Bài 9:

|  |
| --- |
| Thiết bị |
| MTB  TTB  Số lượng |

|  |
| --- |
| Hội Nghị |
| MHN  THN  NBA  NKT  SNG |

|  |
| --- |
| Phòng |
| MP  SNT  TTCP |

|  |
| --- |
| Nhân viên |
| MNV  TNV  NS  Phái |

Lược đồ ER:

Sử dụng

Sử dụng

|  |
| --- |
| Thiết bị |
| MTB  TTB  Số lượng |

|  |
| --- |
| Thiết bị |
| MTB  TTB  Số lượng |

4

2

6

1

1

|  |
| --- |
| Hội Nghị |
| MHN  THN  NBA  NKT  SNG  MNV |

|  |
| --- |
| Sử dụng |
| MP  MHN  ∞ |

|  |
| --- |
| Nhân viên |
| MNV  TNV  NS  Phái  MP |

Lược đồ CSDL:

5

∞

∞

∞

1

1

1

1

|  |
| --- |
| Thiết bị |
| MTB  TTB  Số lượng |

|  |
| --- |
| Phòng |
| MP  SNT  TTCP |

3

|  |
| --- |
| Sử dụng  ∞ |
| MTB  MHN |

∞

1

Bài 10:

|  |
| --- |
| Văn phòng |
| MSVqP  ĐĐ  SĐT |

|  |
| --- |
| BĐSản |
| MBĐS  Vị Trí |

Lược đồ ER:

Tên đường

Thành phố

% sh

sh

Thông tin

|  |
| --- |
| Nhân viên |
| MSNV  TNV  TVP |

|  |
| --- |
| Chủ sở hữu |
| MCSH  Tên  SĐTCSH |

5

3

|  |
| --- |
| Thông tin |
| MSVqP  ∞  MBĐS  Tên đường  Thành phố |

|  |
| --- |
| BĐSản |
| MBĐS  Vị Trí  1 |

|  |
| --- |
| Chủ sở hữu |
| MCSH  Tên  SĐTCSH |

Lược đồ CSDL:

6

4

2

1

1

1

1

∞

∞

|  |
| --- |
| Nhân viên |
| MSNV  1  TNV  TVP |

|  |
| --- |
| Sở hữu  ∞ |
| % sỡ hữu  MBĐS  MCSH |

|  |
| --- |
| Văn phòng |
| MSVqP  ∞  ĐĐ  SĐT  MSNV |