**--- WC0717.COM ---- WC177.COM --- WC717.COM ---**

Dedign: Nguyễn Quốc Huy.

[**--------------------------------o-0-o----------------------------** 1](#_Toc450251333)

[1. Bơ. 1](#_Toc450251334)

[2. Bưởi. 1](#_Toc450251335)

[3. Ca cao. 1](#_Toc450251336)

[4. Cam. 1](#_Toc450251337)

[4.1. Cam bù. 1](#_Toc450251338)

[4.2. Cam canh. 1](#_Toc450251339)

[4.3. Cam mật. 1](#_Toc450251340)

[4.4. Cam sành. 1](#_Toc450251341)

[4.5. Cam xã đoài. 1](#_Toc450251342)

[5. Chanh. 1](#_Toc450251343)

[6. Chôm chôm. 1](#_Toc450251344)

[7. Chuối. 1](#_Toc450251345)

[7.1. Chuối hột. 1](#_Toc450251346)

[7.2. Chuối ngự. 1](#_Toc450251347)

[7.3. Chưới xiêm. 1](#_Toc450251348)

[8. Cóc. 1](#_Toc450251349)

[9. Dâu. 1](#_Toc450251350)

[10. Dưa. 1](#_Toc450251351)

[10.1. Dưa gang. 1](#_Toc450251352)

[10.2. Dưa hấu. 1](#_Toc450251353)

[10.3. Dưa leo. 1](#_Toc450251354)

[10.4. Dưa lưới. 1](#_Toc450251355)

[11. Dừa. 1](#_Toc450251356)

[12. Dưa hấu. 1](#_Toc450251357)

[13. Đào. 1](#_Toc450251358)

[13.1. Đào sapa. 1](#_Toc450251359)

[13.2. Đào mẫu sơn. 1](#_Toc450251360)

[14. Điều. 1](#_Toc450251361)

[15. Đu đủ. 2](#_Toc450251362)

[16. Hạnh. 2](#_Toc450251363)

[17. Hồng. 2](#_Toc450251364)

[18. Khế. 2](#_Toc450251365)

[19. Lê. 2](#_Toc450251366)

[20. Lựu. 2](#_Toc450251367)

[21. Mận. 2](#_Toc450251368)

[22. Mâm xôi. 2](#_Toc450251369)

[23. Mãng cầu. 2](#_Toc450251370)

[24. Măng cụt. 2](#_Toc450251371)

[25. Me. 2](#_Toc450251372)

[26. Mít. 2](#_Toc450251373)

[27. Mơ. 2](#_Toc450251374)

[28. Na. 2](#_Toc450251375)

[29. Nhãn. 2](#_Toc450251376)

[29.1. Nhãn tiêu. 2](#_Toc450251377)

[29.2. Nhãn long. 2](#_Toc450251378)

[30. Nho. 2](#_Toc450251379)

[31. Ổi. 2](#_Toc450251380)

[32. Quýt. 2](#_Toc450251381)

[32.1. Quýt đường. 2](#_Toc450251382)

[32.2. Quýt hồng. 2](#_Toc450251383)

[33. Sapoche. 2](#_Toc450251384)

[34. Sầu riêng. 2](#_Toc450251385)

[35. Sơ ri. 2](#_Toc450251386)

[36. Sung. 2](#_Toc450251387)

[37. Táo. 2](#_Toc450251388)

[38. Thanh long. 2](#_Toc450251389)

[39. Thơm. 2](#_Toc450251390)

[40. Thốt nốt. 2](#_Toc450251391)

[41. Vãi. 2](#_Toc450251392)

[42. Vú sữa. 2](#_Toc450251393)

[43. Xoài. 2](#_Toc450251394)

[43.1. Xoài cát hòa lộc. 2](#_Toc450251395)

[43.2. Xoài. 3](#_Toc450251396)

