Chức năng của Ứng dụng:

+ Đây là trang web shop bán hàng online

+ Trên trang web có nhiều loại mặt hàng: Thể thao, đồ diện, gia dụng, đồ trẻ em,...

+ Trang web có : Trang chủ, trang thanh toán, trang kết quả search hàng hóa, trang thông tin mặt hàng, trang thông tin cửa hàng, trang upload hàng hóa( dành riêng cho nhân viên), trang danh sách hàng hóa,...

+ Chức năng search giúp khách hàng tra cứu theo tên và loại của hàng hóa, các đường dẫn đầy đủ ở mỗi trang web giúp khách hàng truy cập qua lại giữa các trang một cách dễ dàng.

+ Sau khi chọn mặt hàng mình cần khách hàng có thể bấm Check out để đến với giao diện thanh toán, sau đó điền đẩy đủ thông tin để tiến hành thanh toán, thông tin của khách hàng và của đơn hàng sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu sau khi khách hàng bấm “ Đặt hàng ’’ .

+ Dựa trên số lần mua hàng của một khách hàng trong cơ sở dữ liệu thì hệ thống sẽ đưa ra mức giảm giá phù hợp cho khách hàng đó ở lần giao dịch sau.

+ Nhân viên cửa hàng có một giao diện riêng để nhập ảnh và thông tin hàng hóa mới lưu vào cơ sở dữ liệu, từ đó hiển thị trên giao diện. Những mặt hàng có số lượng hàng hóa còn lại và sẽ tự động cập nhật khi có khách mua hàng.

+ Trang web cũng cung cấp tên, số điện thoại và link đến địa chỉ cửa hàng trên google map để đáp ứng nhu cầu tư vấn và hỗ trợ của khách hàng.

Cơ sở dữ liệu:

Gồm 6 tables:

|  |  |
| --- | --- |
| Web\_console\_productlines | |
| Productline(Primary key) | description |
| varchar | text |

* ProductLine để tên của loại hàng hóa
* description là miêu tả chung về hàng hóa đó

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web\_console\_Products | | | | | | | | | | |
| productCode | productName | Instock | Sold | Sale | Price | Description | Productline\_id | images | Image1\_2\_3 | Status |
| integer | varchar | int | int | int | int | text | varchar | varchar | varchar | varchar |

* ProductCode là mã của hàng hóa (Primary key)
* ProductName là tên của hàng hóa
* Instock là số lượng hàng còn trong kho
* Sold là lượng hàng đã bán
* Sale là phần trăm giảm giá
* Price là giá niêm yết của mặt hàng
* Description là miêu tả về hàng hóa
* ProductLine\_id là loại của hàng hóa, khóa ngoại tham chiếu đến khóa chính của bảng ProductLines
* Images là ảnh thay thế của sản phẩm
* Image1 (2 hoặc 3) là các ảnh của sản phẩm
* Status là cột kiểm tra xem hàng là New hay Old

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web\_console\_Customer | | | | |
| UserID | Name | phoneNumber | numberOfPurchase | Sale |
| int | text | varchar | int | int |

* UserID là mã số của khách hàng trong hệ thống.(Primary Key)
* Name là tên của khách hàng tương ứng.
* phoneNumber là số điện thoại của khách hàng đó.
* numberOfPurchase là số lần khách hàng đó mua hàng trên website theo số điện thoại và thông tin trên, từ numberOfPurchase sẽ tính ra được Sale riêng dành cho khách hàng.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Web\_Console\_Cart | | |
| product\_id (Primary Key) | Quantity | Total Price |
| Integer | integer | Integer |

* Product\_id là mã của sản phẩm trong giỏ hàng, khóa ngoại tham chiếu đến mã sản phẩm trong Products
* Quantity là số lượng hàng hóa chọn mua trong giỏ hàng, từ đó tính ra tổng giá Total Price.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Web\_Console\_Order | | | | | |
| OrderID | OrderDate | ShippedDate | status | Customer\_ID | Order\_Product\_ID |
| int | Date | date | boolean | int | int |

* OrderID là mã số của đơn hàng (Primary Key)
* OrderDate là ngày đặt hàng
* ShippedDate là ngày giao hàng thành công đến tay khách
* Status là tình trạng giao hàng, đã xong hay chưa?
* Customer\_ID là khóa ngoại, tham chiếu đến UserID của bảng Web\_console\_Customer để lấy và cập nhật thông tin của khách hàng
* Order\_Product\_Id là khóa ngoại, tham chiếu đến Product\_ID của bảng Web\_cosole\_Cart để lấy mã của sản phẩm trong đơn hàng đó, từ đó lấy thông tin của sản phẩm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web\_Console\_Feedback | | | | |
| ID | Content | FeedbackDate | Product\_Id | Customer\_Id |
| int | text | Date | int | int |

* ID là mã số của đánh giá (Primary Key)
* Content là nội dung của đánh giá đó
* FeedbackDate là thời gian đánh giá đó được lưu vào hệ thống
* Product\_Id là Foreign Key tham chiếu đến bảng Web\_Console\_Products để xác định đánh giá này là của sản phẩm nào
* Customer\_Id là Foreign Key tham chiếu đến bảng Web\_Console\_Customer để xác định đây là đánh giá của khách hàng nào( nếu khách hàng này chưa có thông tin trong CSDL thì sẽ được thêm vào với numberOfPurchase = 0)