**Thông tin tuyến xe (routes)**:

* id: Mã tuyến (khóa chính)
* from: Địa điểm xuất phát
* to: Địa điểm đến
* distance: Khoảng cách
* duration: Thời gian di chuyển dự kiến

**Thông tin xe(buses)**:

* id: Mã xe (khóa chính)
* busnumber: Số hiệu xe
* seatcount: Số ghế
* bustype: Loại xe (VIP, thường, ...)
* driverid: Mã tài xế (khóa ngoại)

**Thông tin tài xế(drivers)**:

* id: Mã tài xế (khóa chính)
* name: Tên tài xế
* license: Số giấy phép lái xe
* phone: Số điện thoại

**Lịch trình(schedules)**:

* id: Mã lịch trình (khóa chính)
* busid: Mã xe (khóa ngoại)
* routeid: Mã tuyến (khóa ngoại)
* departure: Thời gian khởi hành
* arrival: Thời gian đến
* price: Giá vé

**Thông tin khách hàng(customers)**:

* id: Mã khách hàng (khóa chính)
* name: Tên khách hàng
* phone: Số điện thoại
* email: Email
* address: Địa chỉ

**Đặt vé(bookings)**:

* id: Mã đặt vé (khóa chính)
* customerid: Mã khách hàng (khóa ngoại)
* scheduleid: Mã lịch trình (khóa ngoại)
* seatnumber: Số ghế
* time: Thời gian đặt vé
* status: Trạng thái vé (**1-đã thanh toán, 0-chưa thanh toán, 3-đã hủy)**

**Thanh toán(payments)**:

* id: Mã thanh toán (khóa chính)
* bookingid: Mã đặt vé (khóa ngoại)
* amount: Số tiền
* method: Phương thức thanh toán (thẻ, ví điện tử, ...)
* time: Thời gian thanh toán

**Thanh toán qua ví điện tử(ewalletpay)**:

* id: Mã giao dịch ví (khóa chính)
* paymentid: Mã thanh toán (khóa ngoại)
* provider: Nhà cung cấp ví (Momo, ZaloPay, VNPay, ...)
* transactionid: Mã giao dịch của ví điện tử
* status: Trạng thái giao dịch **(1-thành công, 0-thất bại, ...)**
* time: Thời gian tạo giao dịch