Owner by Gourp 42

[22 September, 2024]

CV HUB Project

BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT

**Revision History**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Date | Version | Author | Description |
| 1 | 17/9/2024 | 1.0 | Trinh, Quỳnh | Tạo file tài liệu bao gồm: Cover Page, Content, mục 1 và mục 3 |
| 2 | 18/9/2024 |  | Trinh, Quỳnh | Xây dựng nội dung cho mục 1.1 |
| 3 | 19/9/2024 |  | Trinh, Quỳnh | Xây dựng nội dung cho mục 1.2 |
| 4 | 19/9/2024 |  | Trinh, Quỳnh | Xây dựng nội dung cho mục 1.3 và 1.4 |
| 5 | 21/9/2024 |  | Trinh, Quỳnh | Xây dựng nội dung cho mục 2.1 và mục 2.2 |
| 6 | 22/9/2024 |  | Trinh, Quỳnh | Cập nhật nội dung cho mục 2.2 |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |

**Document Approvals**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Role | Name | Title | Signature | Date |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

MỤC LỤC

[1 Introduction 1](#_Toc177943458)

[1.1 Project Summary 1](#_Toc177943459)

[1.1.1 Overview 1](#_Toc177943460)

[1.1.2 Objectives 1](#_Toc177943461)

[1.1.3 Background 1](#_Toc177943462)

[1.1.4 Business Drivers 1](#_Toc177943463)

[1.2 Project Scope 2](#_Toc177943464)

[1.2.1 Epic 2](#_Toc177943465)

[1.2.2 Functionality 2](#_Toc177943466)

[1.2.3 Assumptions 2](#_Toc177943467)

[1.2.4 Risks \* 2](#_Toc177943468)

[1.3 Project Timeline *[Update Later]* 3](#_Toc177943469)

[1.4 Key Stakeholders 3](#_Toc177943470)

[2 Business Requirements 4](#_Toc177943471)

[2.1 Use Case Specification 4](#_Toc177943472)

[2.1.1 Use Case List 4](#_Toc177943473)

[2.1.2 Use Case Detail 4](#_Toc177943474)

[2.2 Functional Requirements 10](#_Toc177943475)

[2.3 Non-Functional Requirements 10](#_Toc177943476)

[3 Appendices 10](#_Toc177943477)

[3.1 List of Acronyms 10](#_Toc177943478)

[3.2 Glossary of Terms 10](#_Toc177943479)

[3.3 Related Documents 10](#_Toc177943480)

# Introduction

CV Hub là một dự án trong hệ sinh thái của nền tảng FreelanceHub do nhóm sinh viên phát triển với mục tiêu rèn luyện kỹ năng lập trình và phát triển sản phẩm phần mềm thực tế. Dự án này cung cấp một công cụ cho người dùng đăng tải và quản lý CV, giúp kết nối với nhà tuyển dụng và mở rộng cơ hội việc làm. Toàn bộ các sản phẩm cuối cùng và sản phẩm trung gian đều thuộc sở hữu của FreelanceHub.

## Project Summary

### Overview

CV Hub là một nền tảng quản lý và kết nối giữa các ứng viên và nhà tuyển dụng. Nó cho phép ứng viên nộp CV trực tuyến và quản lý thông tin hồ sơ cá nhân một cách dễ dàng. Đồng thời, CV Hub cung cấp các công cụ để nhà tuyển dụng tìm kiếm và đánh giá ứng viên dựa trên CV đã được nộp.

