Detail DataBase

1. Account

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| ***id\_Customer (Key)*** | Nvarchar(50) | Id Khách hàng |
| Name | Nvarchar(50) | Tên khách hàng |
| Phone | Nvarchar(50) | SĐT |
| Address | Nvarchar(50) | Địa chỉ |
| Gender | Bit | Giới tính (1: Nam, 0: Nữ) |
| Email | Nvarchar(100) | Email |
| UserName | Nchar(100) | Tên đăng nhập |
| DateOfBirth | Datetime | Ngày sinh |
| Password | Nvarchar(100) | Mật khẩu |
| Favorite | Nvarchar(100) | Loại sách yêu thích |
| Access | bit | Access hệ thống(1: khách, 0 là chủ) |

1. Order

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| ***Id\_Order (Key)*** | Nvarchar(50) | Id order |
| **Id\_Customer(Reference Account)** | Nvarchar(50) | Id Customer |
| Note | Text | Ghi chú thông tin order |
| OrderDate | Datetime | Ngày đặt |
| DeliveryDate | Datetime | Ngày giao dự định |
| PayMethod | Nvarchar(100) | Kiểu thanh toán |
| ExpDeliveryDate | DateTime | Ngày giao thực tế |
| TotalBill | Int | Tổng số tiền của bill |
| Status | Bit | Trạng thái giao hàng |

1. DetailOrder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| **Id\_Book (Reference Book)** | Nvarchar(50) | Id book |
| **Id\_Order (KEY) (Reference Order)** | Nvarchar(50) | Id order |
| Quantity | Int | Số lượng của 1 đầu sách order |
| Price | Int | Giá tiền của 1 Order sách |

1. Book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| ***Id\_Book(Key)*** | Nvarchar(50) | Id book |
| Price | Int | Giá sách |
| Title | Nvarchar(150) | Tựa đề sách |
| **Id\_Author (Reference Author)** | Nvarchar(50) | Id author |
| **Id \_Publisher**  **(Reference Publisher)** | Nvarchar(50) | Id publisher |
| Images | Nvarchar(100) | url dẫn tới hình ảnh sách |
| Preview | Nvarchar(50) | url dẫn tới PDF để view trước sản phẩm |
| Description | Text | Mô tả sản phẩm và nội dụng |
| Condition | bit | Trạng thái sách còn hay hết |
| Quantity | Int | Số lượng của từng đầu sách |
| ID\_Category  (Reference Category) | Nvarchar(50) | ID Thể loại |

1. Publisher

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| ***Id\_Publisher (Key)*** | Nvarchar(50) | Id publisher |
| Name | Nvarchar(150) | Tên nhà phát hành |
| Description | Text | Mô tả nhà phát hành |

1. Author

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| ***Id\_Author (Key)*** | Nvarchar(50) | Id publisher |
| Name | Nvarchar(150) | Tên tác giả |
| Description | Text | Mô tả tác giả |

1. Discount

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| ***Id\_Discount (Key)*** | Nvarchar(50) | Id discount |
| Id\_Book (Reference Book) | Nvarchar(50) | id book |
| DiscountDetetail | Nvarchar(150) | Mô tả ngắn gọn giảm giá |
| StaDate | Datetime | Ngày Bắt đầu |
| ExpDate | Datetime | Ngày Hết Hạn |

1. Category

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| ID\_Category (KEY) | Nvarchar(50) | Id category |
| NameCategory | Nvarchar(100) | Tên danh mục |
| Description | Nvarchar(50) | Mô tả danh mục |

Database Images

