**1. Bảng address (Địa chỉ người dùng)**

* id (uuid): Khóa chính.
* userid (uuid): Tham chiếu đến người dùng.
* labelid (uuid): Tham chiếu đến bảng labeladdress.
* address, postcode, street, apartment (text): Thông tin chi tiết địa chỉ.

**2. Bảng labeladdress (Nhãn địa chỉ)**

* id (uuid): Khóa chính.
* name (text): Tên nhãn (ví dụ: Nhà riêng, Cơ quan).
* des (text): Mô tả nhãn.

**3. Bảng product (Sản phẩm)**

* id (uuid): Khóa chính.
* name (text): Tên sản phẩm.
* categoryid (uuid): FK → category.id.
* restaurantid (uuid): FK → restaurant.id.
* price (float8): Giá sản phẩm.
* img, more\_image (text/\_text): Hình ảnh chính và nhiều hình khác.
* starrating (float8): Đánh giá sao.
* size (text): Kích thước.
* ingredients (\_text): Thành phần.
* created\_at, updated\_at (timestamp): Thời gian tạo & cập nhật.

**4. Bảng restaurant (Nhà hàng)**

* id (uuid): Khóa chính.
* name, img, more\_image (text/\_text): Tên và hình ảnh.
* description (text): Mô tả.
* category (\_text): Danh mục (có thể là nhiều loại).
* starrating, feeship (float8): Đánh giá, phí ship.
* timeship, location (text): Thời gian giao, vị trí.
* created\_at, updated\_at (timestamp): Thời gian tạo & cập nhật.

**5. Bảng category (Danh mục sản phẩm)**

* id (uuid): Khóa chính.
* name (text): Tên danh mục.
* descrip (text): Mô tả.
* created\_at, updated\_at (timestamp): Thời gian tạo & cập nhật.
* order (int4): Thứ tự hiển thị.

**6. Bảng cart (Giỏ hàng)**

* id (uuid): Khóa chính.
* userid (uuid): FK → người dùng.
* productid (uuid): FK → product.id.
* quantity (int4): Số lượng.

**7. Bảng profile (Hồ sơ người dùng)**

* userid (uuid): FK → auth.users.id.
* fullname, email, phonenumber, bio (text): Thông tin cá nhân.

**8. Bảng card\_payment\_info (Thông tin thẻ người dùng)**

* id (uuid): Khóa chính.
* userid (uuid): FK → người dùng.
* payment\_method\_id (uuid): FK → payment\_method.id.
* card\_holder\_name, card\_number, expire\_date, cvc (text): Thông tin thẻ.

**9. Bảng payment\_method (Phương thức thanh toán)**

* id (uuid): Khóa chính.
* name (text): Tên phương thức.
* img (text): Hình ảnh đại diện.
* created\_at (timestamp), order\_number (int4): Thời gian tạo & thứ tự.

**10. Bảng order (Đơn hàng)**

* id (uuid): Khóa chính.
* userid (uuid): FK → người dùng.
* created\_at, ship\_at (timestamp): Thời gian tạo và giao.
* total (float8): Tổng tiền.
* note, delivery\_address (text): Ghi chú & địa chỉ giao hàng.
* payment\_method (uuid): FK → payment\_method.id.
* is\_payment (bool): Đã thanh toán hay chưa.
* status (uuid): FK → status.id.

**11. Bảng status (Trạng thái đơn hàng)**

* id (uuid): Khóa chính.
* name (text): Tên trạng thái (ví dụ: Đang xử lý, Đã giao, Hủy).
* img (text): Hình ảnh minh họa.

**12. Bảng orderdetail (Chi tiết đơn hàng)**

* id (uuid): Khóa chính.
* orderid (uuid): FK → order.id.
* productid (uuid): FK → product.id.
* quantity (int4): Số lượng sản phẩm.