**Tất cả đều NOT NULL**

**Phong**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THUỘC TÍNH** | **KIỂU DỮ LIỆU** | **KHOÁ** | **MÔ TẢ** |
| 1 | MaPhong | INT | PK | Mã tự tăng |
| 2 | TenPhong | TEXT |  | Tên của phòng trọ |
| 3 | GiaPhong | INT |  | Giá phòng trọ |
| 4 | PhuPhi | INT |  | Số lượng phụ phí của phòng nếu 0 thì không cần truy vấn tiết kiệm tài nguyên |
| 5 | TrangThai | INT |  | 0 là “Phòng trống”, 1 là “Đang thuê” |
| 6 | NguoiThue | TEXT |  | Tên người thuê |
| 7 | NgayThue | TEXT |  | Ngày thuê phòng |
| 8 | SoDienCu | INT |  | Số điện cũ |
| 9 | SoNuocCu | INT |  | Số nước cũ |
| 10 | GhiChu | TEXT |  | Ghi chú |
| 11 | Xoa | INT |  | 0 là vẫn còn, 1 là xoá |

**PhuPhi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THUỘC TÍNH** | **KIỂU DỮ LIỆU** | **KHOÁ** | **MÔ TẢ** |
| 1 | MaPhuPhi | INT | PK | Mã tự tăng |
| 2 | TenPhuPhi | TEXT |  | Tên phụ phí |
| 3 | GiaPhuPhi | INT |  | Giá của phụ phí |
| 4 | Xoa | INT |  | 0 là vẫn còn, 1 là xoá |

**PhongVaPhuPhi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THUỘC TÍNH** | **KIỂU DỮ LIỆU** | **KHÓA** | **REF** | **MÔ TẢ** |
| 1 | MaPhong | INT | PK | Phong(MaPhong) | Mã phòng của phụ phí |
| 2 | MaPhuPhi | INT | PK | PhuPhi(MaPhuPhi) | Mã phụ phí của phòng |

**CaiDat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THUỘC TÍNH** | **KIỂU DỮ LIỆU** | **KHÓA** | **MÔ TẢ** |
| 1 | TenCaiDat | TEXT | PK | Tên của cài đặt |
| 2 | DuLieu | BLOB |  | Dữ liệu của cài đặt |