|  |
| --- |
| TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG  \*\* 2020 – 2021 \*\*  Logo_Kinh_tế_Đà_Nẵng  PRODUCT BACKLOG  Version 1.0  Project team: 44K222.05  Date: 12/03/2021  **XÂY DỰNG WEBSITE CHO TASTY FIT**  Submitted by  Trần Thị Thương Kiều  Dương Quang Danh  Đào Ngọc Đạt  Nguyễn Thị Thùy Dung  Ngô Châu Nhi  Đặng Hương Giang |

## SIGNATURE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | |
| **Project Acronym** | E - TASTY FIT | | |
| **Project Title** | XÂY DỰNG WEBSITE CHO TASTY FIT | | |
| **Project Web URL** |  | | |
| **Start Date** | 24/01/2021 | | |
| **End Date:** | 25/4/2021 | | |
| **Lead Institution** | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | | |
| **Project Mentor** | MSc. Cao Thi Nham | | |
| **Product Owner** | Dương Quang Danh | Danh2472000@gmail.com | 0372827234 |
| **Scrum Master** | Trần Thị Thương Kiều | kieuthuong1005@gmail.com | 0378833602 |
| **Team Members** | Đào Ngọc Đạt | Daongocdat96@gmail.com | 0931611219 |
| Nguyễn Thị Thùy Dung | Thuydung261200@gmail.com | 0962428251 |
| Ngô Châu Nhi | Ngochaunhi01@gmail.com | 0935280120 |
| Đặng Hương Giang | Gianghuong14022000@gmail.com | 0935998081 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT INFORMATION** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Nhóm 44K222.05 | | |
| **Role** | Hoàn thành Product Backlog\_v1.0 | | |
| **Date** | 12/03/2021 | File name | ProductBacklog\_44K222.05 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project Team và Mentor | | |

## 

## REVISION HISTORY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** | **Approval** |
| 1.0 | 44K222.05 | 12/03/2021 | Hoàn thành Product Backlog | x |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 

**Mục lục**

[**SIGNATURE 1**](#_Toc66466254)

[**REVISION HISTORY 3**](#_Toc66466255)

[**1. INTRODUCTION 5**](#_Toc66466256)

[**1.1. PURPOSE 5**](#_Toc66466257)

[**1.2. SCOPE 5**](#_Toc66466258)

[**1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 5**](#_Toc66466259)

[**1.4. REFERENCES 6**](#_Toc66466260)

[**2. PRODUCT BACKLOG 6**](#_Toc66466261)

[**2.1. USER STORIES 6**](#_Toc66466262)

[**2.2. FEATURE DESCRIPTION 8**](#_Toc66466263)

# 

# INTRODUCTION

## PURPOSE

Đưa ra danh sách thứ tự ưu tiên các tính năng quan trọng (danh sách sản phẩm, giỏ hàng,…) và xác định được các chức năng, yêu cầu, vấn đề liên quan để đưa ra giải pháp phù hợp hoàn thành dự án.

Danh sách này phải đảm bảo sắp xếp hợp lý với mức độ thứ tự ưu tiên và phụ thuộc vào các đặc điểm chính.

Cung cấp cái nhìn tổng quan về tài nguyên, lịch trình cho dự án.

## SCOPE

Khách hàng có thể sử dụng web E-Tasty Fit như một website thương mại điện tử với các chức năng khách hàng mong muốn có được.

Quản lý thời gian dự án bao gồm ngày bắt đầu và kết thúc, ước tính số ngày, giờ làm viêc để dự án hoàn thành tốt nhất.

Lưu trữ và giải quyết tất cả các yêu cầu hay thông tin của người dùng.