**--------------------------------o-0-o----------------------------**

1. Băp (ngô)
2. Bầu.
3. Bình bát.
4. Bí.
   1. Bí đao.
   2. Bí đỏ.
5. Bòn bon.
6. Bơ.
7. Bông gòn.
8. Bưởi.
   1. Bưởi da xanh.
   2. Bưởi năm roi.
   3. Bưởi hồng.
   4. Bưởi thanh trà.
   5. Bưởi phúc trạch.
9. Ca cao.
10. Cà phê.
11. Cà chua.
12. Cà độc dược.
13. Cà nâu.
14. Cà pháo.
15. Cam.
    1. Cam bù.
    2. Cam canh.
    3. Cam mật.
    4. Cam sành.
    5. Cam xã đoài.
16. Cau.
17. Chanh.
    1. Chanh giây.
    2. Chanh giấy.
18. Chôm chôm.
19. Chum ruột.
20. Chuối.
    1. Chuối hột.
    2. Chuối ngự.
    3. Chưới xiêm.
21. Cóc.
    1. Cóc thái.
    2. Dâu.Dâu gai.
22. Còng.
23. Dưa.
    1. Dưa chuột.
    2. Dưa gang.
    3. Dưa hấu.
    4. Dưa leo.
    5. Dưa lưới.
24. Dừa.
    1. Dừa lửa.
    2. Dừa ta.
    3. Dừa sáp.
    4. Dừa xiêm.
25. Dừa nước.
26. Dưa hấu.
27. Đào.
    1. Đào lộn hột.
    2. Đào sapa.
    3. Đào mẫu sơn.
    4. Đào tiên.
28. Đậu.
    1. Đậu bắp.
    2. Đậu bún.
    3. Đậu nành.
    4. Đậu hà lan.
    5. Đậu que.
29. Điều.
30. Đu đủ.
31. Gấc.
32. Hạnh.
33. Hồng.
34. Khế.
35. Lê.
36. Lựu.
37. Mận.
38. Mâm xôi.
39. Mãng cầu.
40. Măng cụt.
41. Me.
42. Mít.
    1. Mít tố nữ.
43. Mơ.
44. Mù u.
45. Mướp.
46. Na.
47. Nhãn.
    1. Nhãn tiêu.
    2. Nhãn long.
    3. **Nhãn lồng Phố Hiến**
48. Nhàu.
49. Nho.
50. Ô môi.
51. Ổi.
52. Ớt.
    1. Ớt hiểm.
    2. Ớt sừng trâu.
53. Quách.
54. Quýt.
    1. Quýt đường.
    2. Quýt hồng.
55. Sapoche.
56. Sấu.
57. Sầu riêng.
    1. Sầu riêng Ri6.
58. So đũa.
59. Sơ ri.
60. Sung.
61. Táo.
    1. Táo ta.
    2. Táo tàu.
    3. Táo tây.
62. Thanh long.
63. Thơm.
64. Thốt nốt.
65. Trứng cá.
66. Vãi.
67. Vú sữa.
68. Xa kê.
69. Xoài.
    1. Xoài cát hòa lộc.

* http://www.nongsantoancau.com/san-pham-xoai-cat-hoa-loc.html
  1. Xoài.
     1. tf\_typeevent (loại sự kiện)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typeevent | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại sự kiện. thông tin gồm: mã loại, tên, ngày thêm, trạng thái hoạt động.  - Mỗi loại có một mã khác nhau.  - Một loại sự kiện có một mã riêng biệt.  - Phải có tên và dài không quá 100 ký tự.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* typeEvent \_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typeEvent\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 100 | Not null | Tên |
| 3 | date | date |  | None | Ngày thêm |
| 4 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_typeimg (loại ảnh)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typeimg | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại hình ảnh sử dụng. thông tin gồm: mã loại, tên.  - Mỗi loại có một mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không quá 100 ký tự.  - Khi người dùng thêm hình ảnh avatar, highlight.  - Do bộ phận hệ thống quản lý.  *Khóa chính:* typeImg \_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typeImg\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại hình ảnh . |
| 2 | name | Varchar | 100 | Not null | Tên |
| 3 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi |

* + 1. tf\_typelicense (loại giấy phép)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typelicense | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại giấy phép của người dùng. thông tin gồm: mã loại giấy phép, tên, mô tả, trạng thái hoạt động.  - Mỗi loại có một mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không quá 50 ký tự.  - Sử dụng khi cấp các loại giấy phép sử dụng cho người dùng.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* typeLicense\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typeLicense\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 50 | Not null | Tên |
| 3 | description | Text |  | None | Mô tả. |
| 4 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_typepayment (loại hình thanh toán)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typepayment | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại hình thanh toán trên hệ thống. thông tin gồm: mã loại thanh toán, tên, mô tả, trạng thái hoạt động.  - Mỗi loại có một mã khách nhau.  - Phải có tên và dài không quá 50 ký tự.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý  *Khóa chính:* typePayment\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typePayment\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 50 | Not null | Tên |
| 3 | description | Text |  | None | Mô tả. |
| 4 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_typeprice (loại giá)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typeprice | |  | | |  |
| *Diễn giải:* đối tượng tính giá bán. thông tin gồm: mã loại giá, tên, trạng thái hoạt động.  - Mỗi loại giá có một mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không dài quá 50 ký tự.  *Khóa chính:* typePrice\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typePrice\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 50 | Not null | Tên |
| 3 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_typeproject (loại dự án)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typeproject | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại dự án. thông tin gồm: mã loại project, tên.  - Mỗi loại dự án có mộ mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không quá 50 ký tự.  *Khóa chính:* typeProject\_id . | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typeProject\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 50 | Not null | Tên |

* + 1. tf\_typeprovince (loại tỉnh thành)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typeprovince | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại tỉnh thành. thông tin gồm: mã loại tỉnh thành, tên.  - Mỗi loại tỉnh thành có một mã khác nhau.  - Tên dài không quá 50 ký tự.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* typeProvince\_id. | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typeProvince\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 50 | Not null | Tên |

