Bảng NhanVien(Nhân viên)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaNV | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | HoTen | varchar |  | null |  |
| 3 | NgaySinh | timestamp |  | null |  |
| 4 | GioiTinh | int |  | null |  |
| 5 | DiaChi | varchar |  | null |  |
| 6 | SoDienThoai | varchar |  | null |  |
| 7 | Email | varchar |  | null |  |
| 8 | MaCV | varchar | Khóa ngoại | null | Quan hệ với bảng ChucVu(MaCV) |

Bảng TaiKhoan(Tài Khoản)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị khởi động | Ghi chú |
| 1 | username | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | password | varchar |  | null |  |
| 3 | MaNV | varchar | Khóa ngoại | null | Quan hệ với bảng NhanVien(MaNV) |
| 4 | TrangThai | int |  | null |  |

Bảng Ca(Ca)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaCa | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | GioBatDau | time |  | null |  |
| 3 | GioKetThuc | time |  | null |  |
| 4 | NgayLam | date |  | null |  |

Bảng PhanCongCa(Phân công ca)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaCa | varchar | Khóa chính, Khóa ngoại | null | Quan hệ với bảng Ca(MaCa) |
| 2 | MaNV | varchar | Khóa ngoại | null | Quan hệ với bảng NhanVien(MaNV) |

Bảng NhaCungCap(Nhà cung cấp)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaNCC | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | TenNCC | varchar |  | null |  |

Bảng SanPhamLoi(Sản phẩm lỗi)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaSP | varchar | Khóa chính | null |  |
| 2 | TenSP | varchar |  | null |  |
| 3 | SoLuong | int |  | null |  |
| 4 | DonGia | double |  | null |  |
| 5 | MaNCC | varchar |  | null |  |
| 6 | LyDo | text |  | null |  |

Bảng ThongTinKho(Thông tin kho)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Giá trị Khởi động | Ghi chú |
| 1 | MaKho | varchar | Khóa chính, Khóa ngoại | null | Quan hệ với bảng Kho(MaKho) |
| 2 | MaSP | varchar | Khóa ngoại | null | Quan hệ với bảng SanPham(MaSP) |
| 3 | TenLoaiSP | varchar |  | null |  |
| 4 | SoLuong | int |  | null |  |
| 5 | DonViTinh | varchar |  | null |  |