Tên bảng: DONDATHANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| SOHOADON | INT | PRIMARY KEY | Số hóa đơn |
| MAKHACHHANG | VARCHAR(10) | FOREIGN KEY , NOT NULL | Mã khách hàng |
| MANHANVIEN | VARCHAR(10) | FOREIGN KEY , NOT NULL | Mã nhân viên |
| NGAYDATHANG | DATE | NOT NULL | Ngày đặt hàng |
| NGAYGIAOHANG | DATE |  | Ngày giao hàng |
| NGAYCHUYENHANG | DATE |  | Ngày chuyển hàng |
| NOIGIAOHANG | VARCHAR(100) |  | Địa điểm giao hàng |