* + 1. tf\_typepublic (loại công cụ public).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typepublic | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại public. thông tin gồm: mã loại public, tên, ngày, trạng thái hoạt động.  - Mỗi loại public có một mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không quá 50 ký tự.  - Thư mục là tên của loại public viết thường không khoảng trắng.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* typePublic\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typePublic\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 50 | Not null | Tên |
| 3 | Folder | Varchar | 50 | Not null | Thư mục lưu trữ hình ảnh |
| 4 | date | date |  | None | Mô tả. |
| 5 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_typetoolavatar (loại ảnh avatar)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_typetoolavatar | |  | | |  |
| *Diễn giải:* loại ảnh đại diện. thông tin gồm: mã loại avatar, tên, trạng thái hoạt động.  - Mỗi loại avatar có một mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không quá 50 ký tự.  - Tên thư mục là tên loại avatar viết thường và không khoảng trống.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* typeToolAvatar\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | typeToolAvatar\_id | Int | 11 | Not null | Mã loại . |
| 2 | name | Varchar | 50 | Not null | Tên |
| 3 | Folder | varchar | 50 | Not null | Thư mục lưu trữ hình ảnh |
| 4 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_user (nhân viên)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_user | |  | | |  |
| *Diễn giải:* nhân viên của hệ thống: thông tin gồm: mã nhân viên, mã nhân viên thêm, mã bộ phận, mã tỉnh thành, tên đầy đủ, mã nhân viên, tài khoản, mật khẩu, ảnh đại diện, địa chỉ, điện thoại, ngày sinh, ngày thêm, trạng thái hoạt động, cấp bậc, loại nhân viên, trạng thái mới, xác nhận của nhân viên.  - Mỗi nhân viên có một mã khác nhau.  - Một nhân viên phải do một nhân viên thêm vào hoặc thuộc nhân viên mặc định.  - Một nhân viên phải thuộc một bộ phân và không được thuộc nhiều bộ phân khác nhau.  - Một nhân viên có phải có một tỉnh thành.  - Tài khoản là một email.  - Mật khẩu ít nhất 6 ký tự.  - Một nhân phải có một địa chỉ, số điện thoại.  - Một nhân viên có thể là mặc định của hệ thống hoặc là một nhân viên bình thường.  - Kiều ảnh : jpg, jpeg, png, gif. và không quá 100 ký tự.  - Một nhân viên phải xác nhận qua email trước khi làm việc.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* user\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | user\_id | Int | 11 | Not null | Mã nhân viên. |
| 2 | parent\_id | Int | 11 | Not null | Mã nhân viên thêm. |
| 3 | parts\_id | Int | 11 | Not null | Mã bộ phân. |
| 4 | province\_id | Int | 11 | Not null | Mẫ tỉnh thành. |
| 5 | fullname | Varchar | 25 | Not null | Tên đầy đủ. |
| 6 | codeName | Varchar | 30 | Not null | Tên mã nhân viên. |
| 7 | username | Varchar | 100 | Not null | Tài khoản đăng nhập.(email). |
| 8 | password | Varchar | 100 | Not null | Mật khẩu. |
| 9 | image | Varchar | 100 | None | ảnh đại diện. |
| 10 | address | Varchar | 50 | None | Địa chỉ. |
| 11 | phone | Varchar | 50 | None | Số điện thoại. |
| 12 | birthday | date |  | None | Ngày sinh. |
| 13 | date | Datetime |  | None | Ngày đăng ký. |
| 14 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |
| 15 | level | Int | 2 | Not null | Cấp bậc nhân viên. |
| 16 | type | Int | 1 | 0 | 0 - bình thường / 1 - mặc định của hệ thống. |
| 17 | new | Int | 1 | 1 | Người dùng mới. |
| 18 | confirm | Int | 1 | 1 | Xác nhận của người dùng. 0 - rồi / 1 - chưa. |
| 19 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_usermanage (chi tiết quản lý nhân viên)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_usermanage | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết nhân viên quản lý nhân viên. thông tin gồm: mã chit tiết, mã nhân viên quản lý. mã nhân viện bị quản lý, ngày, trạng thái hoạt động.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một nhân viên quản lý và có một nhân viên được quản lý.  - Một nhân viên có thể quản lý nhiều nhân viên hoặc không.  - Một nhân viên chỉ do một nhân viên quản lý tại một thời điểm.  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* userManage\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | userManage\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | manage\_id |  |  |  | Mã nhân viên quản lý. |
| 3 | staff\_id | Int | 11 | Not null | Mã nhân viên được quản lý. |
| 4 | date | date |  | None | Ngày áp dụng. |
| 5 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |
| 6 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_viewaction ( thông báo hành động của người dùng cho ngừi dùng)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewaction | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết thông báo hành động tạo block, thêm sự kiện với người dùng. thông tin gồm: mã chi tiết,mã hành động, mã nhân viên, trạng thái xem hay chưa, trạng thái hoạt động.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một hành động và thông báo cho một người dùng.  - Một hành động có thể thông báo đên nhiều người dùng khác nhau.  - Một người dùng có thể nhận thông báo từ nhiều hành động khác nhau.  - Một hành động chỉ thông báo cho một người dùng một lần.  *Khóa chính :* viewAction\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewAction\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | action\_id | Int | 11 | Not null | Mã hành động. |
| 3 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng được thông báo. |
| 4 | view | date |  | None | Trạng thái xem hay chưa. 1 - chưa / 0 - rồi. |
