|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số |  | | | | |
| Tham chiếu |  | | | | |
| Tên bảng | Ngay | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaNgay | int |  | Khóa chính | Mã ngày xác định mỗi ngày/tháng/năm ứng với một mã duy nhất |
| 2 | Ngay | Int |  |  | Ngày thực hiện thống kê/thanh toán |
| 3 | Thang | Int |  |  | Tháng thực hiện thống kê/thanh toán |
| 4 | Nam | Int |  |  | Năm thực hiện thống kê/thanh toán |
| 5 | Quy | Int |  |  | Quý thực hiện thống kê/thanh toán |
| 6 | Tuần | Int |  |  | Tuần tính từ đầu tháng thực hiện thống kê/thanh toán |
| 7 | Date | Datetime |  |  | Ngày tháng chính xác thực hiện thống kê/thanh toán |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số |  | | | | |
| Tham chiếu |  | | | | |
| Tên bảng | HopDongDangKyTour | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaHopDong | Char | 7 | Khóa chính | Mã hợp đồng xác định mỗi hợp đồng là duy nhất |
| 2 | CMND | Char | 10 | Khóa ngoại | Số CMND của khách hàng |
| 3 | MaTour | Char | 4 | Khóa ngoại | Mã tour du lịch mà khách đặt |
| 4 | SoLuong | Int |  |  | Số người mà khách đặt |
| 5 | TongChiPhi | Money |  |  | Tổng chi phí hợp đồng khách đã đăng ký |
| 6 | DatCoc | Money |  |  | Số tiền khách đặt cọc |
| 7 | NgayTao | Datetime |  |  | Ngày tạo record |
| 8 | NgayThayDoi | Datetime |  |  | Ngày chỉnh sửa record |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số |  | | | | |
| Tham chiếu |  | | | | |
| Tên bảng | ChiTietDichVu | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaDichVu | Char | 4 | Khóa ngoại | Mã dịch vụ,  Thuộc tính khóa chính |
| 2 | MaHopDong | Char | 7 | Khóa ngoại | Mã hợp đồng,  Thuộc tính khóa chính |
| 3 | NgayTao | Datetime |  |  | Ngày tạo chi tiết dịch vụ |
| 4 | NgayThayDoi | Datetime |  |  | Ngày thay đổi chi tiết dịch vụ |