**Quản Lý Sản Phẩm Nông Nghiệp**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaNCC | Khóa Chính | INT |  | Mã NHà Cung Cấp |
| TenNCC |  | NVARCHAR | 255 | Tên Nhà Cung Cấp |
| DiaChi |  | NVARCHAR | 255 | Địa Chỉ NHà Cung Cấp |
| SDT |  | NVARCHAR | 15 | Số Điện Thoại |
| Email |  | NVARCHAR | 50 | Địa Chỉ Email |

**Bảng Nhà Cung Cấp**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaKho | Khóa Chính | INT |  | Mã NHà Cung Cấp |
| TenKho |  | NVARCHAR | 255 | Tên Nhà Cung Cấp |
| DiaChi |  | NVARCHAR | 255 | Địa Chỉ NHà Cung Cấp |

**Bảng Kho**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaKH | Khóa Chính (PK) | INT |  | Mã Khách Hàng |
| TenKH |  | NVARCHAR | 255 | Tên Khách Hàng |
| DiaChi |  | NVARCHAR | 255 | Địa Chỉ Khách Hàng |
| SDT |  | NVARCHAR | 15 | Số Điện Thoại |

**Bảng KhachHang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaNV | Khóa Chính (PK) | INT |  | Mã Nhân Viên |
| TenNV |  | NVARCHAR | 30 | Tên Nhân Viên |
| SDT |  | NVARCHAR | 15 | Số Điện Thoại |

**Bảng NhanVien**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaSP | Khóa Chính (PK) | INT |  | Mã Khách Hàng |
| MaNCC | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Nhà Cung Cấp |
| TenSP |  | NVARCHAR | 255 | Tên Sản Phẩm |
| DonViTinh |  | NVARCHAR | 50 | Dơn Vị Tính |
| HinhDaiDien |  | NVARCHAR | 255 | Dường dẫn hình đại diện |
| DonGia |  | FLOAT |  | Đơn Giá |
| QuiCachDongGoi |  | NVARCHAR | 100 | Qui cách đóng gói |
| HinhThucBaoQuan |  | NVARCHAR | 100 | Hình Thức bảo quản |

**Bảng SanPham**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaDNH | Khóa Chính (PK) | INT |  | Mã Đơn Nhập Hàng |
| NgayLap |  | DATE |  | Ngày lập đơn |
| MaNV | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Nhân Viên |
| MaNCC | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Nhà Cung Cấp |

**Bảng DonNhapHang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaDXH | Khóa Chính (PK) | INT |  | Mã Đơn Xuất Hàng |
| NgayLap |  | DATE |  | Ngày lập đơn |
| NgayDuKien |  | DATE |  | Ngày dự kiến xuất hàng |
| MaNV | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Nhân Viên |
| MaKH | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Khách Hàng |

**Bảng DonXuatHang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaSpTonKho | Khóa Chính(PK) | INT |  | Mã Sản Phẩm Tồn Kho |
| MaKho | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Kho |
| MaSP | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Sản Phẩm |
| SoLuongTonKho |  | INT |  | Số Lượng Tồn Kho |

**Bảng SanPhamTonKho**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaNHCT | Khóa Chính (PK) | INT |  | Mã Nhập Hàng Chi Tiết |
| MaDNH | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Đơn Nhập Hàng |
| MaSpTonKho | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Sản Phẩm Tồn Kho |
| SoLuongNhap |  | INT |  | Số lượng Nhập |

**Bảng NhapHangChiTiet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên trường dữ liệu** | **Khóa chính/ Khóa ngoại** | **Kiểu dữ liệu** | **Kích thước** | **Giải thích** |
| MaXHCT | Khóa Chính (PK) | INT |  | Mã Xuất Hàng Chi Tiết |
| SoLuongSP |  | INT |  | Số lượng sản phẩm |
| MaDXH | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Đơn Xuất Hàng |
| MaSpTonKho | Khóa Ngoại (FK) | INT |  | Mã Sản Phẩm Tồn Kho |

**Bảng XuatHangChiTiet**