| 5 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_viewbuibloact (thông báo hành động của người dùng trên building)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewbuibloact | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết thông báo hành động trên building với người dùng. thông tin gồm: mã chi tiết, mã hành động của building, nhân viên, trạng thái xem hay chưa, trạng thái hoạt động.  - Mỗi chi tiết có mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một hành động và thông báo cho một người dùng.  - Một hành động có thể thông báo đên nhiều người dùng khác nhau.  - Một người dùng có thể nhận thông báo từ nhiều hành động khác nhau hoặc không.  - Một hành động chỉ thông báo cho một người dùng một lần.  *Khóa chính:* viewBuiBloAct\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewBuiBloAct\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 3 | buiBloAct\_id | Int | 11 | Not null | Mã hoạt động của building. |
| 4 | view | Int | 1 | 1 | Trạng thái xem hay chưa. 1 - chưa / 0 - rồi. |
| 5 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_viewcombuiblo (thông báo bình luận của building cho người dùng)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewcombuiblo | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng thấy được bình luận của building block. thông tin gồm: mã chi tiết, mã bài bình luận, mã người dùng, trạng thái xem bình luận, trạng thái hoạt động.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một bài bình luận và thông báo cho một người dùng.  - Một người dùng có thể nhận thông báo từ nhiều bài bình luận khác nhau hoặc không.  - Một bài bình luận chỉ thông báo cho một người dùng một lần.  *Khóa chính:* viewComBuiBlo\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewComBuiBlo\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | commentBuiBlo\_id | Int | 11 | Not null | Mã bình luận. |
| 3 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 4 | view | Int | 1 | 1 | Trạng thái xem hay chưa. 1 - chưa / 0 - rồi. |
| 5 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |
| 6 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_viewinvite (thông báo lời mời sử dụng khu trưng bài cho người dùng)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewinvite | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng được mời sử dụng khu trưng bài. thông tin gồm: mã chi tiết, mã người dùng, lời mời, ngày, trạng view, trạng thái hoạt động.  - Mỗi chi tiết có một khác nhau.  - Một chi tiết lời mời phải thuộc một lời mời và có một người dùng.  - Một người dùng có thể nhận thông báo từ nhiều lời mời khác nhau hoặc không.  - Một lời mời có thể gừi đến nhiều người khác nhau.  *Khóa chính :* viewInvite\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewInvite\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 3 | invite\_id | Int | 11 | Not null | Mã lời mời. |
| 4 | date | date |  | None | Ngày sử dụng. |
| 5 | view | Int | 1 | 1 | Trạng thái xem hay chưa. 1 - chưa / 0 - rồi. |
| 6 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_viewnoticesys (hệ thống thông báo cho người dùng)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewnoticesys | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng nhận thông báo của hệ thống. thông tin gồm: mã chi tiết, mã thông báo, mã người dùng, trạng view, trạng thái hoạt động.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết thông báo phải thuộc một lời mời và có một người dùng.  - Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo khác nhau hoặc không.  - Một thông báo có thể gừi đến nhiều người khác nhau.  *Khóa chính:* viewNoticeSys\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewNoticeSys\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | noticeSystem\_id | Int | 11 | Not null | Mã thông báo của hệ thống. |
| 3 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 4 | view | Int | 1 | 1 | Trạng thái xem hay chưa. 1 - chưa / 0 - rồi. |
| 5 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. viewposts (phạm vi sử dụng của bài viết)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewposts | |  | | |  |
| *Diễn giải:* quản lý phạm vi thông tin tùy chọn người dùng được viết bài trên building thuộc block và project. thông tin gồm: mã phạm vi, tên, ảnh biểu tượng, trạng thái hoạt động.  - Mỗi phạm vi có một mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không quá 30 ký tự.  - Kiểu ảnh icon : jpg, jpeg, png,gif. và dài không quá 50 ký tự.  *Khóa chính :* viewPosts\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewPosts\_id | Int | 11 | Not null | Mã tùy chọn. |
| 2 | name | Varchar | 30 | Not null | Tên tùy chọn |
| 3 | icon | Varchar | 50 | Not null | biểu tượng. |
| 4 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_viewshabuiblo (thông báo người dùng xem building được chia sẽ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewshabuiblo | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng thông tin chia sẽ trên building block. thông tin gồm: mã chi tiêt, mã người dùng, chia sẽ, ngày, trạng thái xem bình luận, trạng thái hoạt động.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một chia sẽ và thông báo cho một người dùng.  - Một người dùng có thể nhận được nhiều chia sẽ hoặc không.  - Một chia sẽ có thể gừi cho nhiều người dùng hoặc không.  - Một chia sẽ có thê gừi qua một email hoặc không.  *Khóa chính:* viewShaBuiBlo\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewShaBuiBlo \_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 3 | shareBuiBlo\_id | Int | 11 | Not null | Mã chia sẽ. |
| 4 | date | datetime |  | None | Ngày thông báo. |
| 5 | view | Int | 1 | 1 | Trạng thái xem hay chưa. 1 - chưa / 0 - rồi. |
| 6 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không. |

