Mô tả CSDL:

**CHUCVU** (MACV, TENCV, HSLUONG, LUONGCB)

Tân từ: Mỗi chức vụ gồm các thuộc tính: mã chức vụ, tên chức vụ, hệ số lương, lương cơ bản

**DANHMUC** (MADM, TENDM, DDANH, KTDM)

Tân từ: Mỗi danh mục gồm mã danh mục, tên danh mục, đường dẫn ảnh, kích thước ảnh gồm: size 50 hoặc null

**DOANHTHU** (MADT, MANV, DOANHTHU, LYDO)

Tân từ: Mỗi doanh thu gồm mã doanh thu, mã nhân viên xử lý, tiền doanh thu, lý do

**GHINHANPHANHOI** (MAPH, MAKH, NGAYPH, MUCDO, KNGT, PHANHOI)

Tân từ: Mỗi phản phồi gồm mã phản hồi, mã khách hàng gửi phản hồi, ngày phản hồi, mức độ đánh giá, khả năng giới thiệu người khác, nội dung phản hồi

**KHACHHANG** (MAKH, MATK, HOTEN, DIACHI, SDT, FACEBOOK, NGAYSINH, GIOITINH, EMAIL, AVATAR, TAMSU)

Tân từ: Mỗi khách hàng gồm mã khách hàng, mã tài khoản, họ tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, link facebook, ngày sinh, giới tính gồm: nam, nữ hoặc khác, địa chỉ email, đường dẫn ảnh avatar, tâm sự

**KIEMTRATHIETBI** (MAKT, MANV, MATB, NGAYKT, TINHTRANG, GHICHU)

Tân từ: mỗi lần kiểm tra thiết bị gồm mã kiểm tra, mã nhân viên kiểm tra, mã thiết bị, ngày kiểm tra tình trạng thiết bị, ghi chú

**NHANVIEN** (MANV, MATK, MACV, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI, SDT, GIOITINH, EMAIL, AVATAR, NGAYVL)

Tân từ: Mỗi nhân viên gồm mã nhân viên, mã tài khoản, mã chức vụ, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, giới tính gồm: nam, nữ hoặc khác, địa chỉ email, đường dẫn ảnh avatar, ngày vào làm

**PHANCONG** (MAPC, MANV, NVQL, NGAYPC, CHITIET, SOGIOHD)

Tân từ: Phân công gồm mã phân công, mã nhân viên được phân công, mã nhân viên quản lý, ngày phân công, chi tiết phân công, số giờ hoạt động

**TAIKHOAN** (MATK, TENTK, MATKHAU)

Tân từ: Mỗi tài khoản gồm mã tài khoản, tên tài khoảng(user), mật khẩu

**THACMAC** (MATM, MAKH, MANV, LOAIHOTRO, VANDEGIAIDAP, CHITIET, TRALOI)

Tân từ: Mỗi thắc mắc gồm mã thắc mắc, mã khách hàng, mã nhân viên xử lý, loại hỗ trợ, vấn đề giải đáp, chi tiết giải đáp, chi tiết trả lời

**THANHTOANLUONG** (MATT, MANV, TIENTHANHTOAN)

Tân từ: Mỗi lần thanh toán lương gồm mã thanh toán, mã nhân viên nhận lương, tiền thanh toán

**THIETBI** (MATB, MANV, TENTN, LOAITB, XUATXU, NGAYSUDUNG, GIATRI, NGAYNHAP, GHICHU)

Tân từ: Mỗi thiết bị gồm mã thiết bị, mã nhân viên, tên thiết bị, loại thiết bị, xuất xứ, ngày sử dụng, giá trị, ngày nhập, ghi chú

**TINDANG** (MATD, MANV, MADM, MAKH, TTKIEMDUYET, NGAYDANG, LOAITD, TIEUDE, TINHTRANGMH, HINHANH, TAMSU, PTGD, TINHTRANGTIN, LOAITIN)

Tân từ: Mỗi tin đăng gồm mã tin đăng, mã nhân viên xử lý, mã danh mục, mã khách hàng, thông tin kiểm duyệt, ngày đăng, loại tin đăng, tiêu đề, tình trạng mặt hàng, đường dẫn hình ảnh, tâm sự khách hàng, phương thức giao dịch, tình trạng tin, loại tin

**XULYVIPHAM** (MAKH, MANV, NGAYXULY, NOIDUNGXULY)

Tân từ: Chi tiết xử lý gồm mã khách hàng vi phạm, mã nhân viên xử lý, ngày xử lý, nội dung xử lý

Giải thích bảng tin đăng(Vai): thông tin kiểm duyêt kiểu int có 2 giá trị 0 và 1, 0 là chưa kiểm duyệt, 1 là đã kiểm duyệt. Nếu chưa kiểm duyệt thì tin đang chờ. Nếu đã kiểm duyệt chia làm 3 loại: đang chờ, đã ẩn, đã hủy. Còn loại tin có 4 loại: ribbon-new là tin mới, ribbon-hot là tin hot, ribbon-discount là tin giảm giá và tiền giảm giá thếm sau dấu “;”, và null là tin bình thường

|  |  |
| --- | --- |
| Thông tin kiểm duyệt | Tình trạng tin |
| 0 (chưa kiểm duyệt) | Đang chờ |
| 1 (đã kiểm duyệt) | Đã đăng |
| Đã ẩn |
| Đã hủy |

|  |  |
| --- | --- |
| Loại tin | Giải thích |
| ribbon-new | Tin mới |
| ribbon-hot | Tin hot |
| ribbon-discount | Tin giảm giá và tiền giảm giá sau dấu “;” |
| null | Tin bình thường |