|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên Bảng: **NHANVIEN** | | | | |
| Tên Trường | Kiểu giữ liệu | Mô tả chi tiết | | |
| **manv** | Varchar(10) | ID của nhân viên, là khóa chính, duy nhất đại diện cho nhân viên | | |
| hoten | Varchar(50) | Họ tên của nhân viên | | |
| ngaysinh | Date | Ngày sinh của nhân viên | | |
| gioitinh | Bit | Giới tính của nhân viên: 1: nam, 0: nữ | | |
| quequan | Nvarchar(max) | Quê quán của nhân viên | | |
| diachi | Nvarchar(max) | Địa chỉ của nhân viên | | |
| SoCMND | Varchar(20) | Số CMTND của nhân viên | | |
| dienthoai | Varchar(11) | Số điên thoại của nhân viên | | |
| email | NVarchar(50) | Email của nhân viên | | |
| **Khóa ngoại** | | | | |
| Tên trường | Tên bảng | | Trường | Quan hệ |
| **macv** | CHUCVU | | ID | 1-n |
| **mapb** | PHONGBAN | | ID | 1-n |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên bảng: **PHONGBAN** | | |
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả chi tiết |
| **mapb** | Varchar(10) | Id phòng ban, là khóa chính, duy nhất đại diện cho phòng ban |
| ten | Nvarchar(50) | Tên phòng ban |
| soluongnhanvien | Int | Số lượng nhân viên của phòng ban |
| dienthoai | Varchar(11) | Số điện thoại của phòng ban |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên bảng: **CHUCVU** | | |
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả chi tiết |
| **macv** | Varchar(10) | ID của chức vụ, là khóa chính, duy nhất đại diện cho chức cụ |
| ten | Nvarchar(50) | Tên của chức vụ |
| luongcoban | Bigint | Mức lương cơ bản của nhân viên ứng vói chức vụ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên bảng: **TRINHDOHOCVAN** | | |
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả chi tiết |
| **matdhv** | Varchar(10) | Id của trình độ học vấn, là khóa chính, duy nhất đại diện cho trình độ học vấn |
| ten | Nvarchar(50) | Tên trình độ học vấn |
| chuyennganh | Nvarchar(50) | Chuyên ngành của trình độ học vấn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khóa ngoại** | | | |
| Tên trường | Tên bảng | Trường | Quan hệ |
| manv | NHANVIEN | ID | 1-n |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên bảng: **LUONG** | | | | |
| Tên trường | | Kiểu dữ liệu | Mô tả chi tiết | |
| **bacluong** | | Varchar(10) | b | |
| **luongcoban** | | bigint | Lương cơ bản của nhân viên | |
| **hesoluong** | | Nchar | hệ số lương | |
| hesophucap | | nchar | hệ số phụ cấp | |
| Khóa ngoại | | | | |
| Tên trường | Tên bảng | | Trường | Quan hệ |
| Manv | NHANVIEN | | ID | 1-n |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên bảng:**THOIGIANCONGTAC** | | |
| Tên trường | Kiểu dữ liệu | Mô tả chi tiết |
| **manv** | Varchar(20) | Mã của nhân viên |
| **macv** | Varchar(20) | Mã của chức vụ |
| ngaynhamchuc | date | Quyền truy cập của user 0-user,1-admin |