|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| Mã TB (Khóa chính, not null) | Varchar(10) | Mã thiết bị |
| Tên TB | Varchar(100) | Tên thiết bị |
| Thông số | Varchar(1000) | Thông tin thiết bị |
| Giá | Varchar(10) | Giá thiết bị |
| S ố lượng | Int(20) |  |
| Thời gian c ấp | datetime | Thời gian thiết bị được cung cấp |
| Mã ĐVC | varchar(10) | khóa ngoài liên kết với bảng “ĐV cấp” cho biết thiết bị được cung  cấp b ởi đơn vị nào |
| Mã ĐVSD | varchar(10) | kh óa ngoài liên k ết v ới bảng “ĐV sử dụng” cho biết thiết bị đang  được sử dụng bởi đơn vị nào |

THIẾT BỊ

VẬT TƯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trường | Trường | Kiểu dữ liệu |
| Mã VT ( khóa chính, not null) | varchar(10) | Mã vật tư |
| Tên VT | varchar | Tên vật tư |
| Th ông số | varchar | Thông tin vật tư |
| Giá | varchar | Giá |
| ĐV tính | varchar | Đơn vị tính |
| Mã ĐVC | varchar(10) | khóa ngoài liên k ết với bảng “ĐV cấp” cho biết  vật tư được cung cấp bởi đơn vị nào |
| Mã ĐVSD | varchar(10) | khóa ngoài liên k ết với bảng “ĐV sử dụng” cho biết vật tư đang được sử dụng bởi đơn vị nào |

ĐV CẤP

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã ĐVC ( khóa chính,not null) | varchar(10) | Mã đơn vị cung cấp |
| Tên ĐVC | varchar | Tên đơn vị cung cấp |
| SĐT | varchar | S ố đi ện thoại đơn vị  cấp |
| Email | varchar | Email của đơn vị cung cấp |

ĐV sử dụng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| Mã ĐVSD (khóa  ch ính,) | varchar(10) | Mã đơn vị sử dụng thiết  bị/ vật tư |
| T ên ĐVSD | varchar | Tên đơn vị sử dụng |
| S ĐT | varchar | S ĐT |
| Email | varchar | email |

Admin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| M ã admin | Int(10) | M ã admin |
| T ên admin | v archar | T ên admin |
| S ĐT | v archar | s ố đi ện tho ại |
| Email | v archar | Đ ịa ch ỉ email |
| Ng ày sinh | datetime | Ng ày sinh |
| Qu ê qu án | v archar | Qu ê qu án |

User

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| Mã user | Int(10) | Mã user |
| Tên User | varchar | Tên user |
| SĐT | varchar | Số điên tho ại |
| Email | varchar | Địa chỉ email |
| Ngày sinh | datetime | Ngày sinh |
| Quê quán | datetime | Qu ê qu án |
| Mã ĐVSD | varchar(10) | Kh óa ngoại liên kết tới  b ảng “ĐV sử dụng”, cho biết user đang làm việc ở đơn vị nào |