**Bảng Hóa đơn**

**Mô tả:** Bảng hóa đơn lưu trữ thông tin hóa đơn. Được quản lí bằng một mã hóa đơn và gồm các thông tin khác như : khách hàng, mã vé, số lượng vé, ngày tạo, trạng thái, tổng tiền.

Khóa chính : Mã hóa đơn

Khóa ngoại : Khách hàng tham chiếu đến Mã khách hàng trong bảng Khách hàng

Khóa ngoại : Mã vé tham chiếu đến Mã vé trong bảng Vé xe

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên cột** | **Kiểu dữ liệu** | **Ràng buộc** | **Gía trị mặc định** | **Cho phép null** |
| **Mã hóa đơn** | INT | PK | Auto increment | Not null |
| Là khóa chính, tự tăng, không được trùng | | | | |
| **Khách hàng** | INT | FK |  | Not null |
| Lưu trữ mã khách hàng | | | | |
| **Mã vé** | INT | FK |  | Not null |
| Lưu trữ mã vé | | | | |
| **Số lượng vé** | INT |  |  | Not null |
| Lưu trữ số lượng vé | | | | |
| **Ngày tạo** | Date |  |  | Not null |
| Lưu trữ ngày tạo hóa đơn | | | | |
| **Trạng thái** | Char(10) |  |  | Not null |
| Trạng thái gồm có 2 loại :  1.”hoatdong” : hóa đơn còn hiệu lực  2.”daxoa” : hóa đơn đã bị xóa | | | | |
| **Tổng tiền** | Float |  |  | Not null |
| Lưu trữ tổng số tiền phải thanh toan | | | | |