|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số |  | | | | |
| Tham chiếu |  | | | | |
| Tên bảng | Tour | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaTour | Char |  | Khóa chính | Mỗi tour được xác định bởi một mã tour |
| 2 | DiemDen | Nvarchar |  |  | Điểm đến của tour |
| 3 | LoTrinh | Nvarchar |  |  | Mô tả chi tiết lộ trình của tour |
| 4 | ThoiGianDuTinh | DateTime |  |  | Ngày bắt đầu tour |
| 5 | TenTour | Nvarchar |  |  | Tên của chuyến đi |
| 6 | ChiPhi | Int |  |  | Chi phí dự tính của tour |
| 7 | DichVuCoDinh | Nvarchar |  |  | Mô tả những dịch vụ cố định trong chuyến đi |
| 8 | TrangThai | Nvarchar |  |  | Trạng thái của tour đã được duyệt , đang được xem xét hay bị từ chối |
| 9 | NgayTao | Datetime |  |  | Thời gian tạo record |
| 10 | NgayThayDoi | DateTime |  |  | Thời gian thay đổi gần nhất |