

**PRODUCT BACKLOGS**

**LUST**

**Version: 1.0**

**Project team: 44K221.09**

**Created date: 14/3/2020**

**TEAM 44K221.09**

Table 1.1‑1 Project Information

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Project Acronym** | WDL | | |
| **Project Title** | LUST | | |
| **Start Date:** | 12- 3 – 2021 | | |
| **End Date:** | 14 - 3 – 2021 | | |
| **Project Owner** | Trần Quốc Trí | | |
| **Partner Organization** | Ph.D Cao Thị Nhâm | | |
| **Scrum Master** | Nguyễn Viết Anh | nvanh1011@gmail.com | +84858747405 |
| **Team Members** | Phạm Đỗ Vy Phương | ccvp151120@gmail.com | +84964671617 |
| Phạm Đình Khang | dinhkhang11223@gmail.com | +84355202624 |
| Lê Đặng Kiều My | kieumyledang@gmail.com | +8489818863 |
| Nguyễn Thị Ngọc Ánh | ntnanh57@gmail.com | +84364033016 |

Table 1.1‑ Document Information

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Document Title** | Product Backlog | | |
| **Author(s)** | Team 44K221.09 | | |
| **Role** | [LUST] Product\_Backlog v.1.1 | | |
| **Date** | 6/03/2021 | File name | [LUST]\_Product\_Backlog\_v1.1 |
| **URL** |  | | |
| **Access** | Project team and mentor | | |

Table 1.1‑ Revision History

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Version** | **Person(s)** | **Date** | **Description** |
| 1.0 | Team 44K221.09 | 14-03-2020 | Khởi tạo Product backlog |
| 1.1 | Team 44K221.09 | 14-03-2020 | Chỉnh sửa User Story và Feature Description |
|  |  |  |  |

**Mục lục nội dung**

[1 Project Overview 5](#_Toc65359616)

[1.1 Background 5](#_Toc65359617)

[1.2 Prior Art 5](#_Toc65359618)

[1.3 Proposed solution 5](#_Toc65359619)

[1.4 Goals 5](#_Toc65359620)

[1.5 Techniques 6](#_Toc65359621)

[2 Time Estimation 6](#_Toc65359622)

[3 Master Schedule 7](#_Toc65359623)

[4 Roles and responsibilities 8](#_Toc65359624)

**Mục lục bảng**

[Table 1.1‑1 Project Information 2](#_Toc66656773)

[Table 1.1‑2 Document Information 3](#_Toc66656774)

[Table 1.1‑3 Revision History 3](#_Toc66656775)

[Table 1.3‑1 Definitions, acronyms and abbeviations 5](#_Toc66656776)

[Table 1.4‑1 References 5](#_Toc66656777)

[Table 2.1‑1 User Stories 6](#_Toc66656778)

[Table 2.2‑1 Feature Description 7](#_Toc66656779)

# Introduction

## Purpose

Cung cấp danh sách các tính năng ưu tiên, chứa các mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.

Chứa danh sách đầy đủ tất cả các yêu cầu đang được xem xét, sắp xếp theo thứ tự và được sắp xếp theo ma trận với các đặc điểm chính khác để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch và ưu tiên.

## Scope

* Thể hiện vai trò của người dùng.
* Lưu trữ tất cả các yêu cầu của người dùng.
* Đưa ra mô tả ngắn gọn về tất cả các chức năng mong muốn trong sản phẩm.
* Ưu tiên từng tính năng của sản phẩm..

## Definitions, acronyms and abbeviations

Table 1.3‑ Definitions, acronyms and abbeviations

|  |  |
| --- | --- |
| Term | Definition |
| WDL | Wonderlust |
| PB | Product Backlog |
| H | Priority Level - High |
| M | Priority Level – Medium |
| L | Priority Level – Low |

