|  |
| --- |
| -Sản phẩm: |
| + Mã SP  + TênSp  + Giá  + Ảnh lớn  + Ảnh nhỏ  + Thông tin  +Số lượng  +Mã loại SP  +Mã thương hiệu |

|  |
| --- |
| -Loại Sản phẩm: |
| +Mã Loại SP  +Tên Loại SP  +Mã Loại Cha |

|  |
| --- |
| -Chi Tiết Sản phẩm KM: |
| + Mã SPKM  +Ngày bắt đầu KM  +Ngày kết thúc KM  +Phần trăm khuyến mãi  +MaloaiKM |

|  |
| --- |
| -Thương Hiệu |
| +Mã thương hiệu  +Tên thương hiệu  + Hình thương hiệu |

|  |
| --- |
| -Bình luận |
| +Mã bình luận  +MaNV  +Mã SP  +Nội dung  +Ngày bình luận |

|  |
| --- |
| -Đơn đặt hàng |
| +Mã đơn đặt  +MaNV  +Trạng thái  +Địa chỉ giao hàng  +Ngày đặt  +NgàyGiao  + Mô tả |

|  |
| --- |
| -Chi tiết Đơn hàng |
| +Mã Đơn đặt  +Mã SP  +Số lượng |

|  |
| --- |
| -Nhân viên |
| +Mã NV  +Tên NV  +Tên đăng nhập  +Mật khẩu  +Địa chỉ  +Ngày sinh  +Số điện thoại  +Giới tính  +Ma Loai NV |

|  |
| --- |
| -Đánh giá |
| +MaSP  +MaNV  +Nội dung  +Số sao |

|  |
| --- |
| Loại Khuyến Mãi |
| +Mã Loại KM  +Tên Loại KM |

|  |
| --- |
| Loai NV |
| +Ma Loai NV  +Ten Loai NV |

|  |
| --- |
| San Pham Mong Muon |
| MASP  MANV |
|  |

* Lệnh tạo cơ sở dữ liệu
* Tạo database
* Create database [tên database]
* Ví dụ : Create database weblazada;
* Use [tên database]
* Ví dụ : Use weblazada

Create Table [tên bảng](

Tên trường kiểu dữ liệu,

Constraint ten\_khoachinh primary key (tên trường),

Constraint ten\_khoachinh foreign key (tên trường) references [Tên bảng] (tên trường),

);

Ví dụ : Create Table NhanVien(

MaVN int,

TenNV nvarchar(200),

MaLoai int,

Constraint nhanvien\_mavn primary key (MaNV),

Constraint nhanvien\_maloai foreign key (MaLoai) references LoaiNhanVien (MaLoai)

);