|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblThietBi | | | | |
| Tham chiếu | [2]-[TT04], [TB30], [TB31] , [TB32] , [TB33] , [TB34] , [TB35] , [TB36] , [TB37] , [TB38] , [TB39] | | | | |
| Tên bảng | ThietBi | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaThietBi | varchar | 10 | Khóa chính | Mã thiết bị xác định duy nhất một thiết bị |
| 2 | TenThietBi | nvarchar | 100 | Đánh chỉ mục | Tên của thiết bị |
| 3 | TrangThai | int | int |  | Trạng thái thiết bị:  0: Chưa được sử dụng  1: Đang được sử dụng |
| 4 | NgaySanXuat | date | Nhỏ hơn bằng năm hiện tại | Check constrant | Ngày sản xuất thiết bị |
| 5 | NhaSanXuat | nvarchar | 150 |  | Nhà sản xuất thiết bị đó |
| 6 | NgayBaoHanh | date | Lớn hơn NgaySanXuat | Check constraint | Ngày bảo hành của thiết bị |
| 7 | GhiChu | nvarchar | 200 |  | Ghi chú thiết bị |
| 8 | GanCoDinh | boolean | True or false |  | Thiết bị được gắn cố định hay di động? |
| 9 | ThoiGianSuaChuaGanNhat | date | Nhỏ hơn năm hiện tại | Check constraint | Thời gian sửa chữa gần nhất |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblPhongHoc | | | | |
| Tham chiếu | [2]-[TT03], [PH20], [PH21], [PH22], [PH23] | | | | |
| Tên bảng | PhongHoc | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaPhongHoc | varchar | 10 | Khóa chính | Mã phòng học xác định duy nhất một phòng |
| 2 | TenPhong | nvarchar | 100 | Đánh chỉ mục | Tên phòng học |
| 3 | TrangThai | int | int |  | Trạng thái sử dụng của phòng:  0: Chưa được sử dụng  1: Đang được sử dụng |
| 4 | Loai | int | int |  | Loại phòng học: 0: Phòng lý thuyết  1: Phòng thực hành  2: Phòng họp |
| 5 | SucChua | int |  |  | Sức chứa của phòng học |