# Danh sách bảng CSDL ComputerStore

1. Users – Người dùng (tài khoản khách hàng, admin)
2. ShippingAddresses – Địa chỉ giao hàng
3. Categories – Danh mục sản phẩm
4. Brands – Thương hiệu
5. Products – Sản phẩm
6. ProductVariants – Biến thể sản phẩm (màu sắc, dung lượng, ...)
7. Promotions – Khuyến mãi
8. Vouchers – Mã giảm giá
9. UserVouchers – Voucher của người dùng
10. Orders – Đơn hàng
11. OrderItems – Chi tiết đơn hàng
12. Cart – Giỏ hàng
13. Reviews – Đánh giá sản phẩm
14. RewardPoints – Điểm thưởng
15. PointTransactions – Lịch sử điểm thưởng
16. PromotionUses – Lịch sử sử dụng khuyến mãi
17. VNPayTransactions – Giao dịch VNPay
18. PaymentLogs – Nhật ký thanh toán
19. Wishlists – Danh sách yêu thích
20. SupportTickets – Hỗ trợ / bảo hành
21. InventoryLogs – Nhật ký kho (nhập/xuất hàng)