**Họ và tên: Đặng Nguyên Giáp**

**MSSV: DE180345**

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 1:** *Cho biết ai đang quản lý phòng ban có tên: Phòng Nghiên cứu và phát triển. Thông tin yêu cầu: mã số,họ tên nhân viên, mã số phòng ban, tên phòng ban* |
| **Source code:** |
| A close up of a text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 2:** *Cho phòng ban có tên: Phòng Nghiên cứu và phát triển hiện đang quản lý dự án nào. Thông tin yêu cầu: mã số dụ án, tên dự án, tên phòng ban quản lý* |
| **Source code:** |
| A close up of a text  Description automatically generated with medium confidence |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 3:** *Cho biết dự án có tên ProjectB hiện đang được quản lý bởi phòng ban nào. Thông tin yêu cầu: mã số dụ án, tên dự án, tên phòng ban quản lý* |
| **Source code:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 4:** *Cho biết những nhân viên nào đang bị giám sát bởi nhân viên có tên Mai Duy An. Thông tin yêu cầu: mã số nhân viên, họ tên nhân viên* |
| **Source code:** |
| A close up of a white background  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 5:** *Cho biết ai hiện đang giám sát những nhân viên có tên Mai Duy An. Thông tin yêu cầu: mã số nhân viên, họ tên nhân viên giám sát* |
| **Source code:** |
| A close up of a white background  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 6:** *Cho biết dự án có tên ProjectA hiện đang làm việc ở đâu. Thông tin yêu cầu: mã số, tên vị trí làm việc* |
| **Source code:** |
| A close up of words  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 7:** *Cho biết vị trí làm việc có tên Tp. HCM hiện đang là chỗ làm việc của những dự án nào. Thông tin yêu cầu: mã số, tên dự án* |
| **Source code:** |
| A close up of words  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 8:** *Cho biết những người phụ thuộc trên 18 tuổi .Thông tin yêu cầu: tên, ngày tháng năm sinh của người phụ thuộc, tên nhân viên phụ thuộc vào* |
| **Source code:** |
| A black text on a white background  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 9:** *Cho biết những người phụ thuộc là nam giới. Thông tin yêu cầu: tên, ngày tháng năm sinh của người phụ thuộc, tên nhân viên phụ thuộc vào* |
| **Source code:** |
| A close up of black text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 10:** *Cho biết những nơi làm việc của phòng ban có tên : Phòng Nghiên cứu và phát triển. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, tên nơi làm việc* |
| **Source code:** |
| A black and white text  Description automatically generated with medium confidence |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 11:** *Cho biết các dự án làm việc tại Tp. HCM. Thông tin yêu cầu: mã dự án, tên dự án, tên phòng ban chịu trách nhiệm dự án* |
| **Source code:** |
| A close up of a text  Description automatically generated with medium confidence |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 12:** *Cho biết những người phụ thuộc là nữ giới, của nhân viên thuộc phòng ban có tên: Phòng Nghiên cứu và phát triển . Thông tin yêu cầu: tên nhân viên, tên người phụ thuộc, mối liên hệ giữa người phụ thuộc với nhân viên* |
| **Source code:** |
| A black text on a white background  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 13:** *Cho biết những người phụ thuộc trên 18 tuổi, của nhân viên thuộc phòng ban có tên: Phòng Nghiên cứu và phát triển. Thông tin yêu cầu: tên nhân viên, tên người phụ thuộc, mối liên hệ giữa người phụ thuộc với nhân viên* |
| **Source code:** |
| A close-up of a computer screen  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

