|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | | TblSanPham | | | | |
| Tham chiếu | | [FRA01]- [CLS\_07] | | | | |
| Tên bảng | | SanPham (Product) | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | | |
| STT | Tên cột | | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | ID\_SanPham  (IdProduct) | | int | int | Khóa chính | Mã sản phẩm xác định duy nhất một sản phẩm |
| 2 | TenSP  (ProductName) | | nvarchar | 50 |  | Tên sản phẩm |
| 3 | DonGia  (Price) | | money | Money |  | Đơn giá của sản phẩm |
| 4 | TinhTrang  (Status) | | bit | bit |  | Tình trạng của sản phẩm (0: sản phẩm đã ngừng sản xuất, 1: sản phẩm vẫn còn sản xuất) |
| 5 | LoaiSP (ProductType) | | int | int | Khóa ngoại | Mã loại sản phẩm |
| 6 | DonViTinh (Unit) | | int | int | Khóa ngoại | Mã đơn vị tính của sản phẩm |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | | TblDotHang | | | |
| Tham chiếu | | [FRA01]-[CLS\_15] | | | |
| Tên bảng | | DotHang (Batch) | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | ID\_DotHang  (IdBatch) | int | int | Khóa chính | Mã đợt hàng xác định duy nhất một đợt hàng |
| 2 | NgaySX (ManufacturedDate) | Datetime | Datetime |  | Ngày sản xuất của đợt hàng |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | | TblChiTietDotHang | | | |
| Tham chiếu | | [FRA01]-[CLS\_16] | | | |
| Tên bảng | | ChiTietDotHang (BatchDetail) | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | ID\_DotHang  (IdBatch) | int | int | Khóa chính  Khóa ngoại | Mã đợt hàng sản xuất của sản phẩm |
| 2 | ID\_SanPham (IdProduct) | int | int | Khóa chính  Khóa ngoại | Mã sản phẩm có trong đợt hàng sản xuất |
| 3 | Số lượng (Quantity) | int | Int, >0 |  | Số lượng sản xuất của từng sản phẩm có trong đợt hàng |
| 4 | HSD (ExipreDate) | Datetime | Datetime |  | Hạn sử dụng của từng sản phẩm |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | | TblKho | | | | |
| Tham chiếu | | [FRA01]- [CLS\_24] | | | | |
| Tên bảng | | Kho (Storage) | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | | |
| STT | Tên cột | | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | ID\_Kho (IdStorage) | | int | int | Khóa chính | Mã kho xác định duy nhất một kho của NPP |
| 2 | SoNha\_Duong (HouseNumber\_Street) | | nvarchar | 50 |  | Số nhà, đường mà kho tọa lạc |
| 3 | PhuongXa (Ward\_Commune) | | nvarchar | 50 |  | Phường/ xã mà kho tọa lạc |
| 4 | QuanHuyen (District) | | nvarchar | 50 |  | Quận/ huyện mà kho tọa lạc |
| 5 | ThanhPho (City) | | nvarchar | 50 |  | Tỉnh/ thành phố mà kho tọa lạc |
| 6 | MoTa (Description) | | nvarchar | 100 |  | Mô tả thông tin khác của kho |
| 7 | NPP (Distributor) | | int | int | Khóa ngoại | Mã nhà phân phối của kho |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | | TblDonYCDoiTra | | | | |
| Tham chiếu | | [FRA01]- [CLS\_08] | | | | |
| Tên bảng | | DonYCDoiTra (ReturnRequest) | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | | |
| STT | Tên cột | | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | ID\_DonYCDT (IdReturnRequest) | | int | int | Khóa chính | Mã đơn yêu cầu đổi trả xác định duy nhất một đơn yêu cầu đổi trả |
| 2 | NgayLapDon  (DateCreate) | | datetime | Datetime |  | Ngày lập đơn yêu cầu đổi trả |
| 3 | TinhTrang (Status) | | int | int |  | Tình trạng đơn đổi trả (0: chưa xử lý, 1: đã xử lý, 2: từ chối) |
| 4 | GhiChu (Note) | | nvarchar | max |  | Ghi chú tình hình thực tế sau khi đi kiểm tra sản phẩm yêu cầu đổi trả |
| 5 | HinhThuc (ModeOfReturn) | | bit | bit |  | Ghi nhận hình thức đơn yêu cầu đổi trả là đổi hay trả sản phẩm (0:đổi, 1:trả) |
| 6 | NPP (Distributor) | | int | int | Khóa ngoại | Mã nhà phân phối yêu cầu đổi trả |
| 7 | Kho (Storage) | | int | int | Khóa ngoại | Mã địa chỉ kho yêu cầu đổi trả |
| 8 | NhanVien (Staff) | | int | int | Khoá ngoại | Mã nhân viên xử lý đơn yêu cầu đổi trả |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | | TblCTDonYCDoiTra | | | | |
| Tham chiếu | | [FRA01]- [CLS\_09] | | | | |
| Tên bảng | | CTDonYCDoiTra (ReturnRequestDetail) | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | | |
| STT | Tên cột | | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | ID\_DonYCDT (IdReturnRequest) | | int | int | Khóa ngoại  Khóa chính | Mã đơn yêu cầu đổi trả xác định duy nhất một đơn yêu cầu đổi trả |
| 2 | ID\_SanPham (IdProduct) | | int | int | Khóa ngoại  Khóa chính | Mã sản phẩm xác định duy nhất một sản phẩm |
| 3 | SoLuong (Quantity) | | int | Int, >0 |  | Số lượng sản phẩm yêu cầu đổi trả |
| 4 | LyDoDoiTra (Reason) | | nvarchar | max |  | Lý do yêu cầu đổi trả sản phẩm |