## 

|  |
| --- |
| Logo_Kinh_tế_Đà_Nẵng    QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT  PRODUCT BACKLOG  Version 1.1  Date: 22/01/2021  APPLICATION  Submitted by  Ho Cat Tuong  Tran Thi Yen Vy  Nguyen Thi Thao Vy  Nguyen Thi Le Quyen  Nguyen Thi Thu An  Nguyen Thi Diem Quynh  **Approved by**  **Capstone Project 1 - Mentor:**  Name Signature Date  Binh, Thanh Nguyen \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_14 - Dec- 2020    Name Signature Date  Huy, Truong Dinh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | |
| **Project Acronym** | Skiny | | |
| **Project Title** | Skiny - Skin Diary | | |
| **Project Web URL** | Chưa có link web | | |
| **Start Date** | 22/01/2021 | | |
| **End Date:** | 11/04/2021 | | |
| **Lead Institution** | International School, Duy Tan University | | |
| **Project Mentor** | Cô Cao Thị Nhâm | | |
| **Scrum Master** | Hồ Cát Tường | cattuong312@gmail.com | 0901995312 |
| **Team Members** | Trần Thị Yến Vy | yvytr822@gmail.com | 0344453433 |
| Nguyễn Thị Thảo Vy | vyngtthao@gmail.com | 0944723244 |
| Nguyễn Thị Lệ Quyền | lequyen03022000@gmail.com | 0917423848 |
| Nguyễn Thị Thu An | anng3005@gmail.com | 0911997712 |
| Nguyễn Thị Diễm Quỳnh | nguyenthiquynh0002@gmail.com | 0916935963 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT INFORMATION** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Team 44K221.06 | | |
| **Role** | [Skiny] Product\_Backlog\_v1.1 | | |
| **Date** | 02/03/2021 | File name | [Skiny] Product\_Backlog\_v1.1 |
| **URL** | <https://github.com/sdateamdtu2020/sda-documents> | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

## 

## REVISION HISTORY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** | **Approval** |
| Draft | Hồ Cát Tường | 02/03/2021 | Initiate document | x |
| 1.0 | All members | 09/03/2021 | Finish content of document | x |
| 1.1 | All members |  | Update content & format | x |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 

# 

# 

# MỤC LỤC

[**1. INTRODUCTION** 5](#_Toc66388016)

[1.1. PURPOSE 5](#_Toc66388017)

[1.2. SCOPE 5](#_Toc66388018)

[1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 5](#_Toc66388019)

[1.4. REFERENCES 5](#_Toc66388020)

[**2. PRODUCT BACKLOG** 6](#_Toc66388021)

[2.1. USER STORIES 6](#_Toc66388022)

[2.2. FEATURE DESCRIPTION 7](#_Toc66388023)

# 

# 

# INTRODUCTION

## PURPOSE

Cung cấp danh sách các tính năng được ưu tiên, trong đó có chứa các mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.

Chứa một danh sách đầy đủ tất cả các yêu cầu đang được xem xét, sắp xếp theo thứ tự và được sắp xếp theo ma trận với các đặc điểm chính khác tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và ưu tiên.

## SCOPE

Thể hiện vai trò và tất cả các yêu cầu của người dùng.

Đưa ra mô tả ngắn gọn về tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm.

Sắp xếp các tính năng theo mức độ từ quan trọng đến ít quan trọng.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| PB | Product Backlog |
| H | Priority Level - High |
| M | Priority Level - Medium |
| L | Priority Level - Low |

## REFERENCES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Document Name** | **Note** |
| 1 | Proposal Document | Done |

# 

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | Người mua hàng | Có giỏ hàng | Xem mình đã mua sản phẩm gì với số lượng bao nhiêu | **H** | **Doing** |
| PB02 | Người dùng | Có ghi chú | Theo dõi tình trạng da theo thời gian thực | **H** | **Doing** |
| PB03 | Người mua hàng | Đánh giá sản phẩm và viết review | Cung cấp thông tin cho những người mua hàng sau này và được nhận discount từ cửa hàng | **L** | **To do** |
| PB04 | Người dùng | Biết thêm thông tin của sản phẩm trên blog | Tham khảo review của người từng dùng trước và tham gia thảo luận bên dưới | **M** | **To do** |
| PB05 | Người dùng | Có một cộng đồng chung | Theo dõi và chia sẻ các tips về chăm sóc da | **H** | **Doing** |
| PB06 | Nhà phát triển | Thêm sản phẩm | Để cung cấp sản phẩm cho khách hàng | **H** | **Doing** |
| PB07 | Nhà phát triển | Đưa ra tips, bài viết trên trang chủ | Mọi người dùng app có thể đọc, tham khảo và bình luận bên dưới | **H** | **Doing** |
| PB08 | Người dùng | Tips chăm sóc | Biết được các tips chăm sóc phù hợp với loại da của mình | **H** | **Doing** |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | Đăng nhập/  Đăng ký | Người dùng đăng nhập/ đăng ký bằng số điện thoại, email và mật khẩu | **H** | **Doing** |
| PB02 | Giỏ hàng | Thêm/loại bỏ cùng lúc một/nhiều sản phẩm | **H** | **Doing** |
| PB03 | Viết ghi chú | Cập nhật thông tin về tình trạng da theo thời gian và upload ảnh da mặt 3 phía | **H** | **Doing** |
| PB04 | Viết review sản phẩm/ blog | Người dùng sau khi sử dụng sản phẩm có thể bình luận và viết blog để người dùng khác tham khảo | **M** | **To do** |
| PB05 | Cung cấp danh mục sản phẩm | Danh sách các loại sản phẩm và thông tin về từng sản phẩm | **H** | **Doing** |
| PB06 | Đánh giá  sản phẩm | Đánh giá theo mức độ từ 1 đến 5 sao  ngay dưới sản phẩm(chỉ dành cho người đã mua hàng) | **L** | **To do** |
| PB07 | Cung cấp tình trạng da | Cung cấp tình trạng da hiện tại, mục tiêu da muốn đạt được và routines hiện tại của người dùng | **H** | **Doing** |
| PB08 | Tips chăm sóc | Gợi ý tips chăm sóc cho từng loại da | **H** | **Doing** |