Bảng Van\_phong

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| tên cột | kiểu dữ liệu | mô tả |
| maVanphong | nvarchar(10) | khóa chính |
| diaChi | nvarchar(50) | Địa chỉ văn phòng BDS |
| maTruongphong | nvarchar(10) | Khóa ngoại của mã nhân viên |

Bảng nhan\_Vien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | kiểu dữ liệu | mô tả |
| maNhanvien | nvarchar(10) | Khóa chính |
| tenNhanvien | nvarchar(50) | Nhập họ và tên nhân viên |
| maVanphong | nvarchar(10) | khóa ngoại |

Bảng nhan\_Than

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | kiểu dữ liệu | Mô tả |
| maNhanthan | nvarchar(10) | Ngoại khóa maNhanvien |
| tenNhanthan | nvarchar(50) | Nhập tên nhân thân |
| quanHe | nvarchar(5) | quan hệ với nhân viên |
| ngaySinh | date | ngày sinh |

Bảng chu\_SH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Môt tả |
| maChush | nvarchar(10) | Khóa chính |
| ten | nvarchar(50) | Tên chủ sh |
| diaChi | nvarchar(50) | Địa chỉ |
| sdt | varchar(13) | SDT |

Bảng danh\_sach\_BDS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | kiểu dữ liệu | Mô tả |
| maBDS | nvarchar(10) | Khóa chính |
| diaChiBds | nvarchar(150) | Địa chỉ |
| maVanphong | nvarchar(10) | Khóa Ngoại |
| maChush | nvarchar(10) | Khóa Ngoại |