**Họ và tên: Lâm Gia Kiệt**

**MSSV: DE180340**

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 27:** *Cho biết tổng số giờ làm của mỗi dự án. Thông tin yêu cầu: mã dự án, tên dự án, tổng số giờ làm* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 28:** *Cho biết dự án nào có số lượng thành viên là ít nhất. Thông tin yêu cầu: mã dự án, tên dự án, số lượng thành viên* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 29:** *Cho biết dự án nào có số lượng thành viên là nhiều nhất. Thông tin yêu cầu: mã dự án, tên dự án, số lượng thành viên* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 30:** *Cho biết dự án nào có tổng số giờ làm là ít nhất. Thông tin yêu cầu: mã dự án, tên dự án, tổng số giờ làm* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 31:** *Cho biết dự án nào có tổng số giờ làm là nhiều nhất. Thông tin yêu cầu: mã dự án, tên dự án, tổng số giờ làm* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 32:** *Cho biết số lượng phòng ban làm việc theo mỗi nơi làm việc. Thông tin yêu cầu: tên nơi làm việc, số lượng phòng ban* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 33:** *Cho biết số lượng chỗ làm việc theo mỗi phòng ban. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng chỗ làm việc* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 34:** *Cho biết phòng ban nào có nhiều chỗ làm việc nhất. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng chỗ làm việc* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 35:** *Cho biết phòng ban nào có it chỗ làm việc nhất. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng chỗ làm việc* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 36:** *Cho biết địa điểm nào có nhiều phòng ban làm việc nhất. Thông tin yêu cầu: tên nơi làm việc, số lượng phòng ban* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 37:** *Cho biết địa điểm nào có ít phòng ban làm việc nhất. Thông tin yêu cầu: tên nơi làm việc, số lượng phòng ban* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 38:** *Cho biết nhân viên nào có nhiều người phụ thuộc nhất. Thông tin yêu cầu: mã số, họ tên nhân viên, số lượng người phụ thuộc* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 39:** *Cho biết nhân viên nào có ít người phụ thuộc nhất. Thông tin yêu cầu: mã số, họ tên nhân viên, số lượng người phụ thuộc* |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
|  |

**Họ và tên: Nguyễn Quang Nhật**

**MSSV: DE180423**

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 40: Cho biết nhân viên nào không có người phụ thuộc. Thông tin yêu cầu: mã số nhân viên, họ tên nhân viên, tên phòng ban của nhân viên** |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 41: Cho biết phòng ban nào không có người phụ thuộc. Thông tin yêu cầu: mã số phòng ban, tên phòng ban** |
| **Source code:** |
| A black and red text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 42: Cho biết những nhân viên nào chưa hề tham gia vào bất kỳ dự án nào. Thông tin yêu cầu: mã số, tên nhân viên, tên phòng ban của nhân viên** |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
| A white background with black text  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 43:** Cho biết phòng ban không có nhân viên nào tham gia (bất kỳ) dự án. Thông tin yêu cầu: mã số phòng ban, tên phòng ban |
| **Source code:** |
| A white background with black text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A close up of a screen  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 44:** Cho biết phòng ban không có nhân viên nào tham gia vào dự án có tên là ProjectA. Thông tin yêu cầu: mã số phòng ban, tên phòng ban |
| **Source code:** |
| A white background with black text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 45:** Cho biết số lượng dự án được quản lý theo mỗi phòng ban. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng dự án |
| **Source code:** |
|  |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 46:** Cho biết phòng ban nào quản lý it dự án nhất. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng dự án |
| **Source code:** |
| A screen shot of a computer  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 47:** Cho biết phòng ban nào quản lý nhiều dự án nhất. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng dự án |
| **Source code:** |
| A white screen with colorful text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a phone  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 48:** Cho biết những phòng ban nào có nhiểu hơn 5 nhân viên đang quản lý dự án gì. Thông tin yêu cầu: mã phòng ban, tên phòng ban, số lượng nhân viên của phòng ban, tên dự án quản lý |
| **Source code:** |
| A white background with red text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 49:** Cho biết những nhân viên thuộc phòng có tên là Phòng nghiên cứu, và không có người phụ thuộc. Thông tin yêu cầu: mã nhân viên,họ tên nhân viên |
| **Source code:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A white background with black text  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 50:** Cho biết tổng số giờ làm của các nhân viên, mà các nhân viên này không có người phụ thuộc. Thông tin yêu cầu: mã nhân viên,họ tên nhân viên, tổng số giờ làm |
| **Source code:** |
| A white background with red text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 51:** Cho biết tổng số giờ làm của các nhân viên, mà các nhân viên này có nhiều hơn 3 người phụ thuộc. Thông tin yêu cầu: mã nhân viên,họ tên nhân viên, số lượng người phụ thuộc, tổng số giờ làm |
| **Source code:** |
| A white background with red and yellow text  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A white background with black text  Description automatically generated |

|  |
| --- |
| **Câu hỏi 52: Cho biết tổng số giờ làm việc của các nhân viên hiện đang dưới quyền giám sát (bị quản lý bởi) của nhân viên Mai Duy An. Thông tin yêu cầu: mã nhân viên, họ tên nhân viên, tổng số giờ làm** |
| **Source code:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |
| **Kết quả:** |
| A screenshot of a computer  Description automatically generated |