**\*Admin: Kiểm duyệt xe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã Use case | UC001 | Tên Use case | Thêm xe |
| Tác nhân chính | Admin | | |
| Tác nhân phụ | Không có | | |
| Tiền điều kiện | Admin đã đăng nhập vào hệ thống | | |
| Luồng sự kiện chính (thành công) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Thực hiện bởi | Hành động | | 1 | Admin | Truy cập vào trang chủ của hệ thống cho thuê xe trực tuyến | | 2 | Admin | Chọn tùy chọn “Xe” từ menu | | 3 | Hệ thống | Hiển thị thông tin danh sách các xe mới | | 4 | Admin | Chọn cụ thể một xe | | 5 | Admin | Xem xét các thông tin về xe và chủ xe | | 6 | Hệ thống | Hiển thị chi tiết thông tin về xe và chủ xe | | 7 | Admin | Quyết định đồng ý hoặc từ chối đơn xe | | 8 | Hệ thống | Hiển thị thông báo "Đơn xe đã được kiểm duyệt" | | | |
| Luồng sự kiện thay thế | |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Thực hiện bởi | Hành động | | 7a | Admin | Từ chối đơn xe và đưa ra lý do từ chối | | | |
| Hậu điều kiện | Chủ xe sẽ nhận được thông báo về đơn xe đã được kiểm duyệt | | |

**\*Admin: kiểm duyệt đơn thuê**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã Use case | UC002 | Tên Use case | Kiểm duyệt đơn xe |
| Tác nhân chính | Admin | | |
| Tác nhân phụ | Không có | | |
| Tiền điều kiện | Admin đăng nhập vào hệ thống  Có đơn xe/ đơn cho thuê xe cần kiểm duyệt | | |
| Luồng sự kiện chính (thành công) | |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Thực hiện bởi | Hành động | | 1 | Admin | Truy cập vào trang chủ của hệ thống cho thuê xe trực tuyến | | 2 | Admin | Chọn tùy chọn "Xem Thông tin các đơn cho thuê" từ menu | | 3 | Hệ thống | Hiển thị danh sách các đơn | | 4 | Admin | Chọn một đơn xe cụ thể từ danh sách để xem chi tiết | | 5 | Hệ thống | Hiển thị thông tin chi tiết của xe đã chọn | | 6 | Admin | Kiểm tra thông tin của người thuê | | 7 | Admin | Quyết định xác nhận hoặc từ chối đơn | | 8 | Hệ thống | Cập nhật trạng thái đơn | | | |
| Luồng sự kiện thay thế | |  |  |  | | --- | --- | --- | | STT | Thực hiện bởi | Hành động | | 7a | Admin | Khi từ chối, admin đưa ra lý do từ chối của đơn | | | |
| Hậu điều kiện | Người thuê được nhận thông báo từ hệ thống về trạng thái thái của đơn | | |