## 

| **STT** | **ĐỐI TƯỢNG** | **THUỘC TÍNH** | **KIỂU DỮ LIỆU** | **DIỄN GIẢI** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **TAI\_KHOAN** | ID  hoten  tuoi  gioitinh  sodienthoai  email | CHAR(5)  NVARCHAR(30)  INT  NVARCHAR(3)  VARCHAR(12)  VARCHAR(20) | Quản lý thông tin tài khoản khách hàng trên hệ thống bán vé |
| **2** | **TAU** | matau  thoigiankhoihanh  soluongghetrong | CHAR(3)  DATETIME  INT | Quản lý thông tin tàu hỏa trên hệ thống |
| **3** | **TRAM\_TAU** | matram  tentram | CHAR(2)  NVARCHAR(20) | Quản lý thông tin các trạm tàu hỏa trên hệ thống |
| **4** | **NHAN\_VIEN** | manhanvien  hotennv  tuoi  gioitinh  mucluong | CHAR(5)  NVARCHAR(30)  INT  NVARCHAR(3)  INT | Quản lý thông tin nhân viên phụ trách trên mỗi chuyến tàu hỏa |
| **5** | **LAI\_CHINH** | sonamkinhnghiem | INT | Quản lý thông tin nhân viên phụ trách trên mỗi chuyến tàu hỏa |
| **6** | **PHU\_LAI** | lydothay | NVARCHAR(100) | Quản lý thông tin nhân viên phụ trách trên mỗi chuyến tàu hỏa |
| **7** | **VE** | mave  thoigiandi  vitrighe  loaive  giave | CHAR(3)  DATETIME  VARCHAR(5)  VARCHAR(3)  INT | Quản lý thông tin về vé bán ra trên hệ thống bán vé |
| **8** | **PHIEU\_**  **DANGKY** | maphieu  thoigiandatve  soluongve | INT  DATETIME  INT | Quản lý thông tin tổng hợp sau khi thực hiện đặt vé |
| **9** | **HOA\_DON** | mahoadon  thoigianthanhtoan  phuongthucthanhtoan | CHAR(5)  DATETIME  VARCHAR(5) | Quản lý thông tin ghi nhận hóa đơn sau khi thanh toán thành công trên hệ thống |