|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Ý nghĩa / Ghi chú |
| 1 | MaNV | varchar(20) | NOT NULL | Mã nhân viên |
| 2 | TienThuong | int | NOT NULL | Tiền thưởng |
| 3 | TamUng | int | NOT NULL | Tiền tạm ứng |
| 4 | Luong | int | NOT NULL | Lương nhân viên |

TABLE BangLuong

TABLE ChiTietNhap

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Ý nghĩa / Ghi chú |
| 1 | MaNhap | varchar(20) | NOT NULL | Mã Nhập |
| 2 | DVT | varchar(20) | NOT NULL | Đơn vị tính |
| 3 | NgayNhap | varchar(20) | NOT NULL | Ngày Nhập |
| 4 | TongTien | int | NOT NULL | Tổng Tiền |
| 5 | SoLuong | int | NOT NULL | Số Lượng |
| 6 | MaMon | varchar(20) | NOT NULL | Mã Món |

TABLE CTHD

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Ý nghĩa / Ghi chú |
| 1 | MaHoaDon | varchar(20) | NOT NULL | Mã Hoá Đơn |
| 2 | MaMon | varchar(20) | NOT NULL | Mã Món |
| 3 | SoLuong | int | NOT NULL | Số Lượng |
| 4 | Gia | int | NOT NULL | Giá |
| 5 | TenMon | nvarchar(20) | NOT NULL | Tên Món |

TABLE HoaDon

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên thuộc tính | Kiểu | Ràng buộc | Ý nghĩa / Ghi chú |
| 1 | MaHoaDon | varchar(20) | NOT NULL | Mã Hoá Đơn |
| 2 | NgayLapHD | varchar(20) | NOT NULL | Ngày Lập Hoá Đơn |
| 3 | ThoiGian | varchar(20) | NOT NULL | Thời Gian |
| 4 | SoLuong | int | NOT NULL | Số Lượng |
| 5 | MaNV | varchar(20) | NOT NULL | Mã Nhân Viên |