****

**GOLD TIME MOVE**

**Ghi chép tiến độ**

****

08 Tháng Năm 2020

1. **GIAI ĐOẠN 1 (07/08/2020)**  
   1. App Driver:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Mô tả** | **Yêu cầu** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| Yêu cầu chung | - Đăng nhâp (có xác thực và không xác thực)  - Hiển thị vị trí.  - Hiển thị trạng thái hoạt động. | - Đăng nhập vào hệ thống, gửi và xác nhận OTP (nếu có)  - Liên kết map và hiển thị vị trí.  - Tùy chọn trạng thái hoạt động. |  |  |
| Trang chủ | | | | |
| Xác nhận chuyến | - Hiển thị yêu cầu xác nhận chuyến đi sau hoạt động booking từ khách hàng.  - Tùy chọn Xác nhận hoặc Hủy. | - Hiển thị thông tin chuyến đi.  -Hiển thị tùy chọn.  - Đồng bộ thời gian với app khách hàng.  - Tạo đơn hàng và hiển thị sau khi xác nhận. |  |  |
| Xác nhận đơn hàng | - Hiển thị yêu cầu xác nhận đơn hàng sau hoạt động booking từ khách hàng.  - Tùy chọn Xác nhận hoặc Hủy. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

2. App Khách hàng:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Mô tả** | **Yêu cầu** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| Yêu cầu chung | - Đăng nhâp (có xác thực và không xác thực)  - Hiển thị vị trí.  - Hiển thị trạng thái hoạt động. | - Đăng nhập vào hệ thống, gửi và xác nhận OTP (nếu có)  - Liên kết map và hiển thị vị trí. |  |  |
| Trang chủ | | | | |
| Ô tô | - Quy trình đặt ô tô. | - Nhập điểm khởi hành và điểm đến.  - Hiển thi tuyến đường và giá tiền.  - Lựa chọn loại dịch vụ (4 chỗ, 7 chỗ)  - Màn hình booking.  - Tìm tài xế, xác nhận.  - Đồng bộ thời gian với app driver. |  |  |
| Xe máy | - Quy trình đặt xe máy. | - Nhập điểm khởi hành và điểm đến.  - Hiển thi tuyến đường và giá tiền.  - Màn hình booking.  - Tìm tài xế, xác nhận.  - Đồng bộ thời gian với app driver. |  |  |
|  |  |  |  |  |

3. Quy trình vận hành:

1. **Giai đoạn 2 (28/08/2020)**1. App Driver:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Mô tả** | **Yêu cầu** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| Trang chủ | | | | |
| Xác nhận đơn hàng | - Hiển thị yêu cầu xác nhận đơn hàng sau hoạt động booking từ khách hàng.  - Tùy chọn Xác nhận hoặc Hủy. | - Hiển thị thông tin đơn hàng.  -Hiển thị tùy chọn.  - Đồng bộ thời gian với app khách hàng.  - Tạo đơn hàng và hiển thị sau khi xác nhận. |  |  |
| Hoạt động | | | | |
| Lịch sử hoạt động | - Hiển thị lịch sử các hoạt động (chuyến đi, giao hàng) | - Hiển thị tất cả các hoạt động.  - Cập nhật hoạt động mới.  - Tổng kết số lượng hoạt động. |  |  |
| Ví | | | | |
| Thông tin ví | Hiển thị số tiền trong ví. | - Hiển thị số tiền trong ví. |  |  |
| Hoạt động gần đây | Hiển thi các hoạt động gần đây. | - Hiển thị các giao dịch gần đây.  - Tổng thu nhập theo ngày, tuần, tháng. |  |  |
| Tài khoản | | | | |
| Thông tin tài khoản | - Hiển thi thông tin tài khoản. | - Hiển thi thông tin tài khoản. |  |  |

2. App Khách hàng:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mục tiêu** | **Mô tả** | **Yêu cầu** | **Đánh giá** | **Ghi chú** |
| Trang chủ | | | | |
| Giao hàng |  |  |  |  |
| Hoạt động | | | | |
| Tất cả hoạt động |  |  |  |  |
| Giao hàng |  |  |  |  |
| Thanh toán | | | | |
| Thông tin ví |  |  |  |  |
| Hoạt động gần đây |  |  |  |  |
| Tài khoản | | | | |
| Thông tin tài khoản |  |  |  |  |