|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Bảng | Mô tả |
| 1 | ThongKe | Lưu trữ thông tin thống kê |
| 2 | BaoCao | Lưu trữ thông tin các báo cáo |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblThongKe\_ | | | | |
| Tham chiếu |  | | | | |
| Tên bảng | ThongKe | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaTK | varchar | 6 | Khóa chính | Mã duy nhất giúp phân biệt giữa các thống kê |
| 2 | NgayTK | date | date |  | Ngày thực hiện thống kê |
| 3 | LoaiTK | nvarchar | 10 |  | Loại thống kê cần thực hiện |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblBaoCao\_ | | | | |
| Tham chiếu |  | | | | |
| Tên bảng | BaoCao | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaBC | varchar | 6 | Khóa chính | Mã duy nhất giúp phân biệt giữa các báo cáo |
| 2 | MaTK | varchar | 6 |  | Mã của phần thống kê sử dụng để lập báo cáo |
| 3 | SoNhanVien | int | int |  | Số lượng nhân viên của bộ phận |
| 4 | QuanLyBP | varchar | 6 | Khóa ngoại | Cho biết nhân viên nào là người quản lý bộ phận |
| 5 | NgayTao | datetime | datetime |  | Ngày dòng dữ liệu được tạo |
| 6 | NgayCapNhat | datetime | datetime |  | Ngày dòng dữ liệu được cập nhật |

]