### Objectives

* **Mục tiêu chính:**
* Cung cấp một nền tảng quản lý CV cho người dùng với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
* Tạo môi trường giúp ứng viên kết nối trực tiếp với các nhà tuyển dụng tiềm năng.
* Hoàn thành dự án trước quý 4 năm nay.
* **Mục tiêu bổ trợ:**
* Giúp ứng viên dễ dàng cập nhật và duy trì hồ sơ của họ trên hệ thống.
* Hỗ trợ nhà tuyển dụng tìm kiếm và đánh giá ứng viên một cách nhanh chóng và hiệu quả.
* Xây dựng một cộng đồng chuyên nghiệp dành riêng cho các ứng viên và nhà tuyển dụng giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

### Background

* **Bối cảnh của Khách hàng**
* Trước khi sử dụng CV Hub, nhiều ứng viên gặp khó khăn trong việc nộp CV cho nhiều nhà tuyển dụng cùng lúc. Họ thường phải gửi CV qua email hoặc các nền tảng riêng lẻ, dẫn đến việc không thể theo dõi các cơ hội việc làm một cách có hệ thống. Ngoài ra, nhà tuyển dụng cũng gặp khó khăn trong việc quản lý hồ sơ ứng viên, phân loại và đánh giá chất lượng ứng viên.
  + Vì vậy, CV Hub ra đời với mục tiêu cung cấp giải pháp hiệu quả để cả ứng viên và nhà tuyển dụng có thể quản lý CV và quy trình tuyển dụng một cách mượt mà.
* **Giới thiệu công ty** 
  + FreelanceHub là một nền tảng kết nối cộng đồng freelancer với các dự án và cơ hội việc làm. Với sự mở rộng của hệ sinh thái này, CV Hub được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của cả ứng viên và nhà tuyển dụng, hướng tới việc tạo ra một quy trình tuyển dụng hiện đại và tiện lợi.

### Business Drivers

* **Về thị trường lao động:**
* CV Hub giúp nâng cao khả năng tiếp cận và kết nối giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, tạo điều kiện để các ứng viên tài năng nhanh chóng tìm được cơ hội việc làm phù hợp.
* **Về hoạt động:**
* Nền tảng này giúp nhà tuyển dụng tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm và đánh giá ứng viên.
* Giúp ứng viên duy trì và cập nhật hồ sơ CV một cách nhanh chóng mà không cần nộp lại nhiều lần khi ứng tuyển vào các vị trí khác nhau.

CV Hub là một giải pháp toàn diện nhằm nâng cao chất lượng quy trình tuyển dụng, đồng thời mang lại những cơ hội tốt hơn cho cả ứng viên và nhà tuyển dụng trong việc tìm kiếm nhân tài và cơ hội việc làm.

## Project Scope

### Epic

|  |  |
| --- | --- |
| **In-Scope** | **Out-of-Scope** |
| Viết các tài liệu bao gồm: Business Requirement Document (BRD), một phần của Detail Design, Coding, và một phần của Unit Testing. | Viết các tài liệu bao gồm: Software Requirements Specification (SRS), High-Level Design, Unit Testing hoàn chỉnh, Integration Testing, System Testing. |
| Các giai đoạn triển khai: Deployment Server, Maintain. | Các giai đoạn như Integration Testing, System Testing. |

### Functionality

|  |  |
| --- | --- |
| **In-Scope** | **Out-of-Scope** |
| **USER** | |
| 1. Đăng tải CV dưới định dạng PDF, DOC, DOCX.  2. Quản lý và cập nhật hồ sơ CV.  3. Xem các phản hồi từ nhà tuyển dụng.  4. Tích hợp với LinkedIn để tự động cập nhật hồ sơ. | 1. |
| **ADMIN** | |
| 1. Quản lý danh sách các CV đã nộp.  2. Phân quyền quản lý cho các nhà tuyển dụng.  3. Xóa hoặc kiểm duyệt các CV không hợp lệ. | 1. |

### Assumptions

* Các nhà tuyển dụng và ứng viên đều có khả năng truy cập hệ thống trực tuyến.
* Nền tảng sẽ hoạt động trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn.
* Các file CV tải lên phải hợp lệ (PDF, DOC, DOCX) và không có chứa nội dung phản cảm.

### Risks \*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Risk Category** | **Description** | **Consequence(s)** | **Probabilities** | **Risk Response** | **Risk Control Strategy** |
| R-01 | Con Người | Development Team là nhóm sinh viên mới và chưa có nhiều kinh nghiệm. | Bị giới hạn trong việc phát triển tính năng phức tạp, chậm trễ trong việc hoàn thành dự án. |  | Trung bình | Giải quyết hiệu quả |
| R-02 | Con Người | Chưa có đủ điều kiện kiến thức về một số công nghệ tích hợp như LinkedIn API hoặc quét CV. | Chậm trễ hoặc không tích hợp được các tính năng mong muốn. | Trung bình | Trung bình | Tăng cường đào tạo và cập nhật công nghệ cho team. |
| R-03 | Con Người | Người dùng có thể đăng tải CV với thông tin giả hoặc nội dung không phù hợp. | Gây tổn hại đến uy tín của nền tảng. | Trung bình | Phòng tránh | Kiểm duyệt CV trước khi công khai hoặc áp dụng cơ chế báo cáo nội dung. |
| R-04 | Con Người | Chưa hoàn thành đúng thời hạn triển khai các tính năng chính của nền tảng. | Dự án bị trì hoãn. | Cao | Giảm thiểu | Cập nhật tiến độ dự án hàng tuần và giám sát chặt chẽ bởi Project Manager. |

## Project Timeline *[Update Later]*

* **Giai đoạn 1:** Hoàn thành giai đoạn đặc tả yêu cầu và phân tích, Deadline: 30/09/2024.
* **Giai đoạn 2:** Phát triển và tích hợp các chức năng chính (Upload CV, quản lý hồ sơ), Deadline: 15/11/2024.
* **Giai đoạn 3:** Triển khai, kiểm thử, và sửa lỗi, Deadline: 30/12/2024.

## Key Stakeholders

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name/Organization** | **Role** | **Responsibility** |
| Lê Ngọc Thạch | Giám đốc của Công ty MKSOL và Project Manager | Cấp quyền truy cập website, quản lý và hỗ trợ phát triển dự án. |
| [Đối tác từ công ty tuyển dụng] | Đối tác tuyển dụng | Cung cấp dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng, phản hồi về các CV đã nộp. |
| Dev Team | Development Team | Phát triển các tính năng, giao diện người dùng và tích hợp các công nghệ liên quan. |
| Test Team | Development Team | Kiểm thử và đảm bảo tính ổn định, an toàn cho hệ thống trước khi phát hành. |
| Admin Team | Quản lý hệ thống | Phân quyền, quản lý và duyệt CV cho các nhà tuyển dụng. |

# Business Requirements

## Use Case Specification

### Use Case List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Title** | **Note** |
| **User Page** | |  |
| **UC01** | Đăng ký |  |
| **UC02** | Đăng nhập |  |
| **UC03** | Quản lý tài khoản |  |
| **UC04** | Đăng tải CV | Cho phép người dùng tải lên CV dưới định dạng PDF, DOC, DOCX. |
| **UC05** | Cập nhật CV | Cho phép người dùng chỉnh sửa và cập nhật hồ sơ CV |
| **UC06** | Tìm kiếm công việc | Người dùng có thể tìm kiếm và lọc theo từ khóa, vị trí, ngành nghề. |
| **UC07** | Ứng tuyển công việc | Nộp CV trực tiếp vào công việc đã tìm kiếm |
| **UC08** | Xem phản hồi nhà tuyển dụng | Hiển thị các phản hồi từ nhà tuyển dụng về hồ sơ CV đã nộp. |
| **UC09** | Theo dõi tình trạng ứng tuyển | Người dùng có thể theo dõi tiến trình của các đơn ứng tuyển. |
| **UC10** | Xem thông tin công việc đã ứng tuyển | Xem lại danh sách công việc mà người dùng đã ứng tuyển. |
| **Admin Page** | |  |
| **UCA01** | Xem danh sách CV đã nộp | Admin có thể xem và duyệt các CV đã được nộp vào hệ thống. |
| **UCA02** | Phân quyền nhà tuyển dụng | Quản lý phân quyền và tạo tài khoản cho các nhà tuyển dụng. |
| **UCA03** | Quản lý thông tin người dùng |  |
| **UCA04** | Kiểm duyệt nội dung CV | Kiểm tra nội dung CV trước khi cho phép nhà tuyển dụng truy cập. |
| **UCA05** | Báo cáo tình trạng CV | Xem các báo cáo về số lượng CV đã nộp, trạng thái xử lý CV. |

### Use Case Detail

#### Đăng ký

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Đăng ký | | Use case ID: UC01 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể tạo tài khoản mới trên CVHub để sử dụng các chức năng của hệ thống. | | |
| Entities involved:  E01 - User | | |
| Preconditions:  1. Người dùng chưa có tài khoản trên hệ thống CVHub.  2. Người dùng đã truy cập vào trang đăng ký của hệ thống. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** Truy cập trang đăng ký của hệ thống. | |
| 2. | Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập thông tin (họ tên, email, mật khẩu). | |
| 3. | **E01** Nhập đầy đủ thông tin và chọn nút "Đăng ký". | |
| 4. | Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ. | |
| 5. | Hệ thống gửi email xác nhận đến địa chỉ email của E01 | |
| 6. | **E01** Mở email và nhấp vào liên kết xác nhận. | |
| 7. | Hệ thống kích hoạt tài khoản và thông báo đăng ký thành công. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng đã đăng ký thành công và tài khoản được kích hoạt.  2. Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã tạo. | | |

#### Đăng nhập

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Đăng nhập | | Use case ID: UC02 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. | | |
| Entities involved:  E01 - User | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã có tài khoản trên CVHub.  2. Người dùng có kết nối internet. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** truy cập trang đăng nhập của hệ thống. | |
| 2. | Hệ thống hiển thị biểu mẫu yêu cầu nhập email và mật khẩu. | |
| 3. | **E01** nhập email và mật khẩu của tài khoản đã đăng ký | |
| 4. | Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ. | |
| 5. | Nếu thông tin hợp lệ, E01 được chuyển đến trang chủ. | |
| 6. | Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.  2. Người dùng có thể truy cập vào các tính năng của CVHub. | | |

#### Quản lý tài khoản

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Quản lý tài khoản | | Use case ID: UC03 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản cá nhân như mật khẩu, email, tên hiển thị. | | |
| Entities involved:  E01 - User | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  2. Người dùng có tài khoản đang hoạt động. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** truy cập trang quản lý tài khoản. | |
| 2. | Hệ thống hiển thị các tùy chọn chỉnh sửa thông tin (mật khẩu, email, tên hiển thị). | |
| 3. | **E01** chọn chỉnh sửa thông tin mong muốn và thực hiện các thay đổi. | |
| 4. | Hệ thống xác nhận thông tin và cập nhật tài khoản. | |
| 5. | Hệ thống thông báo cập nhật thành công. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng đã cập nhật thông tin tài khoản thành công.  2. Thông tin tài khoản mới được lưu trữ trong hệ thống | | |

#### Đăng tải CV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Đăng tải CV | | Use case ID: UC04 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể đăng tải CV lên hệ thống dưới định dạng PDF, DOC, hoặc DOCX. | | |
| Entities involved:  E01 - User | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  2. Người dùng có sẵn tệp CV trên thiết bị cá nhân. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** truy cập trang quản lý CV. | |
| 2. | Hệ thống hiển thị tùy chọn "Tải lên CV". | |
| 3. | **E01** chọn tệp CV từ thiết bị cá nhân và nhấp vào nút "Tải lên". | |
| 4. | Hệ thống kiểm tra định dạng và kích thước của tệp. | |
| 5. | Nếu hợp lệ, hệ thống tải tệp lên và lưu trữ. | |
| 6. | Hệ thống thông báo thành công và hiển thị CV trong trang quản lý CV. | |
| Primary use case postconditions:   1. CV của người dùng được đăng tải thành công lên hệ thống. 2. Người dùng có thể xem và chỉnh sửa CV trong trang quản lý. | | |

#### Cập nhật CV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Cập nhật CV | | Use case ID: UC05 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể cập nhật thông tin và chỉnh sửa CV của họ trên hệ thống. | | |
| Entities involved:  E01 - User | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã tải lên CV và muốn chỉnh sửa thông tin.  2. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** truy cập trang quản lý CV. | |
| 2. | Hệ thống hiển thị danh sách các CV đã tải lên. | |
| 3. | **E01** chọn CV muốn chỉnh sửa và nhấp vào "Chỉnh sửa". | |
| 4. | Hệ thống cho phép chỉnh sửa thông tin trực tiếp trên CV hoặc tải lại tệp mới. | |
| 5. | Thực hiện các chỉnh sửa mong muốn và nhấp "Lưu thay đổi". | |
| 6. | Hệ thống cập nhật thông tin mới và hiển thị thông báo thành công. | |
| Primary use case postconditions:  1. CV của người dùng được cập nhật thành công lên hệ thống.  2. Người dùng có thể xem lại CV mới trong trang quản lý. | | |

#### Tìm kiếm công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Tìm kiếm công việc | | Use case ID: UC06 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể tìm kiếm và lọc danh sách công việc theo từ khóa, vị trí, ngành nghề, hoặc tiêu chí khác. | | |
| Entities involved:  E01 - User | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã tải lên CV và muốn chỉnh sửa thông tin.  2. Hệ thống có danh sách công việc đã được đăng tải. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** truy cập trang "Tìm kiếm công việc". | |
| 2. | Hệ thống hiển thị biểu mẫu tìm kiếm, bao gồm các tiêu chí như từ khóa, vị trí, ngành nghề. | |
| 3. | **E01** nhập từ khóa và chọn các tiêu chí mong muốn. | |
| 4. | **E01** nhấp vào nút "Tìm kiếm". | |
| 5. | Hệ thống lọc và hiển thị danh sách công việc phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. | |
| 6. | **E01** có thể duyệt qua danh sách công việc và chọn công việc mong muốn để xem chi tiết. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng tìm được danh sách các công việc phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.  2. Người dùng có thể xem chi tiết từng công việc và tiếp tục với các bước tiếp theo, như ứng tuyển. | | |

#### Ứng tuyển công việc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Ứng tuyển công việc | | Use case ID: UC07 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể ứng tuyển vào công việc mà họ đã tìm kiếm thông qua việc nộp CV trực tiếp trên hệ thống. | | |
| Entities involved:  E01 - User | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  2. Người dùng đã tìm kiếm và xem chi tiết công việc.  3. Người dùng đã tải lên CV cá nhân trên hệ thống. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** chọn công việc mong muốn từ kết quả tìm kiếm và nhấp vào nút "Ứng tuyển" | |
| 2. | Hệ thống hiển thị tùy chọn tải lên CV mới hoặc sử dụng CV đã có sẵn | |
| 3. | **E01** chọn CV phù hợp và nhấp "Nộp CV". | |
| 4. | Hệ thống xác nhận nộp CV và gửi thông báo ứng tuyển thành công. | |
| 5. | Hệ thống gửi thông tin ứng tuyển đến nhà tuyển dụng. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng đã ứng tuyển vào công việc thành công.  2. Thông tin ứng tuyển và CV được gửi đến nhà tuyển dụng để xem xét. | | |

#### Xem phản hổi nhà tuyển dụng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Xem phản hổi nhà tuyển dụng | | Use case ID: UC08 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể xem các phản hồi từ nhà tuyển dụng liên quan đến hồ sơ CV mà họ đã nộp. | | |
| Entities involved:  E01 - User  E02- Employer | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  2 Người dùng đã ứng tuyển vào một hoặc nhiều công việc.  3. Nhà tuyển dụng đã gửi phản hồi về hồ sơ ứng tuyển của người dùng. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01**  truy cập trang "Phản hồi từ nhà tuyển dụng". | |
| 2. | Hệ thống hiển thị danh sách các phản hồi từ nhà tuyển dụng cho từng đơn ứng tuyển. | |
| 3. | **E01** chọn một phản hồi cụ thể để xem chi tiết. | |
| 4. | Hệ thống hiển thị nội dung phản hồi từ E02 (nhà tuyển dụng), bao gồm các thông tin như trạng thái hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoặc lời mời phỏng vấn. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng nhận được phản hồi từ nhà tuyển dụng về hồ sơ CV đã nộp.  2. Người dùng có thể tiếp tục với các bước như bổ sung thông tin hoặc phản hồi lại nhà tuyển dụng | | |

#### Theo dõi tình trạng ứng tuyển

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Theo dõi tình trạng ứng tuyển | | Use case ID: UC09 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể theo dõi tiến trình và tình trạng của các đơn ứng tuyển, bao gồm các bước như "Đã nộp", "Đang xử lý", "Được chấp nhận", hoặc "Bị từ chối". | | |
| Entities involved:  E01 - User  E02- Employer | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  2. Người dùng đã ứng tuyển vào một hoặc nhiều công việc. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01**  truy cập trang "Theo dõi tình trạng ứng tuyển". | |
| 2. | Hệ thống hiển thị danh sách các công việc mà **E01** đã ứng tuyển. | |
| 3. | **E01** có thể xem tình trạng hiện tại của từng đơn ứng tuyển (Đang xử lý, Được chấp nhận, Từ chối). | |
| 4. | Hệ thống tự động cập nhật tình trạng của đơn ứng tuyển dựa trên thông tin từ nhà tuyển dụng. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng nắm bắt được tình trạng hiện tại của từng đơn ứng tuyển.  2. Người dùng có thể thực hiện các hành động tiếp theo dựa trên tình trạng đó, như chỉnh sửa hồ sơ hoặc liên hệ với nhà tuyển dụng. | | |

#### Xem thông tin công việc đã ứng tuyển

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use case title: Xem thông tin công việc đã ứng tuyển | | Use case ID: UC010 |
| **Version: 1.0** |
| **Last Changed:** 22/09/2024 |
| General use case description:  Người dùng có thể xem lại danh sách các công việc mà họ đã ứng tuyển, bao gồm thông tin chi tiết về công việc và tình trạng ứng tuyển. | | |
| Entities involved:  E01 - User  E02- Employer | | |
| Preconditions:  1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.  2. Người dùng đã ứng tuyển vào một hoặc nhiều công việc. | | |
| Primary use case flow of events: | | |
| 1. | **E01** truy cập trang "Lịch sử ứng tuyển". | |
| 2. | Hệ thống hiển thị danh sách các công việc mà **E01** đã ứng tuyển. | |
| 3. | **E01** chọn công việc cụ thể để xem chi tiết thông tin. | |
| 4. | Hệ thống hiển thị chi tiết về công việc đã ứng tuyển, bao gồm mô tả công việc, thời gian nộp đơn, và tình trạng đơn ứng tuyển. | |
| Primary use case postconditions:  1. Người dùng xem được thông tin chi tiết của các công việc đã ứng tuyển.  2. Người dùng có thể kiểm tra lại các công việc đã nộp và tình trạng ứng tuyển hiện tại. | | |

## Functional Requirements

*[Update Later]*

## Non-Functional Requirements

*[Update Later]*

# Appendices

## List of Acronyms

*[Update Later]*

## Glossary of Terms

*[Update Later]*

## Related Documents

*[Update Later]*