## 

|  |
| --- |
| DA NANG UNIVERSITY OF ECONOMICS  **QUẢN TRỊ DỰ ÁN CNTT**  **MIS3004\_44K22.1**  PRODUCT BACKLOG  Version 1.1  Date: 13 - March - 2021  HECA FOOD  Submitted by  Nguyễn Trần Bảo Long  Nguyễn Thị Hồng Phúc  Đinh Thị Tuyết Ngà  Nguyễn Thị Thu Sương  Lê Minh Hiếu  Lê Hà Trang  **Approved by**  **Quản Trị Dự Án CNTT - Mentor:**  Name Signature Date  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 19 - March- 2021    Name Signature Date |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | |
| **Project Acronym** |  | | |
| **Project Title** | Heca Food | | |
| **Project Web URL** |  | | |
| **Start Date** | 21 - Feb - 2021 | | |
| **End Date:** | 29 - May - 2021 | | |
| **Lead Institution** | Da Nang University of Economics | | |
| **Project Mentor** | MSc. Cao Thị Nhâm | | |
| **Scrum Master** | Nguyễn Trần Bảo Long | longtran24062000@gmail.com | 0898570624 |
| **Team Members** | Nguyễn Thị Hồng Phúc | hongphuccnoo@gmail.com | 0942066257 |
| Đinh Thị Tuyết Ngà | dinhnga903@gmail.com | 0357999867 |
| Nguyễn Thị Thu Sương | tsuong.3107@gmail.com | 0935049460 |
| Lê Minh Hiếu | minhhieu12092@gmail.com | 0777582291 |
| Lê Hà Trang | lehatrang2852@gmail.com | 0902692248 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT INFORMATION** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Team 44K221.10 | | |
| **Role** | [HF] Product\_Backlog\_v1.1 | | |
| **Date** | 13 – March - 2021 | File name | [HF] Product\_Backlog\_v1.1 |
| **URL** | <https://github.com/khankluan24/44K221.10/> | | |
| **Access** | Project Team and Mentor | | |

## 

## REVISION HISTORY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** | **Approval** |
| 1.0 | 44K221.10 | 21 - Feb - 2021 | Create Proposal | x |
| 1.1 | 44K221.10 | 2 - March - 2021 | Update content & format | x |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 

# 

# 

# Mục lục

CHỮ KÝ 1

REVISION HISTORY 2

**NỘI DUNG**

1. **GIỚI THIỆU 4**
   1. Mục Đích 4
   2. Phạm Vi 4
   3. Định Nghĩa, Thuật Ngữ và Viết Tắt 4
   4. Tham Khảo 4
2. **PRODUCT BACKLOG 5**
   1. USER STORIES 5
   2. FEATURE DESCRIPTION 6

# 

# 

# INTRODUCTION

## Mục Đích

Cung cấp tổng quan về mục đích của dự án và các vấn đề liên quan đến dự án

Cung cấp tổng quan về nguồn lực, lịch trình, rủi ro, giải pháp cho dự án

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

## Phạm Vi

Đưa ra kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển dự án bao gồm: thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và số ngày làm việc

Đưa ra kế hoạch chung và cập nhật chi tiết về quy trình phát triển phần mềm trong phiên bản tiếp theo. Đề xuất giải pháp và xác định cách tốt nhất để phát triển phần mềm

Thể hiện vai trò, yêu cầu và mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm của người dùng

## Định Nghĩa, Thuật Ngữ và Viết Tắt

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| TDEE | Total Daily Energy Expenditure |
| PB | Product Backlog |
| H | Priority Level - High |
| M | Priority Level - Medium |
| L | Priority Level - Low |

## Tham Khảo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Document Name** | **Note** |
| 1 | Proposal Document |  |

# 

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | **Nhà quản trị** | Đăng sản phẩm lên bán | Đưa ra danh mục thực phẩm chi tiết của cửa hàng với lượng Calo tương ứng | **H** | **Done** |
| PB02 | **Nhà quản trị** | Khách hàng đặt hàng trực tiếp | Để mua hàng trên website một cách nhanh chóng | **H** | **Done** |
| PB03 | **Nhà quản trị** | Thanh toán online | Để khách hàng thanh toán một cách linh hoạt | **H** | **Done** |
| PB04 | **Nhà quản trị** | Công cụ tính TDEE | Để khách hàng biết chính xác lượng Calo cần thiết, hỗ trợ tốt nhất cho việc lực chọn thực phẩm đi kèm | **H** | **Done** |
| PB05 | **Nhà quản trị** | Đưa ra các bài tập thể dục phù hợp | Để hỗ trợ cho cho nhu cầu tăng, giảm cân của khách hàng hằng ngày một cách hiệu quả nhất | **H** | **Done** |
| PB06 | **Nhà quản trị** | Hỗ trợ khách hàng trực tuyển | Để khách hàng liên hệ trực tiếp khi cần tư vấn các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi | **H** | **Done** |
| PB07 | **Nhà quản trị** | Quản lý thông tin khách hàng và các đơn hàng | Để biết được thông tin và tình trạng giao dịch đơn hàng | **H** | **Done** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | **Khách hàng** | Xem thực đơn của nhà hàng | Để lựa chọn thức ăn phù hợp với mình | **H** | **Done** |
| PB02 | **Khách hàng** | Mua hàng | Để đặt thực phẩm cho mình | **H** | **Done** |
| PB03 | **Khách hàng** | Thanh toán trực tiếp | Để hoàn tất đơn hàng một cách nhanh chóng và an toàn | **H** | **Done** |
| PB04 | **Khách hàng** | Biết lượng Calo cần thiết cho mình là bao nhiêu | Để lựa chọn chế độ ăn uống và thực phẩm phù hợp | **H** | **Done** |
| PB05 | **Khách hàng** | Chế độ tập luyện nào là phù hợp với nhu cầu cá nhân | Để luyện tập hằng ngày hiệu quả hơn | **H** | **Done** |
| PB06 | **Khách hàng** | Được hỗ trợ, được tư vấn trực tuyến mọi lúc mọi nơi | Để giải quyết các thắc mắc của mình và lựa chọn chế độ ăn cho mình tốt hơn | **H** | **Done** |
| PB07 | **Khách hàng** | Xem các tình trạng đơn hàng cũng như các sản phẩm mà mình ưa thích | Để theo dõi đơn hàng đã đặt thành công hay chưa cũng như các chế độ ăn uống mỗi ngày của mình | **H** | **Done** |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| PB01 | **Đăng món ăn lên website** | Cập nhật món ăn mỗi ngày trên website | **H** | **Done** |
| PB02 | **Khách hàng nhập các chỉ số thể vào web** | Nhập vào giới tính, cân nặng, chiều cao, bodyfat, hoạt động hằng ngày | **H** | **Done** |
| PB03 | **Phân tích dữ liệu khách hàng** | Phân tích dữ liệu thành biểu đồ để nghiên cứu về khách hàng | **H** | **Done** |
| PB04 | **Kết nối 2 dữ liệu khác nhau** | Kết nối dữ liệu khách hàng nhập vào với công thức để cho ra chỉ số TDEE | **H** | **Done** |
| PB05 | **Kết nối kết quả từ 2 dữ liệu trên và dữ liệu có sẵn** | Kết nối chỉ số TDEE với lượng calo trong thức ăn | **H** | **Done** |
| PB06 | **Tạo ra sản phẩm** | Đề xuất món ăn phù hợp với các chỉ số TDEE | **H** | **Done** |

##### 