
******TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG**

**KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ**

**-----🙞🙜🕮🙞🙜-----**



**PRODUCT BACKLOG**

Version 1.1

Date: 14 – Mar – 2021

**<KẾT NỐI YÊU THƯƠNG>**

**Submitted by**

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Trần Nhật Trường

Lê Thị Mỹ Lệ

Nguyễn Thị Thu

Lê Thị Mỹ Huyền

Trần Văn Đông

**Approved by**

**Quảng trị dự án công nghệ thông tin – Giáo viên:**

Name Signature Date

Nham, Cao Thi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_14 – Mar - 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | |
| **Project Acronym** | KNYT | | |
| **Project Title** | Kết Nối Yêu Thương | | |
| **Project Web URL** | [canhdieuxanh](https://canhdieuxanh.tk/) | | |
| **Start Date** | 29 - Jan - 2020 | | |
| **End Date:** | 02 - May - 2020 | | |
| **Lead Institution** | Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | | |
| **Project Mentor** | GV: Cao Thị Nhâm | | |
| **Scrum Master** | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 181124022246@due.udn.vn | 0905927401 |
| **Team Members** | Trần Nhật Trường | 181124022261@due.udn.vn | 0942841009 |
| Nguyễn Thị Thu | 181124022252@due.udn.vn | 0336639324 |
| Lê Thị Mỹ Huyền | 181124022229@due.udn.vn | 0345600798 |
| Lê Thị Mỹ Lệ | 181124022232@due.udn.vn | 0385043612 |
| Trần Văn Đông | 171121522109@due.udn.vn | 0358556808 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT INFORMATION** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Team 44k222.07 | | |
| **Role** | [KNYT] Product\_Backlog\_v1.1 | | |
| **Date** | 14 – Mar - 2020 | File name | [KNYT] Product\_Backlog\_v1.1 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project and CMU Program | | |

## REVISION HISTORY

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** | **Approval** |
| Draft | Hồng Nhung | 09 – Mar - 2020 | Initiate document | x |
| 1.0 | All members | 13 – Marc - 2020 | Finish content of document | x |
| 1.1 | All members | 14 – Mar - 2020 | Update content & format | x |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# TABLE OF CONTENTS

[REVISION HISTORY 4](#_Toc66662068)

[TABLE OF CONTENTS 5](#_Toc66662069)

[1. INTRODUCTION 6](#_Toc66662070)

[1.1. PURPOSE 6](#_Toc66662071)

[1.2. SCOPE 6](#_Toc66662072)

[1.3. DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS 6](#_Toc66662073)

[1.4. REFERENCES 6](#_Toc66662074)

[2. PRODUCT BACKLOG 7](#_Toc66662075)

[2.1. USER STORIES 7](#_Toc66662076)

[2.2. FEATURE DESCRIPTION 8](#_Toc66662077)

# INTRODUCTION

## PURPOSE

Thể hiện đầy đủ các chức năng và nhiệm vụ cần thiết của dự án KẾT NỐI YÊU THƯƠNG. Mô tả ngắn gọn về công việc và nhiệm vụ của từng thành viên, giúp đảm bảo tiến độ cũng như hướng đi đúng mỗi khi có nhiệm vụ được giao.

Với đầy đủ nội dung và thời hạn làm bài giúp đẩy nhanh công suất của dự án và leader dễ dàng nắm rõ từng năng lực của thành viên.

## SCOPE

Thể hiện quyền lợi của người dùng.

Lưu trữ và phân tích dữ liệu người dùng.

Biến mong muốn của người dùng thành chức năng.

Mô tả từng chức năng của dự án.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| KNYT | Kết Nối Yêu Thương |
| PB | Product Backlog |
| H | Cấp độ ưu tiên - High |
| M | Cấp độ ưu tiên - Medium |
| L | Cấp độ ưu tiên - Low |

## REFERENCES

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

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **As a/an** | **I want to ...** | **so that ...** | **Priority** | **Status** |
| PB 01 | Người dùng | Website có giao diện linh hoạt phù hợp với mọi thiết bị | Tôi có thể truy cập từ mọi thiết bị, trên các độ phân giải màn hình khác nhau | **H** |  |
| PB 02 | Người dùng | Thanh điều hướng trực quan | Tôi có thế truy cập nhanh các thông tin, hoạt động của website | **M** |  |
| PB 03 | Người dùng | Thông tin rõ ràng minh bạch về tổ chức đứng sau website | Tôi có thể tin tưởng và giao tiền bạc cho họ | **H** |  |
| PB 04 | Người dùng | Hiển thị các chiến dịch từ thiện với đầy đủ thông tin hồ sơ về hoàn cảnh đó. | Tôi có thể hiểu rõ hơn về các hoàn cảnh khó khăn của người khác. Và về khả năng thực thi và thành công của chiến dịch trước đó.  Từ đó củng cố thêm miền tin của tôi về dự án | **H** |  |
| PB 05 | Người dùng | Thông tin chiến dịch | Tôi có thể xem được ai đã và đang đóng góp và tiến độ hoàn thành của chiến dịch đó | **H** |  |
| PB 06 | Người dùng | Đọc các bài viết về hoạt động của tổ chức đó | Tôi có thể hình dung về cách thức hoạt động cũng như những điều mà tổ chức đó đang mang lại cho cộng động | **H** |  |

## FEATURE DESCRIPTION

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| 01 | Hiển thị tiến độ chiến dịch | Hiển thị các thông tin cơ bản như: số tiền mục tiêu, số tiền đã quyên góp được và phần trăm loading hoàn thành | **H** |  |
| 02 | Hiển thị thông tin các nhà hảo tâm | Hiển thị tên các nhà hảo tâm đã đóng góp cho chiến dịch từ thiện đó | **H** |  |
| 03 | Donate | Hiện form để lại thông tin nhà hảo tâm và lựa chọn phương thức donate | **H** |  |
| 04 | Blog bài viết | Các bài viết về hoạt động từ thiện của tổ chức | **M** |  |
| 05 | Box để lại Email | Nhận các thông tin update mới từ tổ chức từ thiện, hoàn cảnh khó khăn khác … | **M** |  |