* 1. Hiện thực hóa use case nghiệp vụ
     1. Use case Thêm trạm

|  |  |
| --- | --- |
| Use case | Thêm trạm |
| Mã số |  |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | D:\WORK\IV - HK1\PTUDHTTTHD\2 - System Requirement Specification\[BRS.ACT3-1] Thêm trạm.png[BRS.ACT3-1] Thêm trạm |

* + 1. Use case Mua/thuê mặt bằng

|  |  |
| --- | --- |
| Use case | Mua/thuê mặt bằng |
| Mã số |  |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | D:\WORK\IV - HK1\PTUDHTTTHD\2 - System Requirement Specification\[BRS.ACT3-2] Mua_thuê mặt bằng.png[BRS.ACT3-2] Mua_thuê mặt bằng |

* + 1. Use case Triển khai trạm

|  |  |
| --- | --- |
| Use case | Triển khai trạm |
| Mã số |  |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | D:\WORK\IV - HK1\PTUDHTTTHD\2 - System Requirement Specification\[BRS.ACT3-3] Triển khai trạm.png[BRS.ACT3-3] Triển khai trạm |

* + 1. Use case Ngưng hoạt động trạm

|  |  |
| --- | --- |
| Use case | Ngưng hoạt động trạm |
| Mã số |  |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | [BRS.ACT3-4] Ngưng hoạt động trạm |

* + 1. Use case Cho thuê quầy kinh doanh

|  |  |
| --- | --- |
| Use case | Cho thuê quầy kinh doanh |
| Mã số |  |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | D:\WORK\IV - HK1\PTUDHTTTHD\2 - System Requirement Specification\[BRS.ACT3-5] Cho thuê quầy kinh doanh.png[BRS.ACT3-5] Cho thuê quầy kinh doanh |

* + 1. Use case Thu tiền thuê quầy định kỳ

|  |  |
| --- | --- |
| Use case | Thu tiền thuê quầy định kỳ |
| Mã số |  |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | D:\WORK\IV - HK1\PTUDHTTTHD\2 - System Requirement Specification\[BRS.ACT3-6] Thu tiền thuê quầy định kỳ.png[BRS.ACT3-6] Thu tiền thuê quầy định kỳ |

* + 1. Use case Gia hạn hợp đồng thuê quầy

|  |  |
| --- | --- |
| Use case | Gia hạn hợp đồng thuê quầy |
| Mã số |  |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | D:\WORK\IV - HK1\PTUDHTTTHD\2 - System Requirement Specification\[BRS.ACT3-7] Gia hạn hợp đồng thuê quầy.png[BRS.ACT3-7] Gia hạn hợp đồng thuê quầy |

1. Đặc tả yêu cầu
   1. Thêm trạm

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số: | |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | Thực hiện thêm một trạm mới, qua các giai đoạn thu thập thông tin, tìm mặt bằng, xây dựng, tổ chức nhân viên, các chuyến xe liên quan, nhà kinh doanh bên thứ ba… |

* 1. Mua/thuê mặt bằng

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số: | |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | Chuỗi hoạt động từ lúc giám đốc quyết định lập trạm đến khi mua/thuê được mặt bằng thích hợp. |

* 1. Triển khai trạm

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số: | |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | Chuỗi hoạt động từ sau khi có được mặt bằng đến lúc dưa trạm vào hoạt động. |

* 1. Ngưng hoạt động trạm

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số: | |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | Biệt lập trạm đó ra khỏi phần còn lại của công ty: hủy hoặc chỉnh các chuyến xe đi qua, giảm biên chế nhân viên, niêm phong… |

* 1. Cho thuê quầy kinh doanh

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số: | |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | Cho bên thứ ba mở quầy kinh doanh dịch vụ ví dụ như ăn uống, đồ lưu niệm… |

* 1. Thu tiền thuê quầy định kỳ

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số: | |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | Thu tiền thuê quầy theo định kỳ dựa trên hợp đồng |

* 1. Gia hạn hợp đồng thuê quầy

|  |  |
| --- | --- |
| Mã số: | |
| Tham chiếu |  |
| Mô tả | Cho khách hàng thuê quầy gia hạn hợp đồng nếu cả hai bên chấp thuận. |