

**PRODUCT BACKLOG DOCUMENT**

**<MẦM NUT MILK>**

Version: Proposal\_v1.0

Project team: 44K221.04

Created date: 08– 03 – 2021

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJECT INFORMATION** | | | | |
| **Project Acronym** | MẦM | | | |
| **Project Title** | MẦM Nut Milk | | | |
| **Start Date** | 12-02-2021 | **End Date** | 02-05-2021 | |
| **Product Owner** | Đoàn Thị Xuân Quỳnh | | | |
| **Partner Organization** | Msc. Cao Thị Nhâm | | | |
| **Scrum Master** | Phan Anh Hưng | hungpa18@gmail.com | | 0905771763 |
| **Team Members** | Hà Hữu Minh Anh | haminhanh1403@gmail.com | | 0794984329 |
| Nguyễn Đức Huy | nguyenduchuy1207@gmail.com | | 0777585762 |
| Đinh Hoàng Phúc | hoangphuc1701@gmail.com | | 0903247085 |
| Trương Thị Minh Châu | chautruong128200@gmail.com | | 0398855995 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENT NAME** | | | |
| **Document Title** | Product Backlog Document | | |
| **Author(s)** | Team | | |
| **Role** |  | | |
| **Date** | 08 – 03 – 2021 | **File name:** | [MẦM Nut Milk] Proposal\_v1.0 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

**REVISION HISTORY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| **1.0** | Team 44k221.04 | 08 – 03 – 2021 | Khởi tạo Product backlog |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**MỤC LỤC**

[1. INTRODUCTION 5](#_Toc66574723)

[1.1. Purpose 5](#_Toc66574724)

[1.2. Scope 5](#_Toc66574725)

[1.3. Definitions, acronyms and abbreviations 5](#_Toc66574726)

[1.4. References 5](#_Toc66574727)

[2. Product Backlog 6](#_Toc66574728)

[2.1. User Stories 6](#_Toc66574729)

[2.2. Feature Description 7](#_Toc66574730)

# INTRODUCTION

## Purpose

Đưa ra những tính năng ưu tiên của trang web kèm theo những dòng mô tả ngắn về các chức năng đó.

Danh sách gồm toàn bộ các yêu cầu đang được xem xét, được xếp theo thứ tự ưu tiên kèm theo các đặc điểm quan trọng khác mà ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch và sự ưu tiên.

## Scope

* Chỉ ra vai trò của người dùng
* Lưu trữ các vai trò của người dùng
* Đưa ra những mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn của sản phẩm
* Chỉ ra thứ tự ưu tiên của sản phẩm

