1. DiscountProgram

(GiamGiaID, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc, ...)

1. Flower\_PromotionProgram

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Type** | **Null/not null** | **Key** | **Ghi Chú** |
| Id | Int identity(1,1) | Not null | PK | Mã thông tin chương trình |
| Name | Varchar(100) | Not null |  | Tên chương trình |
| Date\_Start | Date | Not null |  | Ngày bắt đầu |
| Date\_End | Date | Not null |  | Ngày kết thúc |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Type** | **Null/not null** | **Key** | **Ghi Chú** |
| DiscountID | Int identity(1,1) | Not null | FK | Mã thông tin chương trình |
| FlowerID | Varchar(20) | Not null | FK | Mã thông tin hoa tươi |
| Type\_Percent | int | Not null |  | Giảm theo % |
| Type\_Price | int | Not null |  | Giảm theo giá chỉ định |
| Amount | int | Not null |  | Số lượng hoa được giảm giá |

GiamGiaID, FlowerID, LoạiGiamGia(1. giảm %, 2. giảm chỉ định), Số lượng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Type** | **Null/not null** | **Key** | **Ghi Chú** |
| Id | Int identity(1,1) | Not null | PK | Mã thông tin chương trình |
| Name | Varchar(100) | Not null |  | Tên chương trình |
| Date\_Start | Date | Not null |  | Ngày bắt đầu |
| Date\_End | Date | Not null |  | Ngày kết thúc |

Ngoài ra chỉnh sửa lại Database 1 chút chút

* Xóa Bảng Support
* Sửa lại bảng Contact

+ Cái Foreign Key trong bảng Contact thằng Hưng để sai là UserId, hãy sửa lại là StaffId.

+ Cách sửa: Xóa bảng này luôn rồi tạo lại cho nhanh.

* Sửa lại bảng Staff

+ Column Role trong bảng Staff thiếu khóa ngoại liên kết đến bảng Roles

+ Cách sửa: alter table Staffs add foreign key (Role) references Roles(Id)

* Xóa Bảng Bills
* Xóa bảng BillsDetail