ĐẶC TẢ MÀN HÌNH USE CASE XEM THÔNG TIN XE TRONG BÃI

1. Màn hình “Thông tin chi tiết bãi xe"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EcoBike | | Date of creation | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Thông tin chi tiết bãi xe | 16/12/2020 |  |  | Vũ Trung Nghĩa |
|  | | Control | Operation | Function | |
| Khu vực hiện thị thông tin chi tiết bãi xe | Khởi tạo | Hiển thị thông tin chi tiết bãi xe | |
| Khu vực hiện thị danh sách xe trong bãi | Khởi tạo | Hiển thị danh sách các xe hiện có trong bãi. Thông tin hiển thị gồm mã xe – loại xe | |
| Khu vực hiện thị danh sách xe trong bãi | Double clicks | Người dùng xem chi tiết thông tin một xe | |

\* Định nghĩa trường thuộc tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | Thông tin chi tiết bãi xe | | |
| Attribute | Type | Field Attribute | Remarks |
| Mã bãi xe | String | Đỏ | Căn trái |
| Tên bãi | String | Đỏ | Căn trái |
| Địa chỉ | String | Đỏ | Căn trái |
| Khu vực | String | Đỏ | Căn trái |
| Số điểm đỗ xe | String | Đỏ | Căn trái |
| Số xe trong bãi | String | Đỏ | Căn trái |
| Mã xe | String | Đen | Căn trái |
| Loại xe | String | Đen | Căn trái |

2. Màn hình “Thông tin chi tiết xe”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EcoBike | | Date of creation | Approved by | Reviewed by | Person in charge |
| Screen specification | Thông tin chi tiết xe | 16/12/2020 |  |  | Vũ Trung Nghĩa |
|  | | Control | Operation | Function | |
| Nút “OK” | Click | Người dùng xác nhận và đóng của sổ | |
| Khu vực hiển thị thông tin chi tiết xe | Khởi tạo | Hiển thị thông tin chi tiết xe | |

\* Định nghĩa trường thuộc tính:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Screen Name | Thông tin chi tiết bãi xe | | |
| Attribute | Type | Field Attribute | Remarks |
| Mã xe | String | Đỏ | Căn trái |
| Loại xe | String | Đỏ | Căn trái |
| Giá trị | String | Đỏ | Căn trái |
| Giá thuê 30 phút đầu | String | Đỏ | Căn trái |
| Giá thuê mỗi 15 phút sau 3 phút đầu | String | Đỏ | Căn trái |
| Lượng pin còn lại | String | Đỏ | Căn trái |
| Thời gian sử dụng tối đa | String | Đỏ | Căn trái |
| Biển số xe | String | Đỏ | Căn trái |