|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **AttributeGroups** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **AttrGroupID** | NUMBER(10) | Có | Tăng tự động | Có | Mã của nhóm thuộc tính |
| AttrGroupName | NVARCHAR(100) | Có | Không | Không | Tên của nhóm thuộc tính |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **Attributes** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **AttrID** | NUMBER(10) | Có | Tăng tự động | Có | Mã của nhóm thuộc tính |
| **AttrGroupID** | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Mã của nhóm thuộc tính |
| AttrName | NVARCHAR(100) | Có | Không | Không | Tên của thuộc tính |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **CartDetails** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **CartID** | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Mã của giỏ hàng |
| **ProductID** | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Mã của sản phẩm |
| **ColorID** | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Mã của màu |
| Quantity | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Số lượng sản phẩm |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **Cart** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **CartID** | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Mã của giỏ hàng |
| **ProductID** | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Mã của sản phẩm |
| **ColorID** | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Mã của màu |
| Quantity | NUMBER(10) | Có | Không | Không | Số lượng sản phẩm |