

Product Requirements Document

Company name

Product Requirements Document

[1. Objective](#_Toc2757373)

[2. Release](#_Toc2757374)

[3. Features](#_Toc2757375)

[4. User flow and design](#_Toc2757376)

[5. Analytics](#_Toc2757377)

[6. Future work](#_Toc2757378)

# Objective

|  |  |
| --- | --- |
| Vision | Là một phần mềm không thê thiếu đối với các doanh nghiệp, mang lại cho các khách hàng một trải nghiệm thoải mái, dễ dàng và thuận tiện khi mua hàng cũng như quản lý các lịch sử mua hàng. |
| Goals | Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý mua hàng. Giải quyết các vấn đề hay gặp khi mua hàng trong các doanh nghiệp, giúp nâng cao năng suất làm việc cũng như đảm bảo việc cung ứng diễn ra liên tục và ổn định. |
| Initiatives | 9/11/2020 – Triển khai sản phẩm bản release có thể đáp ứng được nhu cầu của người dùng.  9/2/2021 - 90% người dùng hài lòng với sản phẩm.  9/5/2021 - Đạt 1000 lượt truy cập/tháng sau khi ra mắt 6 tháng. |
| Persona(s) | Thiết kế trang web giao diện quen thuộc, dễ sử dụng đối với người dùng  Tổng hợp đầy đủ các chức năng chính cho người sử dụng tương tác |

# Release

|  |  |
| --- | --- |
| Release | *PurchasingManager\_V0.1* |
| Date | *9/11/2020* |
| Initiative |  |
| Milestones | *Release milestones* |
| Features | Cung cấp một kênh liên lạc giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp.  Hỗ trợ lập hợp đồng/ đơn hàng đặt mua.  Nhận hàng và kiểm tra chất lượng sản phẩm.  Đánh giá nhà cung cấp.  Thanh toán. |
| Dependencies | Hệ thống quản lý nhà cung cấp  Hệ thống quản lý xuất/nhập kho |

# Features

|  |  |
| --- | --- |
| Feature | Cung cấp một kênh liên lạc giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp. |
| Description | Tìm kiếm các nhà cung cấp theo tên sản phẩm và giá cả của sản phẩm của từng nhà cung cấp. Đồng thời thể hiện điểm số đánh giá của từng nhà sản xuất đó. |
| Purpose | Hỗ trợ nhân viên tìm ra nhà cung cấp uy tín với giá cả và chất lượng tốt. |
| User problem | Khi mua một món hàng, người mua thường băn khoăn nên chọn nhà cung cấp nào cũng như phải tốn thời gian liên hệ một nhà cung cấp để hỏi về giá cả. |
| User value | Cho người dùng nhiều sự lựa chọn nhà cung cấp tốt nhất, uy tín nhất và giá cả hợp lí nhất. |
| Assumptions | Người dùng có nhu cầu tìm kiếm các nhà cung cấp cung cấp sản phẩm mình muốn tìm. |
| Not doing |  |
| Acceptance criteria | Hiển thị đầy đủ danh sách các nhà cung cấp kèm theo đó là giá thành sản phẩm và điểm đánh giá nhà cung cấp theo thứ tự nhất định. |

|  |  |
| --- | --- |
| Feature | Hỗ trợ lập hợp đồng/ đơn hàng đặt mua. |
| Description | Lập đơn hàng thông tin về số lượng, giá cả, nhà cung cấp sản phẩm. |
| Purpose | Hỗ trợ nhân viên lập đơn hàng đầy đủ thông tin, chính xác về số lượng và giá cả sản phẩm. |
| User problem | Khi lập đơn hàng người dùng có thể sai sót trong việc kiểm soát số lượng hoặc chọn nhầm sản phẩm hoặc nhà cung cấp. |
| User value | Giúp người dùng chỉnh sửa sai sót trong đơn hàng cũng như kiểm soát thông tin đơn hàng trước khi gửi đơn hàng cho nhà cung cấp. |
| Assumptions | Người dùng có nhu cầu lập đơn hàng. |
| Not doing |  |
| Acceptance criteria | Điền đầy đủ thông tin người gửi. |

|  |  |
| --- | --- |
| Feature | Nhận hàng và kiểm tra chất lượng sản phẩm. |
| Description | Hiện thông tin ngày lập đơn hàng và ngày dự kiến nhận hàng. Kiểm tra doang nghiệp đã nhận đơn hàng đúng ngày chưa và kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. |
| Purpose | Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kiểm tra xem đã nhận hàng hay chưa và đánh giá chất lượng sản phẩm. |
| User problem | Phải thường xuyên kiểm tra xem hôm nay hàng đã về chưa. Khi hàng về thì ghi chép tay chất lượng sản phẩm. |
| User value | Giúp người dùng biết ngày nhận hàng và cập nhật chất lượng sản phẩm dễ dàng hơn. |
| Assumptions | Người dùng có nhu cầu biết ngày nhận hàng và kiểm tra, đánh già chất lượng sản phẩm. |
| Not doing |  |
| Acceptance criteria | Đơn hàng đã được lập thành công. |

|  |  |
| --- | --- |
| Feature | Đánh giá nhà cung cấp. |
| Description | Hiện bảng đánh giá điểm nhà cung cấp cũng như lời phàn nàn hoặc lời khen, lời bình luận. |
| Purpose | Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá nhà cung cấp. |
| User problem | Cần có một sự đánh giá nhà cung cấp để xem xét nên chọn nhà cung cấp đó hay không. |
| User value | Giúp người dùng tìm ra nhà cung cấp tốt hơn cho lần sau cũng như phàn nàn hoặc khen ngợi các nhà cung cấp. |
| Assumptions | Người dùng có nhu cầu biết đánh giá nhà cung cấp thông qua chất lượng sản phẩm. |
| Not doing |  |
| Acceptance criteria | Đã nhận và kiểm tra sản phẩm. |

|  |  |
| --- | --- |
| Feature | Thanh toán |
| Description | Chọn phương thức thanh toán phù hợp: thanh toán qua ngân hàng hoặc tiền mặt. Đồng thời lưu trữ thông tin giao dịch. |
| Purpose | Giúp nhân viên thanh toán qua ngân hàng một cách tiện lợi hoặc trả ngay bằng tiền mặt nhanh gọn, chính xác. |
| User problem | Cần thanh toán qua ngân hàng một cách chính xác, nhanh chóng hoặc xuất ra tiền mặt đủ và lưu thông tin giao dịch. |
| User value | Giúp người dùng thanh toán nhanh, chính xác và minh bạch. |
| Assumptions | Người dùng có nhu cầu thanh toán qua ngân hàng hoặc bằng tiền mặt và lưu trữ thông tin giao dịch. |
| Not doing |  |
| Acceptance criteria | Đã nhận và kiểm tra sản phẩm. |

# User flow and design

*Insert wireframes and mockups.*

# Analytics

*Hypothesis: We believe <this feature> will achieve <this outcome>*.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Key performance indicator | Baseline | Target | Timeframe |
| Hỗ trợ đa nền tảng |  | Có thê sử dụng thuận tiện |  |

# Future work

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Future features | Purpose | Priority | Timeframe |
|  |  |  |  |