|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Số hiệu | 1 | | 2. Tên bảng | THONGTINPHANHOI | 3.Bí danh | THONGTINPHANHOI | |
| 4. Mô tả : Lưu trữ thông tin phản hồi | | | | | | | |
| 5. Mô tả chi tiết các cột | | | | | | | |
| STT | Tên cột | | Mô tả | Kiểu dữ liệu | Khuôn dạng | N | |
| #1 | idthongtinphanhoi | | Mã thông tin phản hồi | N(10) | Số nguyên |  | |
| 2 | noidung | | Nội dung của phản hồi | C(16) | Chữ cái + chữ số |  | |
| 3 | thoigian | | Thời gian tiếp nhận phản hồi | D | DD/MM/YYYY |  | |
| 6. Khóa ngoại | | | | | | | |
| Số | | Tên | | Cột khóa ngoại | | | Quan hệ với bảng |
| 1 | | idnguoidung | | idnguoidung | | | NGUOIDUNG |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Số hiệu | 2 | | 2. Tên bảng | THONGTINTRAODOICUAGIADINH | 3.Bí danh | THONGTINTRAODOICUAGIADINH | |
| 4. Mô tả : Lưu trữ thông tin trao đổi của gia đình | | | | | | | |
| 5. Mô tả chi tiết các cột | | | | | | | |
| STT | Tên cột | | Mô tả | Kiểu dữ liệu | Khuôn dạng | N | |
| #1 | idthongtintraodoi | | Mã thông tin trao đổi | N(10) | Số nguyên |  | |
| 2 | noidung | | Nội dung của trao đổi | C(16) | Chữ cái + chữ số |  | |
| 3 | thoigian | | Thời gian tiếp nhận trao đổi | D | DD/MM/YYYY |  | |
| 6. Khóa ngoại | | | | | | | |
| Số | | Tên | | Cột khóa ngoại | | | Quan hệ với bảng |
| 1 | | idnguoidung | | idnguoidung | | | NGUOIDUNG |