| Mức | Mã WBS | Tên công việc | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Website bán vé xem phim online |  |
| 2 | 1 | Quản lý dự án | Trong các tiến trình của dự án PM sẽ thực hiện quản lý dự án. |
| 2 | 2 | Khởi động dự án | Các công việc cần làm để khởi động dự án |
| 3 | 2.1 | Phát triển tôn chỉ dự án | PM phải xây dựng tôn chỉ dự án. |
| 3 | 2.2 | Bàn giao: Gửi tôn chỉ dự án | Tôn chỉ dự án sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư |
| 3 | 2.3 | Nhà đầu tư đánh giá tôn chỉ | Nhà đầu tư đánh giá tôn chỉ |
| 3 | 2.4 | Phê duyệt | Nhà đầu tư sẽ ký tôn chỉ. Cho phép PM chuyển sang tiến trình lập kế hoạch |
| 2 | 3 | Lập kế hoạch dự án | Thực hiện các công việc cho tiến trình lập kế hoạch |
| 3 | 3.1 | Tạo biên | PM tạo phạm vi của dự án |
| 3 | 3.2 | Xác định nhóm dự án | PM xác định nhóm dự án và yêu cầu các tài nguyên |
| 3 | 3.3 | Nhóm dự án họp để bắt đầu | Tiến trình lập kế hoạch được chính thức bắt đầu với một cuộc họp bao gồm PM và nhóm dự án. |
| 3 | 3.4 | Phát triển kể hoạch dự án | Dưới sự chỉ đạo của PM, nhóm sẽ phát triển kế hoạch dự án. |
| 3 | 3.5 | Gửi kế hoạch dự án | PM gửi kế hoạch dự án để được phê duyệt |
| 3 | 3.6 | Phê duyệt dự án | Kế hoạch dự án được phê duyệt và PM có quyền tiến hành dự án theo kế hoạch dự án đã được duyệt. |
| 2 | 4 | Thực hiện | Các công việc liên quan đến việc thực thi dự án |
| 3 | 4.1 | Họp bắt đầu dự án | PM tiến hành một cuộc họp chính thức với nhóm dự án, các bên liên quan và nhà đầu tư. |
| 3 | 4.2 | Xác định yêu cầu người dùng | Các yêu cầu của người dùng ban đầu được xem xét bởi PM và nhóm dự án. Sau đó sẽ xác thực với người dùng và các bên liên quan. |
| 3 | 4.3 | Thiết kế hệ thống | Thiết kế hệ thống Website bán vé xem phim online. |
| 3 | 4.4 | Cài đặt hệ thống | Nhóm sẽ cài đặt hệ thống Website bán vé xem phim online. |
| 4 | 4.4.1 | Tạo và thiết kế HTML | Tạo và thiết kế HTML |
| 4 | 4.4.2 | Phát triển Backend |  |
| 5 | 4.4.2.1 | Xây dựng Database |  |
| 5 | 4.4.2.2 | Phát triển phần mềm trung gian |  |
| 5 | 4.4.2.3 | Phát triển các hệ thống bảo mật | ( |
| 5 | 4.4.2.4 | Xây dựng chức năng theo danh sách |  |
| 5 | 4.4.2.5 | Xử lý các giao dịch |  |
| 4 | 4.4.3 | Xây dựng đồ họa và giao diện |  |
| 4 | 4.4.4 | Thêm nội dung |  |
| 3 | 4.5 | Pha kiểm thư | Hệ thống được kiểm thử theo tập yêu cầu của người dùng. |
| 3 | 4.6 | Cài đặt trực tiếp | Hệ thống được cài đặt và cấu hình thực tế tại hệ thống của khách hàng |
| 3 | 4.7 | Đào tạo người dùng. | Hướng dẫn nhân viên bên khách hàng sử dụng các chức năng của hệ thống |
| 2 | 5 | Đóng dự án | Kết thúc dự án, bàn giao hợp đồng và thanh lý hợp đồng. |