* **Hanghoa**
* ID hàng hóa (PK): Int (11), not null, auto\_increment
* Tên hàng hóa: varchar (120), null
* ID thương hiệu (FK): Int (11), null
* ID loại hàng (FK): Int (11), null
* ID giá (FK): int (11), null
* Hình ảnh: longbob, null
* Mô tả: text, null
* **Loaihang**
* ID loại hàng (PK): Int (11), not null, auto\_increment
* Tên loại hàng: varchar (120), null
* Hình ảnh: longbob, null
* Ghi chú: varchar (60), null
* **Gia**
* ID giá (PK): int (11), not null, auto\_increment
* Gía: varchar (120), null
* ID hàng hóa (FK): Int (11), null
* Tên hàng hóa: varchar (120), null
* **Thương hiệu**
* ID thương hiệu (PK): Int (11), not null, auto\_increment
* Tên thương hiệu: varchar (120), null
* Hình ảnh: longbob, null
* **User**
* ID User (PK): Int (11), not null, auto\_increment
* Username: varchar (60), not null
* Password: varchar (60), not null
* Tên: varchar (120), null
* Gioitinh: tinyint (1), null, mặc định 1
* Ngaysinh: date, null
* Diachi: varchar (120), null,
* Dienthoai: varchar (60), null
* Ngaydangky: date, not null, curent\_timestamp
* Role: tinyint, not null, mặc định 0
* **Video**
* ID video (PK): Int (11), not null, auto\_increment
* Tên video: varchar (120), null
* Hình ảnh: longbob, null
* **Thuộc tính**
* ID thuộc tính (PK): Int (11), not null, auto\_increment
* Tên thuộc tính: varchar (120), null
* Hình ảnh: longbob, null
* **Thuộc tính hàng hóa**
* ID thuộc tính hàng hóa (PK): Int (11), not null, auto\_increment
* ID thuộc tính (FK): Int (11), null
* ID hàng hóa (FK): Int (11), null
* Gía trị: varchar (60), null
* **Chứng từ mua**
* ID chứng từ mua (PK): int (11), not null, auto\_increment
* Ngày mua: date, null
* ID User (FK): Int (11), null
* **CT chứng từ mua**
* ID CT chứng từ mua (PK): int (11), not null, auto\_increment
* ID chứng từ mua (FK): int (11), null
* ID hàng hóa (FK): int (11), null
* Tên hàng hóa: varchar (120), null
* Số lượng: int (11), null
* **Chứng từ bán**
* ID chứng từ bán (PK): int (11), not null, auto\_increment
* Ngày bán: date, null
* ID User (FK): Int (11), null
* **CT chứng từ bán**
* ID CT chứng từ bán (PK): int (11), not null, auto\_increment
* ID chứng từ bán (FK): int (11), null
* ID hàng hóa (FK): int (11), null
* Tên hàng hóa: varchar (120), null
* Số lượng: int (11), null