22: Màn hình burndown chart

Tại màn hình này, người dùng có thể xem các biểu đồ burndown của từng Sprint (cho tất cả các team, hoặc từng team riêng lẻ). Biểu đồ burndown, thể hiện tiến độ hoàn thành các task trong Sprint với đơn vị tính là số ngày của task.


### Burnup chart



Hình 3.23: Màn hình burnup chart

Biểu đồ burnup thể hiện tiến độ hoàn thành các User Story trong dự án được tính bằng đơn vị là story point.

### Màn hình phân quyền



Hình 3.24: Màn hình phân quyền

Màn hình quản lí quyền hạn của từng vai trò trong toàn hệ thống. Mỗi vai trò được cấp các quyền hạn nhất định, và những thành viên trong project thuộc vai trò nào sẽ có những quyền như vậy.

# KẾT LUẬN

## Kết quả đạt được

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thu được một số kết quả sau:

* Nắm bắt được những kiến thức cơ bản và cần thiết về mô hình Agile và phương pháp Scrum.
* Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lí dự án theo phương pháp Scrum.
* Công cụ hỗ trợ hầu hết các bước trong phương pháp Scrum

## Hướng phát triển

* Xây dựng giao diện cho smartphone và tablet để có thể thuận tiện sử dụng hơn nữa.
* Cải tiến công cụ, bổ sung thêm các tính năng quản lí sự kiện, giao tiếp giữa các thành viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Ken Schwaber - Jeff Sutherland, *The Scrum Guide*, October 2011.

[2] Henrik Kniberg, *Scrum and XP from the Trenches,* C4Media, 2007.

[3] Jim Shore - Shane Warden, *The Art of Agile Development,* O’Reilly, 2008.

[4] HaNoi Scrum, *Scrum là gì?,*<http://hanoiscrum.net/hnscrum/learning/97-agile-manifesto>

[5] HaNoi Scrum, *Tổng quan Agile - Phần mở đầu: Đặc trưng,*<http://hanoiscrum.net/hnscrum/learning/106-tongquanagile1>