TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA THỐNG KÊ TIN HỌC



**PRODUCT BACKLOG**

**SOFTWARE ENGINEER**

Version: 1.1

Project team: 44K212.07

Created date: 03/03/2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJECT INFORMATION | | | | | |
| Project Acronym | SE | | | | |
| Project Title | Software Engineer | | | | |
| Start Date | 3/03/2021 | **End Date** | | 16/5/2021 | |
| Partner  Organization | Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng | | | | |
| Scrum Master | Nguyễn Đăng Chiến | | ndchien117@gmail.com | | 0931971871 |
| Product Owner | Nguyễn Công Nam | | cognam21@gmail.com | | 0911596694 |
| Team Members | Phạm Thị Hồng Trinh | | hongtrinh2kk@gmail.com | | 0896204508 |
| Đỗ Thị Thu Trang | | trangdtt0508@gmail.com | | 0772020198 |
| Phan Bảo Phúc | | baophuc12k@gmail.com | | 0964119049 |
| Nguyễn Hữu Hiếu Thiên | | nguyenthienn3347@gmail.com | | 0941549525 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Nhóm 44K212.07 | | |
| **Role** | [44K212.07] Product\_Backlog\_v1.1 | | |
| **Date** | 03/03/2021 | **File name:** | [Software Engineer] |
| **URL** | https://github.com/chienngu321/44K212.07 | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1.0** | Nhóm 44K212.07 | 03/03/2021 | Tạo Product Backlog cho dự án. |
| **1.1** | Nhóm 44K212.07 | 15/03/2021 | Cập nhật Product Backlog cho dự án. |
|  |  |  |  |

CONTENTS

[1. INTRODUCTION 4](#_Toc66487158)

[1.1. PURPOSE 4](#_Toc66487159)

[1.2. SCOPE 4](#_Toc66487160)

[1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 4](#_Toc66487161)

[1.4. REFERENCES 4](#_Toc66487162)

[2. PRODUCT BACKLOG 5](#_Toc66487163)

[2.1. USER STORIES 5](#_Toc66487164)

[2.2. FEATURE DESCRIPTION 7](#_Toc66487165)

# INTRODUCTION

## PURPOSE

* Ghi lại, theo dõi, sắp xếp những công việc đang tồn đọng trong dự án.
* Liệt kê các tính năng, chức năng, yêu cầu, cải thiện, vá lỗi cần thiết để làm nên sản phẩm trong tương lai.

## SCOPE

* 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.

## 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 | Khách hàng | Tìm kiếm dịch vụ | Hiển thị ra loại dịch vụ theo thông tin muốn tìm kiếm | **H** |  |
| PB02 | Khách hàng | Chọn loại dịch vụ | Sử dụng dịch vụ mà cảm thấy phù hợp nhất. | **H** |  |
| PB03 | Khách hàng | Xem thông tin chi tiết dịch vụ | Hiển thị thông tin chi tiết về dịch vụ bao gồm mô tả giá cả, giờ làm. | **H** |  |
| PB04 | Khách hàng | Thuê dịch vụ | Chọn giờ thuê và nhập thông tin (địa chỉ, số điện thoại) gửi đến quản trị viên | **H** |  |
| PB05 | Khách hàng | Đưa ra feedback về dịch vụ | Thông tin Feedback đưa lên website | **H** |  |
| PB06 | Khách hàng | Đăng ký tài khoản | Đăng nhập vào trang web | **H** |  |
| PB07 | Khách hàng | Đăng nhập với tư cách khách hàng | Sử dụng dịch vụ | **H** |  |
| PB08 | Khách hàng | Xem thông tin trang chủ | Biết thông tin tổng quát trang web | **H** |  |
| PB09 | Quản trị viên | Xem thông tin khách hàng | Biết thông tin về (tên, địa chỉ và số điện thoại) | **H** |  |
| PB10 | Quản trị viên | Xác nhận thuê dịch vụ | * Quản lí giờ đặt lịch * Kiểm tra và duyệt giao dịch | **H** |  |
| PB11 | Quản trị viên | Đăng nhập với tư cách admin | Quản lí thông tin thuê dịch vụ | **H** |  |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | **Tìm kiếm  dịch vụ** | * Tìm kiếm loại dịch vụ theo bộ lọc sẵn có | **H** |  |
| PB02 | **Chọn loại  dịch vụ** | * Chọn loại dịch vụ phù hợp để sử dụng * Sử dụng dịch vụ đã chọn để tìm kiếm nhân viên thích hợp | **H** |  |
| PB03 | **Xem thông tin chi tiết dịch vụ** | * Hiển thị danh sách về dịch vụ bao gồm giá cả và giờ thuê | **H** |  |
| PB04 | **Thuê  dịch vụ** | * Khách hàng nhập thông tin bao gồm địa chỉ và số điện thoại * Thông tin thuê dịch vụ gửi về quản trị viên | **H** |  |
| PB05 | **Đưa ra feedback về dịch vụ** | * Đánh giá chuyên môn, thái độ, … của nhân viên đã thực hiện dịch vụ * Hiển thị feedback lên website | **H** |  |
| PB06 | **Đăng ký**  **tài khoản** | * Quản trị viên quản lý thông tin khách hàng * Khách hàng có tài khoản đăng nhập vào website | **H** |  |
| PB07 | **Đăng nhập với tư cách khách hàng** | * Khách hàng truy cập vào trang web * Khách hàng có thể thực hiện dịch vụ | **H** |  |
| PB08 | **Trang chủ** | * Hiển thị thông tin website | **H** |  |
| PB09 | **Xem thông tin khách hàng** | * Nắm bắt được thông về tên, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng | **H** |  |
| PB10 | **Xác nhận thuê dịch vụ** | * Quản trị viên quản lí giờ đặt lịch của khách hàng * Quản trị viên kiểm tra và duyệt giao dịch | **H** |  |
| PB11 | **Đăng nhập với tư cách admin** | * Quản trị viên truy cập vào trang web để quản lí thông tin thuê dịch vụ * Quản lí thông tin khách hàng | **H** |  |