**DANH SÁCH CHỨC NĂNG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên** | |  | | **Module** | |  |
| **Đề tài** | |  | | | | |
| **1. Phía người dùng (User)** | | | | | | |
| **STT** | **Chức năng** | | **Người làm** | | **Ghi chú** | |
| 1 | Đăng ký, đăng nhập | | Huy | |  | |
| 2 | Quên mật khẩu | | Huy | |  | |
| 3 | Xem, cập nhật thông tin cá nhân | | Huy | |  | |
| 4 | Tìm kiếm sản phẩm (dựa theo tên) | | Huy | |  | |
| 5 | Lọc sản phẩm theo danh mục | | Huy | |  | |
| 6 | Hiển thị danh sách sản phẩm | | Huy | |  | |
| 7 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | | Quí | |  | |
| 8 | Danh sách sản phẩm mới | | Quí | |  | |
| 9 | Danh sách sản phẩm bán chạy | | Quí | |  | |
| 10 | Danh sách sản phẩm khuyến mãi | | Quí | |  | |
| 11 | Danh sách banner quảng cáo | | Quí | |  | |
| 12 | Danh sách các bài viết | | Quí | |  | |
| 13 | Chức năng xem thông tin giỏ hàng | |  | |  | |
| 14 | Cập nhật giỏ hàng | |  | |  | |
| 15 | Mua hàng qua giỏ hàng | |  | |  | |
| 16 | Xem lịch sử các đơn hàng | |  | |  | |
| 17 | Xem trạng thái của đơn hàng | |  | |  | |
| 18 | Xem chi tiết đơn đặt hàng | |  | |  | |
| 19 | Bài viết mô tả các chính sách, điều khoản | |  | |  | |
| 20 | Chức năng liên hệ | |  | |  | |
| 21 | Đăng xuất | |  | |  | |
| **2. Phía quản trị (Admin)** | | | | | | |
| 1 | Đăng nhập (được định sẵn) | |  | |  | |
| 2 | Xem, cập nhật thông tin cá nhân | |  | |  | |
| 3 | Đăng xuất | |  | |  | |
| 4 | Quản lý thông tin cửa hàng (Thêm / Cập nhật tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, ghi chú giờ mở cửa, …) | |  | |  | |
| 5 | Quản lý sản phẩm (Danh sách, tìm kiếm, thêm, xóa, cập nhật) | |  | |  | |
| 6 | Quản lý thông tin khuyến mãi (Danh sách, tìm kiếm, thêm, xoá, cập nhật) | |  | |  | |
| 7 | Quản lý bài viết (Danh sách, thêm, xóa, cập nhật) | |  | |  | |
| 8 | Quản lý tài khoản / thông tin khách hàng (Danh sách, tìm kiếm) | |  | |  | |
| 9 | Quản lý đơn hàng  Danh sách đơn hàng (gồm mã đơn, tên khách hàng, số điện thoại, tổng tiền, trạng thái, ngày tạo, …) Chi tiết đơn hàng (thông tin giống hóa đơn mua hàng thực tế trên thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm mua, dưới thông tin tổng tiền, …) Xử lý đơn hàng, cập nhật tình trạng đơn hàng. | |  | |  | |
| 10 | Quản lý chính sách, điều khoản (Danh sách, tìm kiếm, thêm, xóa, cập nhật) | |  | |  | |
| 11 | Quản lý banner quảng cáo  (Danh sách, tìm kiếm, thêm, xóa) | |  | |  | |
| 12 | Báo cáo thống kê  (Tổng số đơn hàng, tổng toàn bộ doanh thu, thống kê doanh thu chi tiết từng ngày, tháng, quý) | |  | |  | |
| **3. UI/UX** | | | | | | |
| 1 | Màu sắc phải hài hòa. | |  | |  | |
| 2 | Không bị rớt hay vỡ css. | |  | |  | |
| 3 | Bố trí các thông tin ở các nơi sao cho hợp lý. | |  | |  | |
| 4 | Người dùng thao tác dễ dàng. | |  | |  | |