|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblChiPhiThamKhao\_01 | | | | |
| Tham chiếu | [FR01]- [CLS\_01] | | | | |
| Tên bảng | ChiPhiThamKhao | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaThamKhao | char | 4 | Khóa chính | Mã tham khảo duy nhất của một tour |
| 2 | Tour | nvarchar | 10 |  | Tên của tour tham khảo |
| 3 | LoTrinh | nvarchar | max |  | Lộ trình của tour tham khảo |
| 4 | ThoiGian | date |  |  | Thời gian của tour tham khảo |
| 5 | LoaiXe | nvarchar | 20 |  | Loại xe dùng cho tour tham khảo |
| 6 | GiaDichVu | money |  |  | Giá dịch vụ hiện tại của tour |
| 7 | CongTy | nvarchar | 50 |  | Công ty của tour |
| 8 | DanhGia | nvarchar | max |  | Đánh giá của khách hàng về tour |
| 9 | NgayTao | DateTime |  |  | Ngày tạo tour |
| 10 | NgayThayDoi | DateTime |  |  | Ngày thay đổi tour |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblPhuongTien\_01 | | | | |
| Tham chiếu | [FR01]- [CLS\_01] | | | | |
| Tên bảng | PhuongTien | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaPT | char | 7 | Khóa chính | Mã phương tiện là duy nhất |
| 2 | TenPT | nvarchar | 50 |  | Tên của phương tiện |
| 3 | ChatLuong | nvarchar | 20 |  | Chất lượng của phương tiện |
| 4 | SoChoNgoi | int | int |  | Số chỗ ngồi trên phương tiện |
| 5 | TinhTrang | nvarchar | 20 |  | Tình trạng hiện tại của phương tiện |
| 6 | BienSoXe | varchar | 20 |  | Biển số xe của phương tiện |
| 7 | NgayTao | DateTime |  |  | Ngày thêm phương tiện |
| 8 | NgayThayDoi | DateTime |  |  | Ngày thay đổi phương tiện |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblTourPhuongTien\_01 | | | | |
| Tham chiếu | [FR01]- [CLS\_01] | | | | |
| Tên bảng | TourPhuongTien | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | ID | char | 10 | Khóa chính | ID của tour phương tiện |
| 2 | MaPT | char | 7 | Khóa ngoại | Mã của phương tiện |
| 3 | MaTour | char | 4 | Khóa ngoại | Mã của tour |
| 4 | NgayTao | DateTime |  |  | Ngày tạo tour phương tiện |
| 5 | NgayThayDoi | DateTime |  |  | Ngày thay đổi tour phương tiện |