Contents

[2. Bảng Orders 2](#_Toc20512832)

[3. Bảng economy 2](#_Toc20512833)

[4. Bảng Cart: 3](#_Toc20512834)

[5. Bảng User: 3](#_Toc20512835)

# Bảng Orders

Lưu trữ các đơn đặt hàng của khách hàng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường** | **Kiểu(Độ dài)** | **Mô tả** |
|  | or\_id | INT(11) |  |
|  | or\_code | VARCHAR(255) | Mã đơn hàng, các đơn hàng được phân biệt bởi mã đơn hàng |
|  | or\_id\_user | INT(11) | 1 khách hàng chỉ được đặt 1 đơn hàng trong 1 phiên giao dịch |
|  | or\_note | VARCHAR(255) | Ghi chú của admin với đơn hàng này (nếu cần) |
|  | or\_status | Int(1) | - Các trạng thái đơn hàng cần có:   |  |  | | --- | --- | | **Or\_status** | **Mô tả** | | 0 | Chưa thanh toán | | 1 | Đã thanh toán chờ mua | | 2 | Đã mua xong | | 3 | Đã tất toán | | 4 | Đã giao | | 5 | Đã nhận | | 7 | Hết hàng | |
|  | or**\_**sum**\_**price | double | Tổng tiền của đơn giá(lấy giá từ bảng economy) |
|  | updated\_at | timestamp | Thời gian chỉnh sửa đơn hàng |
|  | created\_at | timestamp | Thời gian tạo đơn hàng |

# Bảng economy

Quản lý tài chính với đơn hàng tương ứng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường** | **Kiểu(Độ dài)** | **Mô tả** |
|  | eco\_id | INT(11) |  |
|  | eco\_tien\_nap | double | Tiền nạp của khach hàng vs tài khoản tương ứng |
|  | eco\_tien\_coc | double | Tiền đặt cọc của khach hàng |
|  | eco\_tien\_tat\_toan | double | Tiền sau khi hoàn tất đơn hàng |
|  | eco\_tien\_khieu\_nai | double | Tiền chênh lệch hoặc sai sót bị khách hàng khiếu nại |
|  | eco\_tien\_van\_chuyen | double | Tiên phí vận chuyển |
|  | eco\_tien\_hoan\_tra | double | Tiền chủ shop phải hoàn trả lại cho khack hàng khi không đúng theo yêu cầu của khách |
|  | eco\_cong\_no | double | Công nợ âm là Khách Hàng đang THỪA tiền. Công nợ dương là Khách Hàng đang THIẾU tiền |
|  | **us\_id** | INT(11) | Ràng buộc 1 người sẽ có trạng thái tài chính riêng |
|  | created\_at | timestamp | Thời gian tạo |
| 1. 11 | updated\_at | timestamp | Thời gian admin cập nhật |
| 1. 11 | Eco\_status | Int(1) | |  |  | | --- | --- | | Eco\_status | Mô tả | | 0 | Chưa duyệt | | 1 | Đã duyệt | |

# Bảng Cart:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường** | **Kiểu(Độ dài)** | **Mô tả** |
|  | **ca\_id** | INT(11) |  |
|  | **us\_id** | INT(11) | 1 người dùng có 1 giỏ hàng riêng |
|  | **ca\_arr\_pr\_id** | VARCHAR(255) | Mảng chứa các mặt hàng được thêm vào giỏ hàng |
|  | **updated\_at** | VARCHAR(10) | Thời gian cập nhật giỏ hàng của khacks hàng |
|  | **created\_at** | INT(11) | Thời gian tạo giỏ hàng |

# Bảng User:

Lưu trữ Danh sách các user

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường** | **Kiểu(Độ dài)** | **Mô tả** |
|  | us\_id | INT(11) |  |
|  | name | VARCHAR(255) | Tên tài khoản người dùng |
|  | **us\_avartar** | VARCHAR(255) |  |
|  | **us\_type** | Int(1) | Phân quyền người dùng |
|  | **us\_phone\_number** | VARCHAR(255) | Số điện thoại người dùng |
|  | **us\_xaPhuong** | VARCHAR(255) |  |
|  | **us\_city** | VARCHAR(255) |  |
|  | **us\_quan** | VARCHAR(255) |  |
|  | **us\_gender** | int(1) | Giới tính người dùng  - 1 : Nam  - 0 :Nữ |
|  | **us\_code** | VARCHAR(255) | Mã người dùng |
|  | **us\_birthDay** | datetime | Ngày sinh người dùng |