* + 1. tf\_visitbanpro (chi tiết ghé thăm banner của project)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_visitbanpro | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng ghé thăm banner quảng cáo thuộc project. thông tin gồm: mã chi tiết, mã ảnh quảng cáo, mã người dùng, ngày.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một hình ảnh và có thể thuộc người dùng hoặc không.  - Một người dùng có thể ghé thăm nhiều lần hoặc không.  - Một ảnh có thể được thăm nhiều lần hoặc không.  *Khóa chính :* visitBanPro\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | visitBanPro\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | banProImg\_id | Int | 11 | Not null | Mã ảnh quảng cáo. |
| 3 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 4 | date | datetime |  |  | Ngày ghé thăm. |

* + 1. tf\_visitbuiblo (chi tiết ghe thăm building)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên: tf\_visitbuiblo | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng ghé thăm building block. thông tin gồm: mã chi tiết, mã người dùng, mã building, xem chi tiết, xem website, xem trang home, ngày.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một building và có thể thuộc người dùng hoặc không.  - Một người dùng có thể ghé thăm nhiều lần hoặc không.  - Một ảnh có thể được thăm nhiều lần hoặc không.  *Khóa chính:* visitBuiBlo\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | visitBuiBlo\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 3 | buildingBlock\_id | Int | 11 | Not null | Mã building. |
| 4 | visitHome | Int | 1 | 0 | #chờ phát tiển |
| 5 | visitWebsite | Int | 1 | 0 | Ghé thăm website |
| 6 | visitBuilding | Int | 1 | 0 | Ghé thăm trang home của building |
| 7 | visitDate | datetime |  | None | Ngày ghé thăm |

* + 1. tf\_visitproject (chi tiết ghé thăm project)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_visitproject | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng ghé thăm project. thông tin gồm: mã chi tiết, mã project, mã người dùng, ngày.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chi tiết phải thuộc một dự án và có thể thuộc người dùng hoặc không.  - Một người dùng có thể ghé thăm nhiều lần hoặc không.  - Một ảnh có thể được thăm nhiều lần hoặc không.  *Khóa chính:* visitProject\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | visitProject\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết . |
| 2 | project\_id | Int | 11 | Not null | Mã project. |
| 3 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 4 | date | datetime |  | None | Ngày ghé thăm |

* + 1. tf\_warning (danh mục cảnh báo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_warning | |  | | |  |
| *Diễn giải:* danh cảnh báo trên hệ thống. thông tin gồm: mã cảnh báo, tên, ảnh đại diện, trạng thái hoạt động.  - Mỗi cảnh báo có một mã khác nhau.  - Phải có tên và dài không quá 100 ký tự.  - Kiểu hình ảnh : jpg, jpeg, png, gif. và dài không quá 150 ký tự.  *Khóa chính:* wallet\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | wallet\_id | Int | 11 | Not null | Mã cảnh báo . |
| 2 | name | Varchar | 100 | Not null | Tên |
| 3 | image | Varchar | 150 | Not null | Logo của ví điên tử |
| 4 | status | Int | 1 | 1 | Trạng thái còn hoạt động hay không. 1- còn / 0 - không |
| 5 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_invitebuiblo (lời mời sử dụng khu trưng bày)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_invitebuiblo | |  | | |  |
| *Diễn giải:* hệ thống mời khách hàng tiềm năng vào đăng ký thành viên thông qua việc sở hữu block thông qua building . thông tin : mã lời mời, mã building, email, trang thái đăng ký, trạng thái người dùng chặn lời mời.  - Mỗi lời mời có một mã khác nhau.  - Một building có thể được gửi lời mời nhiều lần.  - Lần gừi đầu tiên khi xuất bản dự án. những lần mời tiếp theo cách nhau 1000 lần viếng thăm.  - Thời gian có hiệu lực cho đến khi có người sử dụng building.  *Khóa chính:* inviteBuiBlo\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | inviteBuiBlo\_id | Int | 11 | Not null | Mã thứ tự lời mời . |
