**Product** (Sản phẩm):

ProductID (Mã sản phẩm) (primary key)

ProductName (Tên sản phẩm)

UnitPrice (Đơn giá)

UnitsInStock (Số lượng trong kho)

**Agent** (Đại lý):

AgentID (Mã đại lý) (primary key)

AgentName (Tên đại lý)

Address (Địa chỉ)

Phone (Số điện thoại)

**GoodsReceipt** (Phiếu nhập kho):

ReceiptID (Mã phiếu nhập kho) (primary key)

ReceiptDate (Ngày nhập)

Supplier (Nhà cung cấp)

Employee (Nhân viên nhập)

TotalAmount (Tổng tiền)

**GoodsReceiptDetail** (Chi tiết phiếu nhập kho):

ReceiptDetailID (Mã chi tiết phiếu nhập kho) (primary key)

ReceiptID (Mã phiếu nhập kho) (foreign key)

ProductID (Mã sản phẩm) (foreign key)

Quantity (Số lượng)

Price (Đơn giá)

Amount (Thành tiền)

**Order** (Đơn hàng):

OrderID (Mã đơn hàng) (primary key)

OrderDate (Ngày đặt hàng)

AgentID (Mã đại lý) (foreign key)

TotalAmount (Tổng tiền)

PaymentMethod (Phương thức thanh toán)

Status (Tình trạng đơn hàng)

**OrderDetail** (Chi tiết đơn hàng):

OrderDetailID (Mã chi tiết đơn hàng) (primary key)

OrderID (Mã đơn hàng) (foreign key)

ProductID (Mã sản phẩm) (foreign key)

Quantity (Số lượng)

Price (Đơn giá)

Amount (Thành tiền)

**Payment** (Thanh toán):

PaymentID (Mã thanh toán) (primary key)

OrderID (Mã đơn hàng) (foreign key)

PaymentMethod (Phương thức thanh toán)

PaymentDate (Ngày thanh toán)

Amount (Số tiền)

**GoodsDeliveryNote** (Phiếu xuất kho):

DeliveryNoteID (Mã phiếu xuất kho) (primary key)

DeliveryNoteDate (Ngày xuất kho)

Employee (Nhân viên xuất)

AgentID (Mã đại lý) (foreign key)

TotalAmount (Tổng tiền)

Cần ID order để liên kết biết xuất cho đại lý nào, và sản phẩm là gì

**GoodsDeliveryNoteDetail** (Chi tiết phiếu xuất kho):

DeliveryNoteDetailID (Mã chi tiết phiếu xuất kho) (primary key)

DeliveryNoteID (Mã phiếu xuất kho) (foreign key)

ProductID (Mã sản phẩm) (foreign key)

Quantity (Số lượng)

Price (Đơn giá)

Amount (Thành tiền)

**RevenueReport** (Báo cáo doanh thu)

RevenueReportID (Mã báo cáo doanh thu) ) (primary key)

MonthYear (Tháng và năm)

TotalRevenue (Tổng doanh thu)

**Accountant** (Kế toán):

AccountantID (Mã kế toán) (primary key)

FullName (Họ và tên)

Username (Tên đăng nhập)

Password (Mật khẩu)