**Data Dictionary: Sales**

**Dataset sales thật từ doanh nghiệp. Source: All about Learning and Sharing for Data**

**Table: Customer**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Data type | Description |
| CustomerCode | Number | Mã số khách hàng để định danh khách hàng |
| CustomerName | Text | Tên khách hàng |
| Customer Type | Text | Loại khách hàng |
| Province Code | Number | Mã tỉnh của khách hàng |

**Table: Area**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Data type | Description |
| Code | Number | Mã tỉnh thành phố |
| Phân loại | Text | Lưu thông tin là tỉnh hoặc thành phố |
| Tỉnh/TP | Text | Tên tỉnh hay thành phố |
| Miền | Text | Các miền để phân loại theo từng khu vực |
| ASM | Text | Giám đốc khu vực |
| Phân hạng vùng | Text | Phân loại là vùng trong điểm nào để đánh giá |

**Table: Quota**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Data type | Description |
| Month | Datetime | Tháng và năm |
| Product Code | Nvarchar | Lưu thông tin mã sản phẩm |
| CustomerName | Text | Tên khách hàng |
| Quota Revenue | Number | Doanh thu hạn ngạch cho từng mã sản phẩm |
| Quota Costs | Number | Chi phí hạn ngạch cho từng sản phẩm |
| Quota Quantity | Number | Số lượng hạn ngạch cho từng sản phẩm |

**Table: Inventory**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Data type | Description |
| Item No. | Nvarchar | Lưu thông tin mã sản phẩm (Product Code) |
| Date of Last Order | Date | Ngày cuối cùng đặt hàng (gần nhất) |
| Item Name | Text | Tên hàng hóa mua |
| Vendor | Text | Tên nhà cung cấp |
| Stock Location | Text | Mã kho |
|  |  |  |
| Cost Per Item | Number | Chi phí cho mỗi mặt hàng (Item)- “COGs” |
| Stock Quantity | Number | Số lượng hàng còn trong kho |
| Total Value | Number | Tổng giá trị của mặt hàng |
| COGs | Number | Giá vốn hàng bán |
| Reorder Level | Number | Mức đặt hàng lại |
| Days Per Reorder | Number | Số ngày mỗi ngày đặt hàng lại |
| Item Reorder Quantity | Number | Số lượng đặt hàng lại |
| Sales Price | Number | Giá bán |
| Item Discontinued? | boolean | Có giảm giá hay không? |

**Table: Transaction Detail**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Data type | Description |
| OrderNumber | Nvarchar | ID đơn đặt hàng, xác định giao dịch mua hàng |
| CustomerCode | Nvarchar | Mã khách hàng |
| OrderDate | Date | Ngày mua hàng |
| CustomerName | Text | Tên khách hàng cho mỗi đơn hàng |
| CustomerType | Text | Loại khách hàng thuộc nhóm nào |
| WarehouseCode | Nvarchar | Mã kho |
| Product Code | Nvarchar | Mã sản phẩm trong mỗi giao dịch |
| OrderQuantity | Number | Số lượng đặt hàng cho sản phẩm đó |
| UnitPrice | Number | Đơn giá |
| Revenue | Number | Doanh thu |
| Costs | Number | Chi phí |