| 2 | buildingBlock\_id | Int | 11 | Not null | Mã building project. |
| 3 | email | Varchar | 60 | Not null | Địa chỉ email được mời. |
| 4 | register | Int | 1 | 0 | Người dùng chấp nhận đăng ký: 1- có/ 0 - không |
| 5 | lockUse | Int | 1 | 0 | Người dùng không muốn sử dụng TT trên hệ thống: 1- không muốn / 0 -có |
| 6 | date | Datetime |  | None | Ngày phản hồi |
| 7 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_sharebanpro (chia sẽ banner)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_sharebanpro | |  | | |  |
| *Diễn giải:* người dùng chia sẽ vị trí banner cho những khách hàng tiềm năng ngoài hệ thống. thông tin gồm: mã chia sẽ. mã banner, mã người dùng chia sẽ, mã số chia sẽ, đường dẫn(vị trí), ngày,.  - Mỗi chia sẽ có một mã khác nhau.  - Một banner project có thể được chia sẽ nhiều lần bởi một hoặc nhiều người dùng. hoặc không.  - Một người dùng có thể chia sẽ một hoặc nhiều banner hoăc không.  - Một chia sẽ chỉ thuộc một người dùng.  - Phải có mã chia sẽ và không quá 20 ký tự và không trùng nhau.  *Khóa chính:* shareBanPro\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | shareBanPro\_id | Int | 11 | Not null | Mã thứ tự chia sẽ. |
| 2 | bannerProject\_id | Int | 11 | Not null | Mã banner project. |
| 3 | customer\_id | Varchar | 0 | Not null | Mã người dùng. |
| 4 | codeshare | Varchar | 20 | Not null | Mã số chia sẽ. |
| 5 | date | Datetime |  | None | Chia sẽ |
| 6 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_shareblock (chia sẽ block)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_shareblock | |  | | |  |
| *Diễn giải:* người dùng chia sẽ vị trí block cho những khách hàng tiềm năng ngoài hệ thống. thông tin gồm: mã chia sẽ, mã block, mã người dùng chia sẽ, mã chia sẽ, đường dẫn(vị trí), ngày.  - Mỗi chia sẽ có một mã khác nhau.  - Một block có thể được chia sẽ nhiều lần bởi một hoặc nhiều người dùng. hoặc không.  - Một người dùng có thể chia sẽ một hoặc nhiều banner hoăc không.  - Một chia sẽ chỉ thuộc một người dùng.  - Phải có mã chia sẽ và không quá 20 ký tự và không trùng nhau.  *Khóa chính:* shareBlock\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | shareBlock\_id | Int | 11 | Not null | Mã thứ tự chia sẽ. |
| 2 | block\_id | Int | 11 | Not null | Mã banner project. |
| 3 | customer\_id | Varchar | 0 | Not null | Mã người dùng. |
| 4 | codeshare | Varchar | 20 | Not null | Mã số chia sẽ. |
| 5 | date | Datetime |  | None | Chia sẽ |
| 6 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_viewshabanpro (chi tiết truy cập chia sẽ banner)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewshabanpro | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người khách hàng tiềm năng truy cập vào link chia sẽ của banner. thông tin gồm: mã chi tiết, mã link chia sẽ, IP máy truy cập, trạng thái đăng ký thành viên, ngày.  - Mỗi chi tiết có mộ mã khác nhau.  - Một chia sẽ của banner có thể được truy cập nhiều lần hoặc không.  - Một lần truy cập phải có một IP truy cập.  - Một IP chỉ tính truy cập 1 lần trong 1 ngày. và có thể truy cập trong nhiều ngày  - Một lần truy cập có thể đăng ký thành viên hoặc không.  *Khóa chính:* viewShaBanPro\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewShaBanPro\_id | Int | 11 | Not null | Mã thứ tự chia sẽ. |
| 2 | shareBanPro\_id | Int | 11 | Not null | Mã banner project. |
| 3 | accessIP | Varchar | 30 | Not null | IP máy tính truy cập. |
| 4 | register | Varchar | 20 | Not null | Người dùng chấp nhận đăng ký: 1- có/ 0 - không |
| 5 | date | Date |  | None | Ngày |

