Thiết kế dữ liệu

* Bảng HoaDon(Hóa đơn)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaHD | varchar | Khoá chính | null |  |
| 2 | MaKH | varchar | Quan hệ với bảng Kho(MaKho) | null |  |
| 3 | MaNV | varchar | Quan hệ với bảng NhanVien(MaNV) | null |  |
| 4 | MaKM | varchar | Quan hệ với bảng NhaCungCap(MaNCC) | null |  |
| 5 | NgayTao | timestamp |  | null |  |
| 6 | TongCong | double |  | null |  |
| 7 | PhanTramKM | float |  | null |  |
| 8 | TongTienTra | double |  | null |  |
| 9 | TrangThai | int |  | null |  |

* Bảng CTHD(Chi tiết hóa đơn)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaHD | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | MaSP | varchar | Quan hệ với bảng SanPham(MaSP) | null |  |
| 3 | SoLuong | int |  | null |  |
| 4 | GiaTien | double |  | null |  |

* Bảng TheXe(Thẻ xe)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaThe | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | MaNV | varchar | Quan hệ với bảng NhanVien(MaNV) | null |  |
| 3 | BangSoXe | Varchar |  | null |  |
| 4 | ThoiGianGiu | timestamp |  | null |  |
| 5 | ThoiGianTra | timestamp |  | null |  |
| 6 | LyDo | Text |  | null |  |

* Bảng TuDo(Tủ đồ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị khởi động | Ghi chú |
| 1 | SoTu | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | MaKH | varchar | Quan hệ với bảng KhachHang(MaKH) | null |  |
| 3 | TenNguoiGui | varchar |  | null |  |
| 4 | SDT | varchar |  | null |  |

* Bảng KhachHang(Khách hàng)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaKH | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | HoTen | varchar |  | null |  |
| 3 | SDT | varchar |  | null |  |

* Bảng ChucVu(Chức vụ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaCV | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | TenChucVu | varchar |  | null |  |
| 3 | SoLuong | Int |  | null |  |
| 4 | Luong | Double |  | null |  |

* Bảng KhuyenMai(Khuyến mãi)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaKM | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | TenCT | varchar |  | null |  |
| 3 | NgayBD | Timestame |  | null |  |
| 4 | NgayKT | Timestamp |  | null |  |
| 5 | GiaTienToiThieu | Double |  | null |  |
| 6 | PhanTram | Float |  | null |  |