**DANH SÁCH CHỨC NĂNG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên** | |  | | **Module** | |  |
| **Đề tài** | |  | | | | |
| **1. Phía người dùng (User)** | | | | | | |
| **STT** | **Chức năng** | | **Đã làm** | | **Ghi chú** | |
| 1 | Đăng nhập | | R | |  | |
| 2 | Quên mật khẩu | | R | |  | |
| 3 | Xem, cập nhật thông tin cá nhân | | R | |  | |
| 4 | Tìm kiếm sản phẩm (dựa theo tên) | | R | | Chưa làm chức lọc theo các điều kiện (bổ sung sau khi duyệt đa) | |
| 5 | To Do List: tự render ra List những project được assign | | R | |  | |
| 6 | To Do List: tạo từng task nhỏ bên trong mỗi project | | R | | dùng chung todolist với những người dùng khác cùng project để share task | |
| 7 | To Do List: xoá task trong project | | R | |  | |
| 8 | To Do List: update status khi task được hoàn thành | | R | |  | |
| 9 | Tạo project | | R | |  | |
| 10 | Delete project | | R | |  | |
| 11 | Hiển thị danh sách project | | R | | Có thể click để mở detail project | |
| 12 | Lọc sản phẩm theo danh mục | | R | |  | |
| 13 | Hiển thị chi tiết project | | R | |  | |
| 14 | Assign user vào project | | R | | Theo mỗi project | |
| 15 | Unassign user | | R | |  | |
| 16 | Attach file vào project | | R | | Tạo ra folder theo ID project lưu ở server (localhost) | |
| 17 | Delete file | | R | |  | |
| 18 | Send project | | R | | Send project cho người có role là “DM” (division manager) | |
| 19 | Nhận thông báo khi project gửi đi được accept | | R | |  | |
| 20 | Tạo banner quảng cáo | | R | | chưa chạy hiệu ứng cho banner khi active, dùng API | |
| 21 | Xoá banner | | R | | dùng API | |
| 22 | Edit Active banner | | R | | dùng API | |
| 23 | Xem danh sách banner | | R | | dùng API | |
| 24 | Tạo bài post | | R | | dùng API | |
| 25 | Xoá bài Post | | R | | dùng API | |
| 26 | Edit bài Post | | R | | dùng API | |
| 27 | Xem danh sách Post | | R | | dùng API | |
| 21 | Đăng xuất | | R | |  | |
| **2. Phía quản trị (Admin)** | | | | | | |
| 1 | Đăng nhập, Đăng ký | | R | |  | |
| 2 | Xem, cập nhật thông tin cá nhân | | R | |  | |
| 3 | Đăng xuất | | R | |  | |
| 4 | Tạo tài khoản cho user | | R | | User: nhân viên được quản lí | |
| 5 | Xoá tài khoản user | | R | |  | |
| 6 | Hiển thị danh sách user | | R | |  | |
| 7 | Lọc user theo team | | R | |  | |
| 8 | Tạo role cho user | | R | |  | |
| 9 | Delete role | | R | |  | |
| 10 | Hiển thị danh sách role | | R | |  | |
| 11 | Tạo permission cho từng user ứng với những role đã tạo | | R | |  | |
| 12 | Xoá permission | | R | |  | |
| 13 | Hiển thị danh sách permission | | R | |  | |
| 14 | Cập nhật danh sách project được gửi từ user | | R | |  | |
| 15 | Hiển thị thông báo khi có project gửi đến | | R | |  | |
| 16 | Hiển thị danh sách project kèm những file attachments | | R | |  | |
| 17 | Xoá project được gửi đến | | R | |  | |
| 18 | Accept project được gửi đến (gửi lại thông báo cho user) | | R | |  | |
| 19 | Trang báo cáo vẽ biểu đồ pie và line chart | | R | | Theo user theo team, project theo branch và turn time của Project | |
| **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. | |  | |  | |