KhachHang

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| maKhachHang | Varchar(5) | Mã khách hàng khoá chính |
| hoVaTenLot | Nvarchar(50) | Họ và tên lót khách hàng |
| Ten | Nvarchar(50) | Tên khách hàng |
| diaChi | Nvarchar(255) | Địa chỉ |
| Email | varchar(50) | Email |
| dienThoai | varchar(13) | SDT |

SanPham

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| maSanPham | Int | Mã sản phẩm khoá chính tự sinh |
| moTa | Nvarchar(255) | Mô tả |
| soLuong | Int | Số lương tồn kho >=0 |
| donGia | Money | Đơn giá sản phẩm >=0 |
| tenSP | Nvarchar(50) |  |

HoaDon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| maHoaDon | Int | Mã hoá đơn khoá chính |
| ngayMuaHang | Date | Ngày mua hàng |
| maKhachHang | Varchar(5) | Mã khách hàng khoá ngoại |
| trangThai | Nvarchar(30) | Trạng thái của đơn hàng đã thanh toán chưa thanh toán ... |

HoaDonChiTiet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| maHoaDon | Int | Mã hoá đơn khoá ngoại |
| maSanPham | Int | Mã sản phẩm trong đơn hàng khoá ngoại |
| soLuong | Int | Số lượng mua |
| maHoaDonChiTiet | Int | Mã hoá đơn chi tiết khoá chính, tự sinh |

SƠ đồ ERD

