|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yeu\_Cau\_Nhap** | | | | | |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Not**  **Null** | **Diễn giải** | **Ghi chú** |
| 1 | Ma\_Nhap | int | Not | Mã số chứng từ nhập | PK |
| 2 | Ten\_SP | Nvarchar (50) | Not | Tên sản phẩm có trong chứng từ yêu cầu nhập |  |
| 3 | Ngay\_Nhap | date | Not | Ngày nhập chứng từ |  |
| 4 | Thoi\_Gian | Nvarchar (50) | Not | Thời gian nhập chứng từ |  |
| 5 | Tinh\_Trang | int | Null | Tình trạng |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yeu\_Cau\_Xuat** | | | | | |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Noll**  **Null** | **Diễn giải** | **Ghi chú** |
| 1 | Ma\_Nhap | int | Not | Mã số chứng từ xuất4 | PK |
| 2 | Ten\_SP | Nvarchar (50) | Not | Tên sản phẩm có trong chứng từ yêu cầu xuất |  |
| 3 | Ngay\_Nhap | date | Not | Ngày xuất chứng từ |  |
| 4 | Thoi\_Gian | Nvarchar(50) | Not | Thời gian xuất chừng từ |  |
| 5 | Tinh\_Trang | int | Null | Trình trạng |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phong\_Ke\_Hoach** | | | | | |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Not Null** | **Diễn giải** | **Ghi chú** |
| 1 | Ma\_NV | Int | Not | Mã nhân viên |  |
| 2 | Ten\_NV | Nvarchar(100) | Not | Tên của nhân viên |  |
| 3 | Ngay\_Sinh | Date | Not | Ngày sinh của nhân viên | Theo quy định pháp luật |
| 4 | Cong\_Viec | Ntext | Not | Công việc thực hiện theo yêu cầu |  |
|  | Tinh\_Trang | Int | Null | Tình trạng |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Su\_Kien** | | | | | |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Not Null** | **Diễn giải** | **Ghi chú** |
| 1 | **Ma\_SK** | Int | Not | Mã của sự kiện được tạo | PK |
| 2 | Ten\_SK | Nvarchar(100) | Not | Tên của sự kiện |  |
| 3 | Ngay\_Tao\_Su\_Kien | Date | Not | Ngày tạo ra sự kiện |  |
| 4 | Noi\_Dung | Ntext | Not | Nội dung sự kiện |  |
|  | Tinh\_Trang | Int | Null | Tình trạng |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoa\_Don** | | | | | |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Not**  **Null** | **Diễn giải** | **Ghi chú** |
| 1 | Ma\_HD | Int | Not | Mã số từng hoá đơn | Mã số để phân biệt từng hoá đơn |
| 2 | Ma\_SP | Int | Not | Mã Sản phẩm | Mã số từng sản phẩm để phân biệt |
| 3 | Tong\_Tien | Int | Not | Tổng số tiền | Tổng số tiền tất cã sản phẩm khách hàng mua |
| 4 | Tinh\_Trang | Int | Nott | Tình trạng |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **San\_Pham** | | | | | |
| **STT** | **Tên Thuộc Tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Not**  **Null** | **Diễn giải** | **Ghi chú** |
| 1 | Ma\_SP | Int | Not | Mã của sản phẩm | Mã số để phân biệt sản phẩm |
| 2 | Ten\_SP | Nvarchar(50) | Not | Tên Sản phẩm | Tên của sản phẩm |
| 3 | Han\_Dung | Date | Not | Hạn sử dụng | Hạn sử dụng của sản phẩm |
| 4 | Gia\_SP | Int | Not | Giá của sản phẩm | Giá để tính tiền sản phamar |
| 5 | Tinh\_Trang | Int | Null | Tình trạng |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Quy\_Dinh\_Gia** | | | | | |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Not**  **Null** | **Diễn dãi** | **Ghi chú** |
| 1 | Ma\_SP | Int | Not | Mã sản phẩm | PK |
| 2 | Ten\_SP | Nvarchar(50) | Not | Tên sản phẩm |  |
| 3 | Gia\_Ban | Int | Not | Giá bán của sản phẩm |  |
| 4 | Tinh\_Trang | Int | Null | Tình trạng |  |