Tên: Lương Gia Cát Phong

Lớp: IT17302

MSSV: PD05876

**Lab 1**

\*Bảng khách hàng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ Liệu** | **Mô Tả** |
| maKhachHang | Text(5) | Mã khách hàng,khóa chính |
| hoVaTen | Text(100) | Họ và tên khách hàng |
| Tên | Text(10) | Tên khách hàng |
| soDienThoai | Number(10) | Số điện thoại khách hàng. |
| diaChi | Text(50) | Địa chỉ khách hàng |

\*Bảng nhân viên

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| maNhanVien | Text(2) | Mã Nhân viên,khóa chính |
| hoVaTen | Text(9) | Họ tên nhân viên |
| thuNhap | Text(12) | Lương nhân viên |
| soDienThoai | Number(8) | Số điện thọai của nhân viên |
| chucVu | Text(15) | Chức vụ của nhân viên |

\*Bảng sản phẩm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id sanPham | Text(10) | Mã sản phẩm,khóa chính |
| tenSanPham | Text(44) | Tên sản phẩm |
| giaSanPham | Text(87) | Gía sản phẩm |
| namSanXuat | Text(60) | Năm sản thẩm |

\*Bảng đơn hàng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id donHang | Text(10) | Khóa chính, mã đơn hàng |
| soLuong | Number(28) | Số lượng đơn hàng |
| ngayDatHang | Date(45) | Ngày đặt đơn hàng |
| ngàyGiaoHang | Date(35) | Ngày giao hàng |

\*Bảng chi tiết đơn hàng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Mô tả** |
| Id donHang | Text(10) | Mã đơn hàng |
| Id khachHang | Text(5) | Mã kách hàng, khóa chính |
| Id nhanVien | Text(2) | Mã nhân viên |
| thoiGianBan | Date(65) | Thời gian bán |
| tongTien | Number(80) | Tổng tiền đơn hàng |