Bảng 1 : Danh sách các user story

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Theme | Epic | UID | User story |
| 1 | Quản lí hàng | Danh mục hàng | 1 | As an admin, I want to add new categories so that users can filter products easily. (Là một quản trị viên, tôi muốn thêm các danh mục mới để người dùng có thể dễ dàng lọc sản phẩm.) |
| 2 | Quản lí hàng | Danh mục hang | 2 | As an admin, I want to edit existing categories so that I can ensure the information is up-to-date. (Là một quản trị viên, tôi muốn chỉnh sửa các danh mục hiện có để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật.) |
| 3 | Quản lí hang | Danh mục hang | 3 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | As an admin, I want to delete categories so that I can remove any outdated or unnecessary categories. (Là một quản trị viên, tôi muốn xóa các danh mục để loại bỏ những danh mục không còn cần thiết.) | |
| 4 | Quản lí hang | Danh mục hang | 4 | As a user, I want to view a list of categories so that I can choose the products I am interested in. (Là một người dùng, tôi muốn xem danh sách các danh mục để có thể chọn những sản phẩm mà tôi quan tâm.) |
| 5 | Quản lí hàng | Danh mục hàng | 5 | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | As a user, I want to filter products by category so that I can find what I need quickly. (Là một người dùng, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục để có thể nhanh chóng tìm thấy những gì tôi cần.) | |

Bảng 2 : tiêu chí chấp nhận các

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UID | As a… | I want to be able to… | So that… | Acceptance Criteria | Testing |
| 1 | Admin | |  | | --- | |  |  |  | | --- | |  | | Thêm các danh mục mới | |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Người dùng có thể dễ dàng lọc sản phẩm |  |  | | --- | |  | | - Hệ thống cho phép nhập tên danh mục mới. - Danh mục mới được hiển thị trong danh sách danh mục. | - Kiểm tra xem danh mục mới đã được thêm thành công và hiển thị trong danh sách. |
| 2 | Admin | |  | | --- | | Chỉnh sửa các danh mục hiện có |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Đảm bảo thông tin luôn được cập nhật |  |  | | --- | |  | | - Hệ thống cho phép chỉnh sửa tên danh mục. - Thay đổi được phản ánh ngay lập tức trong danh sách. | |  | | --- | | - Kiểm tra xem các thay đổi được lưu thành công và danh sách danh mục được cập nhật. |  |  | | --- | |  | |
| 3 | Admin | |  | | --- | | Xóa các danh mục không cần thiết |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Loại bỏ những danh mục không còn cần thiết |  |  | | --- | |  | | - Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa danh mục. - Danh mục xóa không còn hiển thị trong danh sách. | - Kiểm tra xem danh mục đã bị xóa khỏi danh sách sau khi xác nhận. |
| 4 | Admin | |  | | --- | | Xem danh sách các danh mục |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Có thể chọn sản phẩm mà tôi quan tâm |  |  | | --- | |  | | - Hệ thống hiển thị đầy đủ danh sách danh mục. - Danh mục được sắp xếp theo thứ tự nhất định (ví dụ: ABC). | |  | | --- | | - Kiểm tra xem danh sách danh mục hiển thị đúng và đầy đủ. |  |  | | --- | |  | |
| 5 | Admin | |  | | --- | | Lọc sản phẩm theo danh mục |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Có thể nhanh chóng tìm thấy những gì tôi cần |  |  | | --- | |  | | - Hệ thống cho phép người dùng chọn danh mục để lọc sản phẩm. - Kết quả lọc phải phản ánh chính xác. | - Kiểm tra xem các sản phẩm được lọc chính xác theo danh mục đã chọn.  s |