**Đại học Đà Nẵng**

**Trường Đại học Kinh tế**

**----🙣🕮🙡----**



**PRODUCT BACKLOG**

**FAST PRINTING**

Version: Proposal\_v1.1

Project team: Titan Team

Created date: 28 - Feb – 2021

**Team 44K221.01**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** |  | | | |
| **Project Title** | FAST PRINT | | | |
| **Start Date** | 19/2/2021 | **End Date** | 30/4/2021 | |
| **Product Owner** | Hoàng Thị Khánh Như | | | |
| **Partner Organization** | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | | | |
| **Scrum Master** | Hoàng Thị Khánh Như | 181124022140@due.udn.vn | | 0354415962 |
| **Team Members** | Nguyễn Thị Hoài Phương | 181124022147@due.udn.vn | | 0337362567 |
| Lê Bá Kông | 181124022129@due.udn.vn | | 0912714193 |
| Trần Thị Phúc | 181124022146@due.udn.vn | | 0899902103 |
| Nguyễn Thị Kim Tuyến | 181124022164@due.udn.vn | | 0836103357 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Team TiTan | | |
| **Role** | [Fast Print] Product\_Backlog\_v1.1 | | |
| **Date** | 28/02/2021 | **File name:** | **[Fast Print] Product Backlog\_v1.1** |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1** | Team 44K221.01 | 28/02/2021 | Tạo Product Backlog cho Dự án |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Mục lục

[1. PROJECT OVERVIEW 5](#_Toc65422132)

[1.1. Background 5](#_Toc65422133)

[1.2. Prior arts 5](#_Toc65422134)

[1.3. Proposed solution 5](#_Toc65422135)

[1.4. Goals 6](#_Toc65422136)

[1.5. Techniques 6](#_Toc65422137)

[2. TIME ESTIMATION 6](#_Toc65422138)

[3. MASTER SCHEDULE 7](#_Toc65422139)

[4. ROLES AND RESPONSIBILITIES 7](#_Toc65422140)

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

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.

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.

## Phạm vi

Thể hiện vai trò của người dùng.

Lưu trữ tất cả các yêu cầu của người dùng.

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

Ưu tiên từng tính năng của sản phẩm.

## Định nghĩa, thuật ngữ và viết tắt

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| SDA | Smart Dashboard Application |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Feature Description

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Price** | **Status** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |