# **PROJECT CHARTER**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. General Project Information | | | | | | | | | |
| Project Name | | | **XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÀ TRỌ** | | | | | | |
| Project Decription | | | Dự án sẽ cung cấp ứng dụng quản lý nhà trọ cho các chủ cho thuê trọ. Ứng dụng được thiết kế trên nền tảng winform cho phép người sử dụng có thể quản lý tất cả mọi thông tin của dãy trọ mà họ đang quản lý. | | | | | | |
| Project Manager | | | Nguyễn Thị Phương Thi | | | | **Date Approved** | | **Signature** |
| Project Sponsor | | | Cao Thị Nhâm | | | |  | |  |
| 2. Project Team | | | | | | | | | |
|  | **Name** | | | | | **Role** | | | |
| Team Leads | Nguyễn Thị Phương Thi | | | | | * Phân chia công việc trong nhóm * Theo dõi tiến độ công việc * Làm việc với PO * Phát triển và giải quyết vấn đề * Xem xét phương pháp làm việc, kế hoạch và lịch trình. * Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật | | | |
| Team Members | Hồ Thanh Thái | | | | | Ước lượng công việc, ước tính và chịu trách nhiệm cho công việc được giao.  Đảm bảo chất lượng và thời hạn công việc  Tham gia đầy đủ tất cả các cuộc họp | | | |
| Nguyễn Thị Bích Nga | | | | |
| Võ Việt Nga | | | | |
| Phạm Thị Tuyến | | | | |
| 3. Expected goals/ Deliverables | | | | | | | | | |
| Trong vòng 9 tuần kể từ ngày 12/09/2019, thiết kế- xây dựng một ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng winform cho phép người dùng quản lý thông tin nhà trọ một cách dễ dàng và tiện lợi. | | | | | | | | | |
| 4. Project Scope Statement | | | | | | | | | |
| **Scope** | | | | | | | | | |
| Thông tin khách hàng | | | | | * Mã khách hàng * Tên khách hàng * Ngày sinh, giới tính * CMND * Địa chỉ, sđt * Hộp tìm kiếm | | | | |
| Hợp đồng | | | | | * Mã hợp đồng * Ngày kí, ngày nhận phòng * Đặt cọc * Giá tiền điện/ nước/wifi * Giá phòng * Mục khác * Chữ kí 2 bên * Hộp tìm kiếm | | | | |
| Phòng | | | | | * Mã phòng * Mã khách hàng * Hóa đơn * Tình trạng phòng: trống/ đầy * Hộp tìm kiếm | | | | |
| Hóa đơn | | | | | * Mã hóa đơn * Mã khách hàng * Mã phòng * Mã hợp đồng * Ngày hóa đơn * Số chữ điện ( trước – sau) * Số chữ nước ( trước – sau) * Tiền điện/ nước/wifi * Tiền phòng * Chi phí khác * Tổng tiền * Hộp tìm kiếm | | | | |
| Quản lý thu-chi | | | | | * Các khoản thu * Các khoản chi * Tổng thu * Tổng chi * Mục khác | | | | |
| **Risk** | | | | | | | | | |
| * Thiếu kiến thức về winform * Team là sinh viên, chưa có đủ kinh nghiệm tham gia dự án * Team vừa học vừa làm, lịch trình dự án khá chặt chẽ, vì vậy khá khó khăn để hoàn thành dự án đúng tiến độ nếu không tự OT | | | | | | | | | |
| 5. Schedule | | | | | | | | | |
| **Sprint** | | | | | | | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | |
| Khởi động | | Họp chuẩn bị triển khai dự án | | | | | 14/08/2019 | 15/08/2019 | |
| Chọn người quản trị dự án | | | | | 15/08/2019 | 15/08/2019 | |
| Lập điều lệ dự án | | | | | 15/08/2019 | 17/08/2019 | |
| Họp triển khai dự án | | | | | 18/08/2019 | 18/08/2019 | |
| Lập kế hoạch | | Chuẩn bị kế hoạch | | | | | 18/08/2019 | 20/08/2019 | |
| Xây dựng kế hoạch | | | | | 20/08/2019 | 24/08/2019 | |
| Xem/ chỉnh sửa kế hoạch | | | | | 24/08/2019 | 26/08/2019 | |
| Phê duyệt kế hoạch | | | | | 26/08/2019 | 26/08/2019 | |
| Phân tích dự án | | Khảo sát thực tế | | | | | 27/08/2019 | 31/08/2019 | |
| Xác định yêu cầu | | | | | 01/09/2019 | 10/09/2019 | |
| Phân tích mô tả hệ thống | | | | | 11/09/2019 | 17/09/2019 | |
| Thực hiện | | Thiết kế hệ thống | | Thiết kế giao diện | | | 18/09/2019 | 25/09/2019 | |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | | | 26/09/2019 | 02/10/2019 | |
| Lập trình | | Lập trình giao diện | | | 03/10/2019 | 16/10/2019 | |
| Lập trình module | | | 17/10/2019 | 01/11/2019 | |
| Kiểm thử | | Kiểm thử UI/UX | | | 01/11/2019 | 07/11/2019 | |
| Kiểm thử Function | | | 08/11/2019 | 18/11/2019 | |
| Triển khai | | | | | 19/11/2019 | 20/11/2019 | |
| Giám sát và kiểm soát | | Báo cáo tiến độ dự án | | | | | 19/11/2019 | 20/11/2019 | |
| Kiểm soát thay đổi dự án | | | | | 20/11/2019 | 25/11/2019 | |
| Kết thúc dự án | | Báo cáo kết thúc | | | | | 26/11/2019 | 26/11/2019 | |
| Họp bàn giao | | | | | 26/11/2019 | 26/11/2019 | |
| Hoàn thành dự án | | | | | 26/11/2019 | 26/11/2019 | |
|  | |  | | | | |  |  | |
| 6. Notes | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |