# Tài Liệu Yêu Cầu Hệ Thống (CV Management)

# 1. Giới Thiệu

Đây là tài liệu mô tả các chức năng của hệ thống, được phân loại theo từng module chính.

# 2. Các Module và Chức năng của Hệ thống

## 2.1. Module: Bảng điều khiển (Function 01)

01 - 001: Tổng CV  
  
 Tính năng: Hiển thị tổng số CV và phần trăm tăng trưởng so với tháng trước từ danh sách Ứng viên đã upload CV.

01 - 002: Vị trí đang tuyển  
  
 Tính năng: Hiển thị tổng số vị trí đang tuyển và phần trăm tăng trưởng so với tháng trước từ danh sách vị trí công việc trong phần mô tả công việc.

01 - 004: CV phỏng vấn  
  
 Tính năng: Hiển thị tổng số CV phỏng vấn và phần trăm tăng trưởng so với tháng trước lấy từ danh sách lịch phỏng vấn trong lịch phỏng vấn.

01 - 005: Thời gian tuyển trung bình  
  
 Tính năng: Hiển thị phần trăm tăng trưởng và thời gian tuyển trung bình có thể được tính trung bình từ ngày đăng cho đến ngày đóng của các job đã được khởi tạo từ mô tả công việc.

01 - 006: Xu hướng CV theo thời gian  
  
 Tính năng: Hiển thị được biểu đồ thể hiện CV với trục tung là số lượng CV và trục hoành là thời gian.

01 - 007: Nguồn ứng viên  
  
 Tính năng: Chưa có dữ liệu (cần được xác định rõ).

01 - 008: Top vị trí tuyển dụng  
  
 Tính năng: Đây có thể là nơi chứa các vị trí tuyển dụng có nhiều ứng viên nhất từ danh sách vị trí trong mô tả công việc.

01 - 009: Hoạt động gần đây  
  
 Tính năng: Đây có thể là nơi chứa lịch sử hoạt động của trang web như: Tạo vị trí tuyển dụng, Lịch phỏng vấn, đánh giá phỏng vấn,...

## 2.2. Module: Mô tả công việc (Function 02)

02 - 001: Tổng JDs, JDs đang mở, Tổng ứng viên, Lượt xem.  
  
 Tính năng: Hiển thị thông tin được thống kê từ danh sách các vị trí công việc được khởi tạo.

02 - 002: Bộ lọc và thanh tìm kiếm  
  
 Tính năng: Cho phép lọc và tìm kiếm thông tin trên danh sách vị trí.

02 - 003: Tạo JDs  
  
 Tính năng: Cho phép tạo JDs mới.

02 - 004: Sao chép  
  
 Tính năng: Sao chép JDs có sẵn.

02 - 005: Chỉnh sửa JDs  
  
 Tính năng: Chỉnh sửa thông tin và cập nhật trạng thái JDs.

02 - 006: Xem chi tiết  
  
 Tính năng: Xem chi tiết thông tin của từng JDs.

02 - 007: Chia sẻ JDs  
  
 Tính năng: Đã có thể chia sẻ (cần cải thiện).

02 - 008: Xóa  
  
 Tính năng: Xóa JDs trong danh sách.

02 - 009: Tạo câu hỏi và phân tích JDs bằng AI  
  
 Tính năng: Cho phép phân tích JDs và tạo câu hỏi bằng AI.

## 2.3. Module: Cài đặt hệ thống (Email) (Function 03)

03 - 001: Cài đặt Email  
  
 Tính năng: Thiết lập email cho chức năng quản lý Email.

## 2.4. Module: Cài đặt hệ thống (Công ty) (Function 04)

04 - 001: Thông tin công ty  
  
 Tính năng: Thiết lập thông tin công ty bao gồm tên và địa chỉ

04 - 002: Ngôn ngữ hiển thị  
  
 Tính năng: Thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho toàn bộ hệ thống.

04 - 003: Logo  
  
 Tính năng: Cho phép upload và thay đổi logo.

04 - 004: Mô tả công ty, địa chỉ, email liên hệ.  
  
 Tính năng: Cho phép thay đổi và cập nhật các thông tin mô tả công ty, địa chỉ, email liên hệ.

04 - 005: Màu sắc giao diện  
  
 Tính năng: Cho phép thay đổi màu sắc giao diện bao gồm màu nền và màu button.

## 2.5. Module: Đánh giá phỏng vấn (Function 05)

05 - 001: Danh sách đánh giá  
  
 Tính năng: Hiển thị danh sách đánh giá ứng viên và các thông tin của buổi phỏng vấn.

05 - 002: Tìm kiếm  
  
 Tính năng: Tìm kiếm đánh giá phỏng vấn theo tên ứng viên, vị trí, người phỏng vấn,....

05 - 003: Tổng số đánh giá  
  
 Tính năng: Hiển thị chính xác tổng số đánh giá và tỷ lệ % chênh lệch so với tháng trước.

05 - 004: Đánh giá trung bình  
  
 Tính năng: Hiển thị thông số đánh giá trung bình của tất cả các đánh giá theo Ranking 1.0 đến 5.0 và so sánh chênh lệch với tháng trước.

05 - 005: Tỷ lệ khuyến nghị  
  
 Tính năng: Hiển thị thông số tỷ lệ khuyến nghị theo % và so sánh chênh lệch với tháng trước.

05 - 006: Đánh giá tháng này  
  
 Tính năng: Hiển thị số đánh giá của tháng và tỷ lệ % chênh lệch với tháng trước.

## 2.6. Module: Quản lý Email (Function 06)

06 - 001: Soạn Email  
  
 Tính năng: Hiển thị form nhập các thông tin cơ bản để gửi mail (email nhận, tiêu đề, cc, độ ưu tiên,..), có thể chọn template Email để gửi, xem trước và tùy chỉnh nội dung mail, gửi mail.

06 - 002: Test Email  
  
 Tính năng: Gửi email test để kiểm tra cấu hình Resend API, gửi mail đến email nhận test.

06 - 003: Tạo Template Email  
  
 Tính năng: Hiển thị from tạo template email tùy chỉnh cho quy trình tuyển dụng và tạo template.

06 - 004: Email đã gửi  
  
 Tính năng: Hiển thị được tổng số các Email đã gửi.

06 - 005: Tỷ lệ mở Email  
  
 Tính năng: Hiển thị % tỷ lệ mở Email.

06 - 006: Email đang chờ gửi  
  
 Tính năng: Hiển thị các email còn đang chờ gửi.

06 - 007: Email templates  
  
 Tính năng: Hiển thị tổng số template email đang có và danh sách template.

06 - 008: Lịch sử Email  
  
 Tính năng: Hiển thị lịch sử các Email đã gửi.

06 - 009: Tìm kiếm Email template  
  
 Tính năng: Tìm kiếm email template theo loại như phỏng vấn, nhận việc, từ chối,....

06 - 010: Thống kê các Email template  
  
 Tính năng: Hiển thị danh sách thống kê các template theo số lượng và số lần dùng cho từng loại.

## 2.7. Module: Cài đặt hệ thống (Thông báo) (Function 07)

07 - 001: Thông báo email  
  
 Tính năng: Tùy chọn Bật/Tắt nhận thông báo qua email và lưu cài đặt.

07 - 002: Nhắc nhở phỏng vấn  
  
 Tính năng: Tùy chọn Bật/Tắt nhắc nhở trước buổi phỏng vấn và lưu cài đặt.

07 - 003: Cập nhật ứng viên.

## 2.8. Module: Cài đặt hệ thống (Quản lý danh mục) (Function 08)

08 - 001: Tổng quan danh mục  
  
 Tính năng: Hiển thị danh sách tổng số danh mục và tổng số các mục nhỏ trong danh mục.

08 - 002: Chọn từng danh mục nhỏ  
  
 Tính năng: Hiển thị các thông tin cơ bản của từng danh mục và danh sách các mục nhỏ trong danh mục.

08 - 003: Quản lý từng danh mục nhỏ  
  
 Tính năng: Thêm hoặc xoá các mục nhỏ trong từng danh mục.

08 - 004: Nhập/xuất dữ liệu  
  
 Tính năng: Nhập hoặc xuất dữ liệu của các danh mục.

## 2.9. Module: Ứng viên (Function 09)

09 - 001: Search Bar  
  
 Tính năng: Tìm kiếm theo tên, email và vị trí.

09 - 002: Sort  
  
 Tính năng: Sort theo vị trí đã thêm.

09 - 003: Thêm ứng viên  
  
 Tính năng: Thêm tên, email và các thông tin khác của ứng viên vào hệ thống.

09 - 004: Xem ứng viên  
  
 Tính năng: Xem được tất cả thông tin của ứng viên.

09 - 005: Tổng hợp bằng AI  
  
 Tính năng: Hệ thống sẽ tổng hợp thông tin cơ bản từ form ứng viên, đánh giá độ hoàn thiện thông tin, và tạo hồ sơ tổng hợp cho AI phân tích.

09 - 006: Xóa ứng viên  
  
 Tính năng: Ứng viên sẽ bị xóa và đảm bảo thông tin không bị rò rỉ.

09 - 007: Trang quản lý ứng viên  
  
 Tính năng: Xem cập nhật đúng thông số khi xóa/thêm ứng viên.

## 2.10. Module: Lịch phỏng vấn (Function 10)

010 - 001: Tạo lịch phỏng vấn  
  
 Tính năng: Tạo lịch phỏng vấn khi có ứng viên nộp CV.

## 2.11. Module: Cài đặt - Người dùng (Function 11)

011 - 001: Thêm người dùng mới  
  
 Tính năng: Thêm người dùng để tạo tài khoản.

## 2.12. Module: Cài đặt - Phân quyền (Function 12)

012 - 001: Tổng quan  
  
 Tính năng: Hiện thông tin về các role.

012 - 002: Quản lý vai trò  
  
 Tính năng: Hiện thông tin về các vai trò.

012 - 003: Chỉnh sửa vai trò  
  
 Tính năng: Chỉnh sửa thông tin của admin, User, v.v.

012 - 004: Ma trận phân quyền  
  
 Tính năng: Có thể chỉnh sửa quyền xem, tạo, sửa, xóa theo các role.

Updating.........