* Cơ sở vật chất và tiện ích trên xe – **Bus’ s quality and utilities level**
* Mức độ chuyên nghiệp của dịch vụ- **Professional Service level**
* Thái độ phục vụ của nhân viên– **Staff’s behavior level**
* Quy định an toàn cho hành khách và hành lý - **Safety regulations for passengers and baggage**
* Đánh giá **– Rating**
* Họ và tên **– Name**
* Đến từ Thành Phố **- From**
* **C**hia sẻ cùng Onbus về hành trình du lịch của bạn **– Share with Onbus your jorney**
* Thông tin khách hàng **– Customer information**
* Tên khách hàng **– Full name**
* Email
* Số điện thoại **– Phone number**
* Vé chiều đi **– One way ticket**
* Vé chiều về **- Round trip ticket**
* Số lượng **– Quanlity**
* Mã vé **– Code**
* Điểm khởi hành **– From**
* Điểm đến **– To**
* Ngày và giờ khởi hành **– Date and Time**
* Số ghế **- Number of seat**
* Số xe – **Nuber of bus**
* Huỷ vé – **Cancellation**

**-Congratulation !!!**

**Our system confirm your approval successful. Your code is: ….The information will send to email: ….. Thank you for using Onbus service.**

**Hotline: ….**