1. **Đặc tả Use case xem chi tiết bãi xe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mã Use case** | UC001 | **Tên Use case** | Xem chi tiết bãi xe |
| **Tác nhân** | Khách | | |
| **Tiền điều kiện** | Khách hàng đã vào và sử dụng được hệ thống, và đang trong use case Xem danh sách bãi xe | | |
| **Luồng sự kiện chính**  **(Thành công)** | **STT** | **Thực hiện bởi** | **Hành động** |
| 1. | Khách | Chọn 1 bãi trong danh sách bãi |
| 2. | Hệ thống | Hiển thị bãi xe chi tiết |
| **Luồng sự kiện thay thế** | 2.a | Hệ thống | Nếu không có bãi xe nào trong danh sách, thông báo “Không có bãi xe hiển thị” |
| **Hậu điều kiện** | Hiển thị chi tiết bãi xe | | |