Tên bảng: MATHANG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Mô tả** |
| MAHANG | Char | Primary Key | Mã hàng |
| TENHANG | Varchar | Not Null | Tên hàng |
| MACONGTY | Varchar | Not Null | Mã công ty |
| MALOAIHANG | Varchar | Not Null | Mã loại hàng |
| SOLUONG | Int | Check | Số lượng |
| DONVITINH | Varchar | Not Null | Đơn vị tính |
| GIAHANG | Float | Check | Giá hàng |