**Thời trang phụ kiện**

**Chi tiết SẢN PHẨM**

* **Tên sản phẩm** (bắt buộc): Tên gọi chính thức của sản phẩm.
* **Giá bán** (bắt buộc): Giá sản phẩm, tính theo đơn vị tiền tệ.
* **hình ảnh** (tuỳ chọn): URL của hình ảnh sản phẩm.
* **Số lượng tồn kho** (bắt buộc): Số lượng sản phẩm hiện có trong kho.
* **Mô tả sản phẩm** (tuỳ chọn): Thông tin chi tiết mô tả sản phẩm.
* **Lượt xem sản phẩm** (tuỳ chọn): Số lượt xem sản phẩm (để phân tích hành vi người dùng).
* **Mức giảm giá** (tuỳ chọn): Phần trăm giảm giá (nếu có).
* **Kích thước** (tuỳ chọn): Kích thước sản phẩm, nếu có (ví dụ: S/M/L).
* **Màu sắc sản phẩm** (tuỳ chọn): Màu sắc sản phẩm (ví dụ: Đỏ, Đen).
* **Chất liệu sản phẩm** (tuỳ chọn): Loại chất liệu sử dụng (ví dụ: Vải cotton, Nhựa).
* **Thương hiệu sản phẩm** (tuỳ chọn): Tên thương hiệu (nếu có).
* **Ngày tạo** (bắt buộc): Ngày sản phẩm được thêm vào hệ thống.
* **Ngày cập nhật** (tuỳ chọn): Ngày sản phẩm được cập nhật lần cuối.
* **Đánh dấu sản phẩm nổi bật** (tuỳ chọn): Có/Không (để gắn cờ sản phẩm đặc biệt).
* **Ngày hết hạn sản phẩm nổi bật** (tuỳ chọn): Thời gian hết hạn của sản phẩm nổi bật (nếu có).

Sản phẩm

* **Mã sản phẩm** (bắt buộc): Định danh duy nhất cho sản phẩm.
* **Mã Danh mục sản phẩm** (bắt buộc): Loại danh mục sản phẩm (ví dụ: Thời trang, Điện tử).
* **Mã tiết sản phẩm**

**DANH MỤC SẢN PHẨM**

* **Mã DANH MỤC** (bắt buộc): Định danh duy nhất cho DANH MỤC.
* **Tên danh mục**: Tên gọi của danh mục.
* **Mô tả**: Thông tin chi tiết về danh mục.

**ĐÁNH GIÁ**

* **Mã đánh giá** (bắt buộc): Định danh duy nhất cho đánh giá.
* **Mã chi tiết đơn hàng**(bắt buộc): Định danh sản phẩm mà đánh giá liên quan đến.
* **Ngày đánh giá** (bắt buộc): Ngày người dùng thực hiện đánh giá.
* **Nội dung** (bắt buộc): Nội dung chi tiết của đánh giá (nhận xét, cảm nhận về sản phẩm).
* **Hình ảnh** (tuỳ chọn): Hình ảnh kèm theo đánh giá (nếu có).
* **Số sao** (tuỳ chọn):

**TÀI KHOẢN**

* **Mã tài khoản** (bắt buộc): Định danh duy nhất cho tài khoản.
* **Tên tài khoản** (bắt buộc): Tên đăng nhập của người dùng.
* **Số điện thoại** (bắt buộc): Số điện thoại liên hệ của người dùng.
* **Email** (bắt buộc): Địa chỉ email của người dùng.
* **Mật khẩu** (bắt buộc): Mật khẩu bảo vệ tài khoản người dùng.
* **Trạng thái** (bắt buộc): Trạng thái của tài khoản (Ví dụ: Đang hoạt động, Đã khóa).

**ĐƠN HÀNG**

* **Mã đơn hàng** (bắt buộc): Định danh duy nhất cho đơn hàng.
* **Mã tài khoản** (bắt buộc): Định danh duy nhất cho tài khoản.
* **Trạng thái** (bắt buộc): Trạng thái của đơn hàng (Ví dụ: Đang xử lý, Đã giao, Đã hủy).
* **Tổng tiền** (bắt buộc): Tổng số tiền của đơn hàng.
* **Ngày đặt hàng** (bắt buộc): Ngày đơn hàng được tạo.
* **Phương thức thanh toán** (tuỳ chọn): Phương thức thanh toán cho đơn hàng.
* **Địa chỉ giao hàng** (tuỳ chọn): Địa chỉ nhận hàng.
* **Ghi chú** (tuỳ chọn): Các ghi chú đặc biệt liên quan đến đơn hàng.
* **Chi tiết sản phẩm** (tuỳ chọn): Thông tin về các sản phẩm trong đơn hàng (tên, số lượng, giá mỗi sản phẩm).
* **Trạng thái**

**CHI TIẾT ĐƠN HÀNG**

* **Mã chi tiết đơn hàng** (bắt buộc): Định danh duy nhất cho chi tiết đơn hàng.
* **Mã đơn hàng** (bắt buộc): Định danh của đơn hàng mà chi tiết này thuộc về.
* **Mã sản phẩm** (bắt buộc): Định danh sản phẩm trong chi tiết đơn hàng.
* **Số lượng** (bắt buộc): Số lượng sản phẩm trong chi tiết đơn hàng.
* **Giá** (bắt buộc): Giá của sản phẩm tại thời điểm đặt hàng.
* **Ngày tạo đơn** (bắt buộc): Ngày chi tiết đơn hàng được thêm vào hệ thống.
* **Giảm giá** (tuỳ chọn): Phần trăm hoặc số tiền giảm giá cho sản phẩm trong chi tiết đơn hàng.
* **Tổng giá trị sản phẩm** (tuỳ chọn): Tổng giá trị của sản phẩm trong chi tiết đơn hàng (Số lượng \* Giá).