**NhaHang(MaNH,TenNH,DiaChi,Std)**

-MaNH: Mã Nhà Hàng

-TenNH: Tên Nhà Hàng

-DiaChi: Địa chỉ Nhà Hàng

-Sdt: Số điện thoại Nhà hàng

**NhanVien(MaNV,TenNV,MaNH,LoaiNV)**

-MaNV: Mã Nhân Viên

-TenNV: Tên Nhân Viên

-MaNH: Mã Nhà hàng *(Khóa ngoại bảng NhaHang)*

-LoaiNV: Loại Nhân Viên *(Khóa ngoại bảng LoaiNV)*

**LoaiNV(MaLoai,TenLoai)**

-MaLoai: Mã Loại Nhân Viên

-TenLoai: Tên Loại Nhân Viên

**BanAn(MaBA,ViTri,SucChua,MaNhaHang,TrangThai,MaLoai)**

**-**MaBA : Mã Bàn Ăn

-ViTri : Vị Trí Bàn Ăn

-SucChua : Sức Chứa Bàn Ăn

-MaNhaHang : Mã Nhà Hàng *(Khóa ngoại bảng NhaHang)*

-TrangThai : Trạng Thái Bàn Ăn

-MaLoai : Mã Loại Bàn Ăn (*khóa ngoại bảng LoaiBA)*

**LoaiBA(MaLoai,TenLoai)**

**-**MaLoai: Mã Loại Bàn Ăn

-TenLoai: Tên Loại Bàn Ăn

**DatBan(MaNhaHang,MaBan,DTKhachHang,TenKhachHang,ThoiGianDat,ThoiGianDen)**

**-**MaNhaHang: Mã Nhà Hàng (*khóa ngoại bảng NhaHang)*

*-*MaBan: Mã Bàn *(khóa ngoại bảng BanAn)*

-DTKhachHang: Số Điện Thoại Khách Hàng

-TenKhachHang : Tên Khách Hàng

-ThoiGianDat: Thời Gian Khách Đặt Bàn

-ThoiGianDen: Thời Gian Khách Đến

**MonAn(MaMA,TenMA,LoaiMA,Gia,DonVi,MaNhaHang,NguyenLieu)**

-MaMA: Mã Món Ăn

-TenMA: Tên Món Ăn

-LoaiMA: Loại Món Ăn (*khóa ngoại bảng LoaiThucAn)*

-Gia: Giá Tiền

-DonVi: Đơn Vị Tính

-MaNhaHang: Mã Nhà Hàng (*khóa ngoại bảng NhaHang)*

-NguyenLieu: Danh Sách Nguyên Liệu

**LoaiThucAn(MaLoai,TenLoai)**

-MaLoai: Mã Loại Thức Ăn

-TenLoai: Tên Loại Thức Ăn

**ChiTietMonAn(MaMon,MaNguyenLieu,SoLuong)**

-MaMon : Mã Món Ăn (*khóa ngoại bảng MonAn)*

*-*MaNguyenLieu : Mã Nguyên Liệu (*khóa ngoại bảng NguyenLieu)*

**NguyenLieu(MaNL,TenNL,Gia,SoLuongTon,MaNhaHang,MaNhaCungCap)**

-MaNL: Mã Nguyên Liệu

TenNL: Tên Nguyên Liệu

-Gia: Giá Tiền

-SoLuongTon: Số Lượng Tồn

-MaNhaHang: Mã Nhà Hàng (*khóa ngoại bảng NhaHang)*

-MaNhaCungCap: Mã Nhà Cung Cấp (*khóa ngoại bảng NhaCungCap)*

**DatHang(MaNhaHang,MaNhaCungCap,MaNguyenLieu,SoLuong,ThoiGianDat,ThoiGianGiao)**

-MaNhaHang: Mã Nhà Hàng (*khóa ngoại bảng NhaHang)*

-MaNhaCungCap: Mã Nhà Cung Cấp (*khóa ngoại bảng NhaCungCap)*

-MaNguyenLieu: Mã Nguyên Liệu (*khóa ngoại bảng NguyenLieu)*

-SoLuong: Số Lượng

-ThoiGianDat: Thời Gian Đặt Hàng

-ThoiGianGiao: Thời Gian Giao Hàng

**NhaCungCap(MaNCC,TenNCC,ThongTinLienLac,DiemUuTien)**

-MaNCC: Mã Nhà Cung Cấp

-TenNCC: Tên Nhà Cung Cấp

-ThongTinLienLac: Thông Tin Liên Lạc

-DiemUuTien: Điểm Ưu Tiên

**HoaDon(MaHD,TongTien,ThoiGianLap,MaNhanVien,MaBan)**

-MaHD: Mã Hóa Đơn

-TongTien: Tổng Tiền

-ThoiGianLap: Thời Gian Lập

-MaNhanVien: Mã Nhân Viên (*khóa ngoại bảng NhanVien)*

-MaBan: Mã Bàn (*khóa ngoại bảng BanAn)*

**ChiTietHoaDon(MaHD,MaMon,ThanhTien,SoLuong)**

-MaHD: Mã Hóa Đơn (*khóa ngoại bảng HoaDon)*

-MaMon: Mã Món Ăn (*khóa ngoại bảng MonAn)*

-ThanhTien: Thành Tiền

-SoLuong: Số Lượng

**QLNguoiDung(User,Password,QuyenHan,Email)**

-User: Tên User

-Password: Mật Khẩu

-QuyenHan: Quyền Hạn

-Email: Địa Chỉ Email