* + 1. tf\_viewshablo (chi tiết truy cập chia sẽ của block)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_viewshablo | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người khách hàng tiềm năng truy cập vào link chia sẽ của block. thông tin gồm: mã chi tiết, mã link chia sẽ, IP máy truy cập, trạng thái đăng ký thành viên, ngày.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một chia sẽ của block có thể được truy cập nhiều lần hoặc không.  - Một lần truy cập phải có một IP truy cập.  - Một IP chỉ tính truy cập 1 lần trong 1 ngày. và có thể truy cập trong nhiều ngày  - Một lần truy cập có thể đăng ký thành viên hoặc không.  *Khóa chính:* viewshablo\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | viewShaBlo\_id | Int | 11 | Not null | Mã thứ tự chia sẽ. |
| 2 | block\_id | Int | 11 | Not null | Mã banner project. |
| 3 | accessIP | Varchar | 0 | Not null | IP của máy tính truy cập. |
| 4 | register | Varchar | 20 | Not null | Người dùng chấp nhận đăng ký: 1- có/ 0 - không |
| 5 | date | Date |  | None | Ngày |

* + 1. tf\_reserveblock (chi tiết đặt block trước)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_reserveblock | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết block được người dùng đặt trước. thông tin gồm: mã chi tiết, mã block, mã người dùng, trạng thái nhận block, ngày đặt.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một block có thể được đặt nhiều người đặt ở các thời điểm khác nhau.  - Một block chỉ được đặt khi không thuộc một người dùng nào.  - Một người có thể chọn nhiều block.  - Người dùng chon trước nhưng có thể không nhận. và chỉ có thể chọn trước 1 block.  - Thời gian chọn trước của block chỉ có hiệu lực trong 3 ngày, kể từ ngày chọn.  *Khóa chính:* reserveBlock\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | reserveBlock\_id | Int | 11 | Not null | Mã chọn. |
| 2 | block\_id | Int | 11 | Not null | Mã block |
| 3 | customer\_id | Int | 11 | 0 | Mã khách hàng |
| 4 | receive | Varchar | 1 | 0 | Trạng thái người dùng nhận: 1- co / 0- không |
| 5 | date | Date |  | None | Ngày đặt. |
| 6 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_reservebanpro (chi tiết đặt banner trước)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_reservebanpro | |  | | |  |
| *Diễn giải:* banner được người dùng chon trước. thông tin gồm: mã chi tiết, mã banner, mã người dùng, trạng thái nhận block, ngày đặt.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Một banner có thể được đặt nhiều người đặt ở các thời điểm khác nhau.  - Một banner chỉ được đặt khi không thuộc một người dùng nào.  - Một người có thể chọn nhiều banner.  - Người dùng chon trước nhưng có thể không nhận. và chỉ có thể chọn trước 1 banner.  - Thời gian chọn trước của banner chỉ có hiệu lực trong 3 ngày, kể từ ngày chon.  *Khóa chính:* reserveBanPro\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | reserveBanPro\_id | Int | 11 | Not null | Mã chọn. |
| 2 | bannerProject\_id | Int | 11 | Not null | Mã banner project. |
| 3 | customer\_id | Int | 11 | 0 | Mã người dùng |
| 4 | receive | Varchar | 1 | 0 | Trạng thái người dùng nhận banner: 1- co / 0- không |
| 5 | date | Date |  | None | Ngày đặt. |
| 6 | action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_rulepageposition (quy tắc quản lý trang quảng cáo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_rulepageposition | |  | | |  |
| *Diễn giải:* bảng chi tiết quy tắt quản lý trang quảng cáo. thông tin gồm: mã chi tiết, mã trang, mã vị trí, chiều rộng ảnh,chiều cao ảnh, điểm, thành viên, ngày sử dụng.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Tại một vị trí trên trang chỉ tồn tại một quy tắc quản lý.nhưng có thể thống kê những quy tắc trước.  - Một trang có thể không có hoặc có nhiều vị trí quảng cáo.  - Một chi tiết phải có giá chạy trên 1 ngày.(tối thiểu 10 point).  - Một chi tiết phải có Số thành viên quảng cáo tại 1 vị trí, tối thiểu là 1  - Do bộ phận hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* rulePagePosition\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | rulePagePosition\_id | Int | 11 | Not null | Mã chọn. |
| 2 | pageAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã trang quảng cáo |
| 3 | positionAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã vị trí quảng cáo. |
| 4 | sizeAd\_id | Int | 3 | 128 | Mã kích thước ảnh quảng cáo |
| 5 | pointDate | Int | 11 | 10 | Số điểm chạy trong ngày. |
| 6 | Member | Int | 3 | 1 | Số người dùng sử dụng một vị trí quảng cáo. |
| 7 | Date | Date |  | None | Ngày áp dụng. |
| 8 | Action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_licensead (giấy phép quảng cáo trên vị trí của người dùng)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_licenseAd | |  | | |  |
| *Diễn giải:* giấy phép quảng cáo của khách hàng(vị trí khách hàng chọn đặt quảng cáo). thông tin gồm: mã giấy phép, mã chi tiết vị trí, mã người dùng, số ngày chạy, trạng thái cá nhân, trạng thái công cộng, giá quảng cáo, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, ngày hủy, trạng thái hoạt động.  - Mỗi giấy phép có một mã khác nhau.  - Một một vị trí có thể được nhiều người đặt quảng cáo hoặc không hoặc thuộc một người.  - Một người dùng có thể đặt nhiều vị trí quảng cáo khác nhau hoặc không có.  - Một giấy phép phải thuôc một người dùng.  - Một giấy phép phải có số ngày chạy quảng cáo.  - Ngày chạy quảng cáo phải lớn hơn 0.  - Ngày bắt đầu phải nhỏ hơn ngày kết thúc.  - Ngày hủy phải lớn hơn ngày bất đầu và nhỏ hơn ngày kết thúc.  *Khóa chính:* licenseAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | licenseAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã chọn. |
| 2 | pagePosition\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết quảng cáo trang |
| 3 | Customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng. |
| 4 | numberDate | Int | 4 | 1 | Số ngày chạy quảng cáo. |
| 5 | Private | Int | 1 | 1 | Trạng thái cá nhân, chi 1 người quảng cáo. |
| 6 | Public | Int | 1 | 0 | Trạng thái công cộng, áp dụng cho nhiều người. |
| 7 | Price | Int | 11 | 0 | Giá thanh toán chạy quảng cáo. |
| 8 | datetimeBegin | Datetime |  | None | Ngày chạy quảng cáo |
| 9 | datetimeEnd | Datetime |  | None | Ngày kết thúc. |
| 10 | datetimeCancel | Datetime |  | None | Ngày hủy quảng cáo. |
| 11 | Status | Int | 1 | 1 | Trạng thái chạy quảng cáo. |
| 12 | Action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_provincead (chi tiết tỉnh thành quảng cáo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_provincead | |  | | |  |
| *Diễn giải:* bảng chi tiết tỉnh thành quảng cáo của giấy phép. thông tin gồm: mã tỉnh thành, mã giấy phép.  - Mỗi giấy phép phải có ít nhất một tỉnh thành và có thể có nhiều tỉnh thành.  - Mỗi giấy phép chỉ quảng cáo 1 lần ở một tỉnh thành.  *Khóa chính:* province\_id, licenseAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | province\_id | Int | 11 | Not null | Mã tỉnh thành. |
| 2 | licenseAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã giấy phép. |