Đưa ra mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm cũng như tổng quan về dự án.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| E - TASTY FIT | XÂY DỰNG WEBSITE CHO TASTY FIT |
| 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 | Khách hàng | Xem danh sách các sản phẩm | Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy danh sách hình ảnh của sản phẩm, tên và giá của sản phẩm | **H** |  |
| PB02 | Khách hàng | Xem thông tin một sản phẩm | Tôi có thể truy cập vào một sản phẩm cụ thể để xem thông tin chi tiết sản phẩm đó | **H** |  |
| PB03 | Khách hàng | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Tôi có thể thêm các sản phẩm vào giỏ hàng | **H** |  |
| PB04 | Khách hàng | Xem giỏ hàng | Tôi có thể truy cập vào giỏ hàng của mình để xem thông tin trong giỏ hàng | **H** |  |
| PB05 | Khách hàng | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Tôi có thể xóa các sản phẩm tôi không muốn khỏi giỏ hàng | **H** |  |
| PB06 | Khách hàng | Xem sản phẩm theo danh mục | Xem các sản phẩm được phân chia theo loại, công dụng và tiện ích tôi cần | **H** |  |
| PB07 | Khách hàng | Thanh toán giỏ hàng | Tôi có thể dễ dàng chọn các hình thức thanh toán và thực hiện thanh toán cho giỏ hàng của tôi | **H** |  |
| PB08 | Khách hàng | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Tôi có thể tìm kiếm một sản phẩm theo tên tôi muốn | **H** |  |
| PB09 | Người bán | Xem thông tin các đơn đặt hàng | Tôi có thể dễ dàng nắm được thông tin các đơn hàng để tiến hành xử lý | **H** |  |
| PB10 | Người bán | Thêm sản phẩm vào cửa hàng | Tôi có thể thêm các sản phẩm mới vào cửa hàng | **H** |  |
| PB11 | Người bán | Xóa sản phẩm khỏi cửa hàng | Tôi có thể loại bỏ các sản phẩm không còn kinh doanh ra khỏi cửa hàng | **H** |  |
| PB12 | Người bán | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên cửa hàng | Tôi có thể chỉnh sửa thông tin của các sản phẩm hiện có trên cửa hàng | **H** |  |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | Xem danh sách các sản phẩm | Thể hiện sản phẩm trên trang web một cách dễ nhìn và đầy đủ thông tin cần thiết | **H** |  |
| PB02 | Xem thông tin một sản phẩm | Đưa khách hàng tới 1 trang con khi khách hàng nhấp vào một sản phẩm chứa đầy đủ thông tin chi tiết về sản phẩm đó | **H** |  |
| PB03 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Khi khách hàng nhấp vào nút thêm “vào giỏ hàng” thì sản phẩm sẽ được đưa vào giỏ hàng cá nhân của khách hàng | **H** |  |
| PB04 | Xem giỏ hàng | Cho phép khách hàng truy cập vào giỏ hàng cá nhân của họ và xem các thông tin như tổng giá trị đơn hàng. | **H** |  |
| PB05 | Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng | Khi khách hàng truy cập vào giỏ hàng, họ có thể xóa sản phẩm bất kỳ ra khỏi giỏ hàng của họ. Các thông tin về giá trị đơn hàng cũng được cập nhật. | **H** |  |
| PB06 | Xem sản phẩm theo danh mục | Phân loại các sản phẩm theo những tiêu chí khác nhau để khách hàng có thể xem xét các sản phẩm phù hợp với yêu cầu của họ | **H** |  |
| PB07 | Thanh toán giỏ hàng nhanh chóng | Cho phép khách hàng chọn giữa 2 hình thức thanh toán là COD hay thanh toán qua momo | **H** |  |
| PB08 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Khi khách hàng nhập vào thanh tìm kiếm tên một sản phẩm, phải cung cấp cho họ danh sách các sản phẩm có tên tương đồng với cụm từ họ tìm kiếm | **H** |  |
| PB09 | Xem thông tin các đơn đặt hàng | Khi truy cập dưới tư cách nhân viên, họ có thể xem các báo cáo về các đơn hàng do khách hàng đặt để có thể xử lý sớm | **H** |  |
| PB10 | Thêm sản phẩm vào cửa hàng | Khi truy cập dưới tư cách nhân viên, họ có thể thêm các sản phẩm mới lên cửa hàng | **H** |  |
| PB11 | Xóa sản phẩm khỏi cửa hàng | Khi truy cập dưới tư cách nhân viên, họ có thể xóa các sản phẩm cũ ra khỏi cửa hàng một cách đơn giản | **H** |  |
| PB12 | Chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên cửa hàng | Khi truy cập dưới tư cách nhân viên, họ có thể chỉnh sửa các thông tin của từng sản phẩm trong cửa hàng | **H** |  |