# HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU

# 3.1. Table account

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Hình 3.1: Bảng account*

Bảng tài khoản:

+ contact (liên lạc email): Khóa chính

+ username (tên đăng nhập)

+ password (mật khẩu)

+ name (họ tên)

+ address (địa chỉ)

+ phone\_number (số điện thoại)

+ avatar (hình đại diện)

+ type (loại tài khoản)

+ create\_at (ngày tạo)

+ code (mã xác thực)

# 3.2. Table category

Graphical user interface, text

Description automatically generated

*Hình 3.2: Bảng category*

Bảng loại sản phẩm:

+ id (mã danh mục): Khóa chính

+ name (tên danh mục)

# 3.3. Table product

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Hình 3.3: Bảng product*

Bảng sản phẩm:

+ id (mã sản phẩm): khóa chính

+ id\_category (mã loại sản phẩm): khóa ngoại

+ name (tên sản phẩm)

+ brand (hãng sản phẩm)

+ image (hình ảnh sản phẩm)

+ sale\_price (giá bán)

+ normal\_price (giá gốc)

+ sold (số lượng đã bán)

+ quantity (số lượng)

+ config (cấu hình sản phẩm)

+ content (mô tả sản phẩm)

+ date (ngày thêm sản phẩm)

+ update\_date (ngày cập nhật sản phẩm)

+ status (trạng thái sản phẩm)

# 3.4. Table promotion

Graphical user interface, text, application, chat or text message

Description automatically generated

*Hình 3.4: Bảng promotion*

Bảng khuyến mãi:

+ id (mã khuyến mãi): khóa chính

+ name (tên khuyến mãi)

+ image (hình ảnh khuyến mãi)

# 3.5. Table comment

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Hình 3.5: Bảng comment*

Bảng bình luận:

+ id (mã bình luận): khóa chính

+ id\_product (mã sản phẩm): khóa ngoại

+ name (tên khách hàng)

+ phone (số điện thoại khách hàng)

+ content (nội dùng bình luận)

+ date (ngày tạo bình luận)

+ reply (trả lời bình luận)

+ status (trạng thái bình luận)

+ admin (quyền admin)

# 3.6. Table cart

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Hình 3.6: Bảng cart*

Bảng đơn hàng:

+ id (mã đơn hàng): khóa chính

+ name\_customer (tên khách hàng)

+ phone\_customer (số điện thoại khách hàng)

+ address\_customer (địa chỉ khách hàng)

+ email\_customer (email khách hàng)

+ date (ngày tạo đơn hàng)

+ method\_payment (phương thức thanh toán)

+ method\_recieve (phượng thức nhận hàng)

+ message (lời nhắn)

+ total (tổng tiền đơn hàng)

+ status (trạng thái đơn hàng)

# 3.7. Table cart detail

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Hình 3.7: Bảng cart\_detail*

Bảng chi tiết đơn hàng:

+ id (mã chi tiết đơn hàng): khóa chính

+ id\_cart (mã đơn hàng): khóa ngoại

+ id\_product (mã sản phẩm): khóa ngoại

+ amount (số lượng sản phẩm)

# 3.8. Table page

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Hình 3.8: Bảng page*

Bảng thống kê lượt truy cập:

+ id (mã truy cập): khóa chính

+ view (số lượt truy cập)

+ date (ngày truy cập)