Từ Điển Dữ Liệu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên Bảng** | **Diễn** **Giải** |
| 1 | Product | Bản sản phẩm |
| 2 | Oder Detail | Bảng chi tiết hóa đơn |
| 3 | Oder | Bảng quản lý hóa đơn |
| 4 | News | Bảng quản lý tin tức |
| 5 | Logo | Bảng quản lý logo |
| 6 | Feedback | Bảng quản lý ý kiến , phản hồi của khách hang |
| 7 | Customer | Bảng quản lý khách hang |
| 8 | Company | Bảng quản lý các cty hãng giày |
| 9 | Category | Bảng phân loại sản phẩm |
| 10 | Admin | Bảng admin |

Bảng Product

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | ID | ID sản phẩm | Int(4) | Khóa chính |
| 2 | Pid | Tên sản phẩm | Varchar(50) | Khóa Ngoại |
| 3 | Pstatus | Trạng thái sản phẩm | Bit(1) |  |
| 4 | Pprice | Giá sản phẩm | Float(10) |  |
| 5 | PDescription | Mô tả sản phẩm | Nvarchar(4000) |  |
| 6 | PComID | ID Công ty | Int(4) | Khóa Ngoại |
| 7 | PCatID | ID Loai Sản Phẩm | Int(4) | Khóa Ngoại |
| 8 | Pimage1 | Ảnh Sản Phẩm 1 | Varchar(50) |  |
| 9 | Pimage2 | Ảnh sản phẩm 2 | Varchar(50) |  |
| 10 | Pimage3 | Ảnh sản phẩm 3 | Varchar(50) |  |
| 11 | pSize | Kích cỡ sản phẩm | Varchar(100) |  |
| 12 | pColor | Màu sắc sản phẩm | Varchar(200) |  |
| 13 | pKM | Chi tiết khuyến mãi | Varchar(1000) |  |
| 14 | Pdelete | Xóa sản phẩm | Bit (1) |  |

**Bảng chi tiết hóa đơn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | OID | ID hóa đơn | Int(4) | Khóa Chính |
| 2 | PID | Tên Sản Phẩm | Varchar(50) |  |
| 3 | PPrice | Tổng tiền | Float(10) |  |
| 4 | OQuantity | Số Lượng | Int(4) | Khóa Ngoại |

**Bảng Quản Lý Hóa Đơn**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | OID | Id hóa đơn | Int(4) | Khóa Chính |
| 2 | Cid | Id khách hang | Int(4) | Khóa Ngoại |
| 3 | r­­\_name | Tên khách hang | Nvarchar(50) |  |
| 4 | R\_email | Email khách hang | Varchar(100) |  |
| 5 | R\_phone | SĐT khách hang | Varchar(20) |  |
| 6 | Odate | Ngày tạo hóa đơn | Smalldatetime(4) |  |
| 7 | OTotal | Tổng đơn hang | Float(10) |  |
| 8 | Ostatus | Tình trạng đơnhàng | tinyint(1) |  |
| 9 | Odelete | Xóa đơn hang | Bit(1) |  |

**Bảng quản lý tin tức**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | NTitle | Tiêu Đề TT | Nvarchar(300) |  |
| 2 | NShort | Tin tức ngắn | Nvarchar(1000) |  |
| 3 | Ncontent | Nội dung tin tức | Ntext(20) |  |
| 4 | Nimage | Hình ảng tin tức | Varchar(100) |  |
| 5 | NAuthor | Tác giả tin tức | Nvarchar(100) |  |
| 6 | NDate | Ngày tạo tin tức | Smalldatetime |  |
| 7 | Ndelete | Xóa tin tức | Bit(1) |  |

**Bảng LoGo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | Lid | Id logo | Int(4) | Khóa chính |
| 2 | Ltitle | Tiêu đề logo | Nvarchar(50) |  |
| 3 | Llink | Link logo | Varchar(100) |  |
| 4 | Limage | Hình ảnh logo | Varchar(100) |  |
| 6 | Lorder | Logo order | Tinyint(1) |  |
| 7 | lDelete | Xóa logo | Bit(1) |  |

**Bảng quản lý ý kiến phản hồi khách hang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | FID | Id ý kiến của khách hang | Int(4) | Khóa chính |
| 2 | FName | Tên khách hàng phản hồi | Nvarchar(50) |  |
| 3 | Femail | Emai khách hàng phản hồi | Varchar(100) |  |
| 4 | Fcontent | Nội dung phản hồi | Nvarchar(4000) |  |
| 5 | Fdate | Ngày phản hồi | Smalldatetime(4) |  |

**Bảng quản lý khách hàng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | Cid | Id khách hàng | Int(4) | Khóa chính |
| 2 | Cname | Tên khách hàng | Nvarchar(100) |  |
| 3 | Cadd | Thêm khách hàng | Nvarchar(150) |  |
| 4 | Cphone | Sđt Khách hàng | Varchar(18) |  |
| 5 | Cemail | Email khách hàng | Varchar(100) |  |
| 6 | Cpass | Mã đăng nhập khách hàng | Varchar(50) |  |
| 7 | cBirthday | Ngày Sinh , Số tuổi | Smalldatetime(4) |  |
| 8 | Csex | Giới tính | Bit(1) |  |
| 9 | Cdate | Ngày tạo người dùng | Smalldatetime(4) |  |
| 10 | Cdelete | Xóa người dùng | Bit(1) |  |

**Bảng Company**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | ComID | Mã cty | int(4) | Khóa Chính |
| 2 | Comname | Tên cty | Nvarchar(200) |  |
| 3 | ComOrder | Đơn đặt hàng của cty | Tinyint(1) |  |
| 4 | ComDelete | Xóa cty | Bit(1) |  |

**Bảng Phân loại sản phẩm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | CatiD | Mã loại sản phẩm | Int(4) | Khóa Chính |
| 2 | CatID | Tên loại sản phẩm | Nvarchar(200) |  |
| 3 | CatOrder | Phân loại sản phẩm đặt hàng | Tinyint(1) |  |
| 4 | CatDelete | Xóa loại Sản phẩm | Bit(1) |  |

**Bảng Admin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trường** | **Diễn giải** | **Kiểu dữ liệu** | **Khóa** |
| 1 | Aid | Int | Int(4) | Khóa chính |
| 2 | Apass | Mật khẩu đăng nhập | Varchar(50) |  |
| 3 | AName | Tên của quản trị viên | Varchar(50) |  |