## References

Table 1.4‑ References

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

# Product Backlog

## User Stories

Table 2.1‑ User Stories

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | As a/an | I want to ... | so that ... | Priority | Status |
| PB01 | Quản trị viên website | Khởi tạo cửa hàng | Tôi có thể tạo lập một cửa hàng mới với các thiết lập về tên, địa chỉ, giới thiệu và các thông tin liên quan. | **H** |  |
| PB02 | Quản trị viên website | Đăng tải sản phẩm | Tôi có thể đăng tải sản phẩm | **H** |  |
| PB03 | Quản trị viên website | Tạo mã giảm giá | Tôi có thể thêm, sửa và xóa các mã giảm giá của mình. | **H** |  |
| PB04 | Quản trị viên website | Quản lý cửa hàng | Tôi có thể quản lý các báo cáo về tài chính, đơn hàng | **H** |  |
| PB05 | Quản trị viên website | Liên hệ với khách hàng | Tôi có thể liên hệ với khách hàng thông qua địa chỉ, số điện thoại, email. | **H** |  |
| PB06 | Quản trị viên website | Hỗ trợ thiết kế website qua Elementor | Tôi có thể dễ dàng thiết kế Website thông qua các hiệu chỉnh sắp xếp các widget, điều chỉnh kích thước, màu sắc và chuyển động. | **H** |  |
| PB7 | Quản trị viên website | Quản lý các chính sách | Tôi có thể điều chỉnh và cập nhật các loại chính sách trên trang Chính sách. | **H** |  |
| PB8 | Khách hàng truy cập website | Tìm kiếm qua bộ lọc đặc điểm của sản phẩm | Tôi có thể tìm kiếm qua bộ lọc các loại sản phẩm, tình trạng hiển thị, trạng thái, nhãn hiệu | **H** |  |
| PB9 | Khách hàng truy cập website | Đề xuất các sản phẩm thịnh hành, best sale, các sản phẩm liên quan. | Tôi có thể nhìn thấy những sản phẩm nào đang thịnh hành, best sale hoặc những sản phẩm khác liên quan đến sản phẩm mà tôi dự định tìm kiếm dựa trên những đề xuất. | **M** |  |
| PB10 | Khách hàng truy cập website | Liên hệ với người bán | Tôi có thể liên hệ với người bán bằng chatbot, số điện thoại | **H** |  |
| PB11 | Khách hàng truy cập website | Quản lý giỏ hàng, áp mã voucher | Tôi có thể quản lý giỏ hàng về số lượng sản phẩm, những mặt hàng nào đã thêm vào và có mã voucher nào liên quan không. | **H** |  |
| PB12 | Khách hàng truy cập website | Thanh toán hoặc yêu cầu hoàn tiền | Tôi có thể lựa chọn những phương thức thanh toán COD | **H** |  |
| PB13 | Khách hàng truy cập website | Đánh giá sản phẩm sau mua | Tôi có thể đánh giá sản phẩm bằng comment | **H** |  |

## Feature Description

Table 2.2‑1 Feature Description

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feature Name | Description | Priority | Status |
| PB01 | Đăng sản phẩm | Đăng tải sản phẩm mới bằng các truy cập thẻ Sản Phẩm và điền các thông tin sản phẩm | **H** |  |
| PB02 | Tạo mã giảm giá | Tạo mới các mã giảm giá bằng cách truy cập thẻ Mã Giảm Giá và thiết lập các thông tin mã | **H** |  |
| PB03 | Quản lý cửa hàng | Quản lý cửa hàng đa nhiệm bằng plugin Woocommerce | **H** |  |
| PB04 | Liên hệ với khách hàng | Cửa hàng liên hệ được với khách đã đặt hàng thông qua thông tin khách hàng cung cấp. | **H** |  |
| PB05 | Tìm kiếm qua từ khoá sản phẩm/ tên cửa hàng | Từ khoá cho các sản phẩm, cửa hàng sẽ được tối ưu để khách hàng dễ dàng tìm kiếm. | **H** |  |
| PB06 | Đề xuất các sản phẩm thịnh hành, best sales, các sản phẩm liên quan. | Đưa ra các bảng đề xuất sản phẩm thịnh hành, best sales, các sản phẩm liên quan để khách hàng tham khảo. | **M** |  |
| PB7 | Yêu thích các sản phẩm | Vào Danh mục sản phẩm hoặc thẻ sản phẩm rồi bấm yêu thích sản phẩm bất kỳ | **M** |  |
| PB8 | Quản lý giỏ hàng, áp mã voucher | Quản lý giỏ hàng, các mã voucher bằng cách truy cập vào thẻ giỏ hàng và danh sách mã giảm giá | **H** |  |
| PB9 | Thanh toán | Chọn sản phẩm cần mua trong giỏ hàng và chọn hình thức thanh toán. | **H** |  |
| PB10 | Đánh giá sản phẩm sau mua | Truy cập vào đơn hàng của tôi, chọn mục đánh giá | **H** |  |
| PB11 | Hỗ trợ thiết kế website qua Elementor | Sử dụng công cụ elementor để kết hợp các hình khối, điều chỉnh kích thước và chuyển động để tạo nên Website phù hợp ngành hàng | **H** |  |
| PB12 | Quản lý các danh mục sản phẩm | Dựa vào các tính năng của Wordpress, plugin Woocommerce. | **H** |  |
| PB13 | Quản lý tài chính thông qua các báo cáo tài chính | Tính năng Analytics của Wordpress sẽ hỗ trợ phân tích và quản lý các báo cáo tài chính. | **H** |  |