* + 1. tf\_preferencead (lĩnh vực quảng cáo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_preferencead | |  | | |  |
| *Diễn giải:* bảng chi tiết lĩnh vực quảng cáo của giấy phép. thông tin gồm: mã lĩnh vực, mã giấy phép.  - Mỗi giấy phép phải có ít nhất một lĩnh vực và có thể có nhiều lĩnh vực.  - Mỗi giấy phép chỉ quảng cáo 1 lần ở một lĩnh vực.  *Khóa chính:* preference\_id, licenseAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | preference\_id | Int | 11 | Not null | Mã tỉnh thành. |
| 2 | licenseAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã giấy phép. |

* + 1. tf\_countryad (đất nước chọn quảng cáo).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_countryad | |  | | |  |
| *Diễn giải:* bảng chi tiết đất nước xem quảng cáo của giấy phép(vị trí). thông tin gồm: mã đất nước, mã giấy phép.  - Mỗi chiết phải có một nước(chọn nước chưa có tỉnh thành)  *Khóa chính:* country\_id, licenseAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | country\_id | Int | 11 | Not null | Mã tỉnh thành. |
| 2 | licenseAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã giấy phép. |

* + 1. tf\_visitlicensead (chi tiết ghé thăm quảng cáo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_visitlicensead | |  | | |  |
| *Diễn giải:* bảng chi tiết người dùng ghe thăm quảng cáo. thông tin gồm: mã chi tiết, mã giấy phép, mã người dùng.  - Một chi tiết có thể thuộc một người dùng hoặc không.  - Một người có thể ghé thăm một quảng cáo nhiều lần.  - Phải có IP truy cập.  - Do bộ phận kinh doanh cấp 1 quản lý.  *Khóa chính:* visitLicenseAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | visitLicenseAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã tỉnh thành. |
| 2 | licenseAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã giấy phép. |
| 3 | Customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã khách hàng. |
| 4 | accessIP | Varchar | 30 | Not null | IP máy tính truy cấp. |
| 5 | Datetime | Datetime |  | None | Ngày ghé thăm. |

* + 1. tf\_imgad (ảnh quảng cáo của người dùng)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* + 1. tf\_detailimgad (chi tiết người dùng đặt ảnh quảng cáo vào vị trí)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_detailimgad | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng sử dụng ảnh quảng cáo. thông tin gồm: mã chi tiết, mã giấy phép, mã ảnh quảng cáo, link quảng cáo, tiêu đề, mô tả.  - Mỗi chi tiết có một mã khác nhau.  - Mỗi giấy phép một ảnh quảng cáo hoặc hay không.  - Một ảnh quảng cáo có thể đặt trên nhiều giấy phép(vị trí) khác nhau. hoặc không.  - Một chi tiết có link web hoặc không, link dài không quá 150 ký tự.  - Một chi tiết phải có một title. title dài không quá 100 ký tự.  - Một chi tiết có mô tả hoặc không, mô tả không quá 200 ký tự.  *Khóa chính:* detailImgAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | detailImgAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết |
| 2 | licenseAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã giấy phép. |
| 3 | imgAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã ảnh quảng cáo. |
| 4 | Link | Varchar | 150 | None | Link website |
| 5 | Title | Varchar | 100 | Not null | Mô tả ngắn |
| 6 | Description | Varchar | 200 |  | Mô tả ảnh quảng cáo |
| 5 | Action | Int | 1 | 1 | Trạng thái bị xóa. 1- chưa / 0 - rồi. |

* + 1. tf\_stopad (người dùng chặn xem quảng cáo)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_stopad | |  | | |  |
| *Diễn giải:* chi tiết người dùng dừng xem quảng cáo. thông tin gồm: mã người dùng, mã chi tiết ảnh quảng cáo.  - Một người dùng có thể dừng xem nhiều ảnh quảng cáo.  - Một ảnh quảng cáo có thể bị nhiều người dùng đừng xem.  - Một người dùng chỉ dùng xem một chi tiết quảng cáo một lần.  *Khóa chính:* stopAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | customer\_id | Int | 11 | Not null | Mã người dùng |
| 2 | detailImgAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã chi tiết ảnh quảng cáo. |

* + 1. tf\_sizead (kích thước ảnh quảng cáo trên trang)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Tên:* tf\_sizead | |  | | |  |
| *Diễn giải:* danh mục kích thước ảnh quảng cáo trên trang. thông tin gồm: mã kích thước, chiều rộng, chiều cao.  - Một size phải có chiều rộng và lớn hơn 0.  - Một size phải có chiều chiều cao và lớn hơn 0.  - Do bộ phân hệ thống cấp 2 quản lý.  *Khóa chính:* sizeAd\_id | | | | | |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Kích thước | Miền giá trị | Mô tả |
| 1 | sizeAd\_id | Int | 11 | Not null | Mã kích thước. |
| 2 | Width | Int | 11 | Not null | Chiều rộng |
| 3 | Height | Int | 11 | Not null | Chiều cao |

* + 1. ádasda
    2. sdas
    3. ádas
    4. áda
    5. gdfgdfgfd
    6. **Updating...........**