Employee Management Program

: Xóa thông tin

Version <1.0>

Revision History

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 22/1/2022 | 1.0 | Specify Use-Case |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

1. Use-Case Name: Xóa thông tin 4

1.1 Brief Description 4

1.2 Actor(s) 4

2. Flow of Events 4

2.1 Basic Flow 4

2.2 Alternative Flows 4

2.3 Exception Flow 4

3. Preconditions 4

4. Postconditions 4

5. Extension Points 4

Use-Case Specification: Xóa thông tin

Use-Case ID: UC-2.3

# Use-Case Name: Xóa thông tin

## Brief Description

Xóa thông tin của các nhân viên trong công ty đã được lưu sẵn trong hệ thống

## Actor(s)

Quản lý

# Flow of Events

## Basic Flow

1. Người dùng truy cập chức năng Xóa
2. Người dùng chọn và xóa thông tin của nhân viên đã được lưu sẵn trong hệ thống
3. Hệ thống xác nhận thông tin cá nhân đã xóa thành công và cho phép người quay lại màn hình chủ
4. Hệ thống ghi nhận thông tin vào hệ thống dữ liệu

## Alternative Flows

2.a) Người dùng chọn phương thức xóa theo chọn tick

2.a.1) Người dùng tick 1 loạt những người cần xóa

Use case tiếp tục ở bước 3

2.b) Người dùng chọn phương thức xóa tất cả dữ liệu trong hệ thống

2.b.2) Hệ thống yêu cầu cần quyền Admin

2.b.3) Người dùng xác nhận quyền

Use Case tiếp tục ở bước 3

## Exception Flow

4) Hệ thống xác nhận thông tin cá nhân đã xóa không thành công và hiển thị thông báo.

4.1) Người dùng chọn quay lại.

Use Case quay lại bước 2 của basic flow.

4.2) Người dùng chọn lệnh hủy xóa

Use Case dừng lại

# Preconditions

* Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
* Tài khoản người dùng đã được phân quyền
* Thiết bị của người dùng đã được kết nối mạng LAN khi thực hiện đăng nhập

# Postconditions

* Người dùng xóa thông tin nhân viên thành công
* Hệ thống ghi nhận hoạt động vào hệ thống dữ liệu.

# Extension Points

* Khi chọn phương thức xóa tất cả, dữ liệu sẽ sẽ chỉ xóa ở trên mặt giao diện, và không bị xóa hẳn trong hệ thống, sau 7 ngày, dữ liệu sẽ chính thức bị xóa