|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | Không | Không | Không | Mã của nhóm thuộc tính |
| AttrName | NVARCHAR2(100) | Có | Không | Không | Tên của thuộc tính |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **Colors** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **ColorID** | NUMBER(10) | Có | Tăng tự động | Có | Mã của màu |
| ColorName | NVARCHAR2(100) | Có | Không | Không | Tên của màu |
| HexCode | VARCHAR2(6) | Có | Không | Có | Code dạng hexa của màu |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **Configurations** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **ConfigName** | VARCHAR2 (30) | Có | Không | Có | Tên của config |
| Value | NVARCHAR2(255) | Có | Không | Không | Giá trị của config |
| Description | NVARCHAR2 (255) | Không | Không | Không | Mô tả về config |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **Contacts** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **ContactID** | NUMBER(10) | Có | Tăng tự động | Có | Mã của liên hệ |
| CustomerID | NUMBER(10) | Không | Không | Không | Mã của khách hàng |
| FullName | NVARCHAR2 (100) | Có | Không | Không | Tên của khách hàng |
| Email | VARCHAR2(255) | Có | Không | Không | Email của khách hàng |
| Phone | VARCHAR2(15) | Có | Không | Không | Số điện thoại của khách hàng |
| Seen | NUMBER(1) | Không | 0 | Không |  |
| CreatedAt | DATE | Không | SYSDATE | Không | Ngày khởi tạo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **Customers** | | | | | |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Bắt buộc**  **(NOT NULL)** | **Giá trị mặc định** | **Không trùng (UNIQUE)** | **Mô tả** |
| **CustomerID** | NUMBER (10) | Có | Tăng tự động | Có | Mã của khách hàng |
| FacebookID | VARCHAR2(50) | Không | Không | Có | Facebook ID |
| GoogleID | VARCHAR2 (50) | Không | Không | Có | Google ID |
| Password | VARCHAR2 (32) | Có | Không | Không | Mật khẩu |
| FullName | NVARCHAR2 (100) | Có | Không | Không | Họ tên đầy đủ của khách hàng |
| Email | VARCHAR2 (255) | Có | Không | Có | Email của khách hàng |
| Address | NVARCHAR2 (255) | Không | Không | Không | Địa chỉ của khách hàng |
| Phone | VARCHAR2 (15) | Không | Không | Không | Số điện thoại của khách hàng |
| ProvinceID | NUMBER (10) | Không | Không | Không | Mã của tỉnh, thành phố |
| DistrictID | NUMBER (10) | Không | Không | Không | Mã của quận, huyện |
| WardID | NUMBER (10) | Không | Không | Không | Mã của xã, phường |
| Status | NUMBER (1) | Không | 1 | Không | Trạng thái tài khoản |
| CreatedAt | DATE | Không | SYSDATE | Không | Ngày khởi tạo |