1. Danh thành viên:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã nhóm (1) |  | STT | MSSV (2) | Họ và tên (3) |
| 2B | **1** | 0712296 | Nguyễn Thị Ánh Ngọc |
| **2** | 0712315 | Nguyễn Văn Nhiều |
| **3** | 0712348 | Lâm Vũ Phong |
| **4** |  |  |

1. Bảng phân công: ( Danh sách chức năng đã làm của mối bạn, bạn nào thiếu cái nào thì la lên nha, bạn nào có nhu cầu thêm bớt gì cũng ý kiến lên đây )

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Họ tên | MSSV | Mã chức năng | Tên chức năng | Tự đánh giá |
| Nguyễn Thị Ánh Ngọc | 0712296 | 2.2.1 | Xem thông tin tài khoản |  |
| 2.3.1 | Xem danh sách sản phẩm |  |
| 2.3.2 | Xem chi tiết sản phẩm |  |
| 2.3.3 | Cập nhật , xóa sản phẩm |  |
| 2.3.9 | Thống kê |  |
| 2.4.1 | Xem DS Webservice ngân hàng |  |
| 2.4.2 | Thêm, xóa, cập nhật WS ngân hàng |  |
| 2.4.5 | Xem danh sách tài khoản |  |
| 2.4.6 | Xem thông tin chi tiết tài khoản |  |
| Nguyễn Văn Nhiều | 0712315 | 2.1.1 | Đăng ký tài khoản |  |
| 2.1.2 | Đăng nhập |  |
| 2.1.3 | Tìm nâng cao |  |
| 2.1.4 | Xem chi tiết sản phẩm |  |
| 2.1.5 | Hiển thị danh sách sản phẩm |  |
| 2.1.6 | Đưa sản phẩm vào giỏ hàng |  |
| 2.1.7 | Xem giỏ hàng |  |
| 2.2.2 | Đặt mua sản phẩm |  |
| 2.3.4 | Xem danh sách Coupon |  |
| 2.3.5 | Xem chi tiết Coupon |  |
| 2.3.6 | Cập nhật, xóa |  |
| 2.3.7 | Xét duyệt yêu cầu sử dụng web service |  |
| 2.3.8 | Cập nhật trạng thái sử dụng webservice. |  |
| 2.4.3 | Xem danh sách webservice vận chuyển |  |
| 2.4.4 | Xóa , cập nhật WS vận chuyển |  |
| Lâm Vũ Phong | 0712348 |  | Viết script tạo bảng csdl |  |
| 2.1.3 | Tìm cơ bản |  |
| 2.2.4 | Xem chi tiết đơn hàng đã mua |  |
| 2.3.3 | Thêm sản phẩm |  |
| 2.3.6 | Thêm Coupon |  |
|  | Nhập liệu sản phẩm |  |
|  |  |  |