|  |
| --- |
| Môn học phát triển ứng dụng hệ thống thông tin hiện đại – Bộ môn hệ thống thông tin – khoa công nghệ thông tin – trường đại học khoa học tự nhiên |
| Thiết kế chức năng hệ thống |
| Quản Lý Khách Sạn |
|  |
| **Biên soạn: Tú Phạm** |
| **9/9/2017** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Bảng | Mô tả |
| 1 | ThongTinDatPhong | Lưu trữ thông tin dặt phòng |
| 2 | ThongTinHuyDaPhong | Lưu trữ thông tin hủy phòng đã đặt. |

Mô tả chi tiết

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số |  | | | | |
| Tham chiếu | [FRA]- [CLS\_04] | | | | |
| Tên bảng | ThongTinHuyDatPhong | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | NgayHuy | datetime | datetime | Đánh chỉ mục | Ngày mà phòng được hủy |
| 2 | NguyenNhan | nvarchar | 100 |  | Nguyên nhân mà khách hàng muốn hủy phòng đã đặt |
| 3 | GhiChu | nvarchar | 50 |  | Thông tin thêm khác như số tiền dư trả lại khách hàng hay giải thích thêm về nguyên nhân phòng hủy |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số |  | | | | |
| Tham chiếu | [FRA]- [CLS\_2.3] | | | | |
| Tên bảng | ThongTinDatPhong | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaDP | datetime | datetime | Khóa chính | Mã đặt phòng,xác định duy nhất một thông tin đặt phòng |
| 2 | NgayDP | nvarchar | 100 |  | Ngày khách hàng tương tác với khách sạn(online hoặc offine) để đặt phòng |
| 3 | NgayBD | nvarchar | 50 |  | Ngày khách hàng bắt đầu nhận phòng và sử dụng |
| 4 | NgayKT | datetime | datetime |  | Ngày kết thúc giao dịch đặt phòng của khách hàng |
| 5 | MoTa | nvarchar | 100 |  | Mô tả những thay đổi nếu có về thông tin đặt phòng của khách hàng |