## Definitions, acronyms and abbreviations

|  |  |
| --- | --- |
| **Term** | **Definition** |
| 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 | Có tài khoản đăng nhập | Tối có thể quản lý thông tin của mình trên website | **H** |  |
| PB02 | Khách hàng | Xem lịch sử giao dịch | Tôi muốn biết được mình đã đặt những món hàng nào | **H** |  |
| PB03 | Khách hàng | Có thanh tìm kiếm sản phẩm | Tôi có thể tìm được những sản phẩm mong muốn một cách nhanh chóng | **H** |  |
| PB04 | Khách hàng | Giỏ hàng | Tôi có thể kiểm tra được những sản phẩm mình muốn đặt và thanh toán sau | **H** |  |
| PB05 | Khách hàng | Đặt hàng online | Tôi có được sản phẩm giao tận nơi mà không cần phải đến cửa hàng | **H** |  |
| PB06 | Khách hàng | Thanh toán trực tiếp trên website | Tôi có thể thanh toán trước thông qua các ví điện tử | **H** |  |
| PB07 | Khách hàng | Tự tạo chai sữa riêng của mình | Tôi muốn có một chai sữa mà tôi có thể tùy chọn loại hạt, lượng đường,… | **H** |  |
| PB8 | Khách hàng | Có bộ lọc sản phẩm | Tôi muốn xem sản phẩm được lọc theo loại hạt, giá tiền,… một cách cụ thể | **M** |  |
| PB9 | Khách hàng | Giao tiếp với người bán trực tuyến | Tôi có thể giải đáp các thắc mắc của mình một cách nhanh chóng thông qua việc chat trực tiếp trên hệ thống | **M** |  |
| PB10 | Chủ cửa hàng | Tạo cửa hàng trực tuyến | Tôi muốn tạo cửa hàng trực tuyến để có thể đăng bán sản phẩm kèm những thông tin của sản phẩm đó | **H** |  |
| PB11 | Chủ cửa hàng | Quản lý đơn hàng | Tôi muốn xem các đơn đặt hàng để từ đó có thể cung cấp được sản phẩm đến tay người dùng, thông báo cho người dùng về trạng thái của đơn hàng. | **H** |  |
| PB12 | Chủ cửa hàng | Quản trị thông tin khách hàng | Tôi có thể có được thông tin khách hàng từ đó đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp | **H** |  |
| PB13 | Chủ cửa hàng | Xem báo cáo | Tôi có thể quản lý các thông tin về tài chính lẫn đơn hàng theo các mốc thời gian | **H** |  |
| PB14 | Chủ cửa hàng | Mục blog để viết bài | Tôi có thể viết các bài viết liên quan tới sức khỏe nhằm hỗ trợ việc SEO | **M** |  |

## Feature Description

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Feature Name** | **Description** | **Priority** | **Status** |
| **PB01** | Đăng nhập | Khách hàng đăng ký tài khoản và mật khẩu sau đó đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản mật khẩu đó. | **H** |  |
| **PB02** | Lịch sử giao dịch | Với mỗi tài khoản đã được đăng ký, khách hàng có thể xem được lịch sử giao dịch của mình | **H** |  |
| **PB03** | Thanh tìm kiếm sản phẩm | Khách hàng có thể tìm được sản phẩm mong muốn với các keyword nhập vào | **H** |  |
| **PB04** | Giỏ hàng | Lưu lại những sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng và thanh toán | **H** |  |
| **PB05** | Đặt hàng | Khách hàng đặt hàng trong cửa hàng trực tuyến của trang web | **H** |  |
| **PB06** | Thanh toán | Khách hàng có thể thanh toán online qua ví điện tử hay thẻ ngân hàng: ứng dụng điện thoại, mobile banking, các trang web thanh toán. | **H** |  |
| **PB07** | Tạo chai sữa riêng | Khách hàng có thể tạo chai sữa cho riêng mình bằng cách tự chọn các loại hạt, lượng đường, dung tích chai sữa và đặt mua sản phẩm đó. | **H** |  |
| **PB08** | Bộ lọc sản phẩm | Lọc sản phẩm theo các tính năng: Loại hạt, giá tiền, kích cỡ | **M** |  |
| **PB09** | Chat với cửa hàng | Tích hợp messenger của facebook MẦM Nut Milk lên website để người dùng cho thể chat trực tiếp với cửa hàng trên trang web | **M** |  |
| **PB10** | Cửa hàng | Chủ cửa hàng có thể đăng bán các sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm lên website | **H** |  |
| **PB11** | Xem đơn đặt hàng | Chủ cửa hàng có thể xem các đơn đặt hàng, trạng thái đơn hàng và từ đó cung cấp đơn hàng cho khách hàng. | **H** |  |
| **PB12** | Quản lý thông tin khách hàng | Xem thông tin các khách hàng đã đăng ký, các khách hàng đã mua trên hệ thống | **H** |  |
| **PB13** | Báo cáo | Báo cáo các chỉ số về thông tin các đơn đặt hàng, số tiền thu được. | **H** |  |
| **PB14** | Blog | Mục blog để đăng tải các bài viết về vấn đề sức khỏe, hỗ trợ việc SEO trang web | **M** |  |