**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**KHOA THỐNG KÊ TIN HỌC**



**PRODUCT BACKLOG**

**DỰ ÁN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỄN WEBSITE TÌM ĐỒ THẤT LẠC Ở**

**TP. ĐÀ NẴNG**

Version: Product Backlog V1.0

Project team: 44k212.03

Created date: 09-03-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | | | | | |
| **Project Acronym** | |  | | | | | | |
| **Project Title** | | TÌM ĐỒ THẤT LẠC Ở TP. ĐÀ NẴNG | | | | | | |
| **Start Date** | |  | | **End Date** | |  | | |
| **Product Owner** | | Team 44K212.03 | | | | | | |
| **Partner Organization** | | Miss Cao Thị Nhâm | | | | | | |
| **Scrum Master** | | Đoàn Thị Vũ Sa | | doanvusa@gmail.com | | | 0365471811 | |
| **Team Members** | | Nguyễn Thị Như Ý | | 181121521242@due.udn.vn | | | 0866169107 | |
| Đinh Văn Vui | | 181121521241@due.udn.vn | | | 0344102695 | |
| Thiều Thanh Huyền | | 181121521218@due.udn.vn | | | 0905916348 | |
| Hoàng Thị Thu Hoài | | 181121521213@due.udn.vn | | | 0918429759 | |
| Lê Thị Cẩm Tú | | 181121521240@due.udn.vn | | | 0333956307 | |
| **DOCUMENT NAME** | | | | | | | | |
| **Document Title** | | Product Backlog | | | | | | |
| **Author(s)** | | Team 44K212.03 | | | | | | |
| **Role** | | Product Backlog V1.0 | | | | | | |
| **Date** | | 09-03-2021 | | **File name:** | | 44k212.03\_Product Backlog | | |
| **URL** | |  | | | | | | |
| **Access** | | Project team and mentor | | | | | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1.0** | Team 44K212.03 | 09-03-2021 | Create Product Backlog for project |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

TABLE OF CONTENTS

[REVISION HISTORY 2](#_Toc66527382)

[1. INTRODUCTION 4](#_Toc66527383)

[1.1. PURPOSE 4](#_Toc66527384)

[1.2. SCOPE 4](#_Toc66527385)

[1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 4](#_Toc66527386)

[1.4. REFERENCES 4](#_Toc66527387)

[2. PRODUCT BACKLOG 5](#_Toc66527388)

[2.1. USER STORIES 5](#_Toc66527389)

[2.2. FEATURE DESCRIPTION 6](#_Toc66527390)

1. **INTRODUCTION**
   1. **PURPOSE**

- Mục đích của Product Backlog là liệt kê tất cả các tính năng, chức năng cần thiết để làm nên sản phẩm trong tương lai.

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

## SCOPE

* Hiển thị vai trò của người dùng.
* Lưu trữ tất cả các yêu cầu của người dùng.
* Đưa ra một mô tả ngắn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.
* Đưa ra mức độ ưu tiên của từng tính năng của sản phẩm

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

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

## REFERENCES

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

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | Người dùng | Đăng tin nhặt được đồ | Tôi có thể hiển thị bài đăng, số điện thoại và thông tin món đồ bị mất để người mất đồ dễ dàng liên hệ | **H** |  |
| PB02 | Người dùng | Đăng tin tìm đồ | Bài đăng của tôi về thông tin đồ bị mất được hiển thị lên trang web kèm số điện thoại cho người nhặt được liên hệ trực tiếp | **H** |  |
| PB03 | Người dùng | Xem, xác nhận | Để tôi có thể hoàn thành việc đăng bài | **H** |  |
| PB04 | Người dùng | Gõ từ khóa đồ bị mất | Tôi có thể xem những bài đăng liên quan đến một tên được chọn đó | **H** |  |
| PB05 | Người quản lý | Kiểm tra | Để có thể quản lý chặt chẽ những bài đăng lên trang web | **H** |  |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | Đăng Tin | Cho phép người dùng được đăng những bài viết liên quan đến đồ bị mất và đồ nhặt được lên trang web | H |  |
| PB02 | Tìm kiếm theo từ khóa | Giúp người dùng tìm đồ cần tìm nhanh hơn, rút ngắn thời gian thông qua từ khóa | **H** |  |
| PB03 | Danh mục các Quận, huyện | Để giúp người dùng thu hẹp được phạm vi tìm kiếm | **sH** |  |