Dữ liệu: tài liệu dạng thô: văn bản, sự vật, hiện tượng, chữ, số, hình ảnh

Thông tin: giá trị nhần được khi phân tích dữ liệu

Cơ sở dữ liệu: lưu trữ dữ liệu 1 cách có tổ chức, có cấu trúc; lưu trữ và truy xuất dữ liệu tốt nhất có thể

Database: MySQL - cơ sở dữ liệu dạng quan hệ; các bảng có mối liên hệ với nhau

Tạo database:

Table: 1 bảng

Row

Record: 1 bản ghi

Column

Field

DBMS - Database Management System

RDBMS - Relationship Database Management System: MySQL

Primary Key: khóa chính của bảng, 1 bảng chỉ có 1 khóa chính duy nhất, không trùng lặp và không null

|  |
| --- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1 |
| 2 | 2 |
| 2 | 3 |

Foreign Key: khóa ngoại, thường là khóa chính của 1 bảng khác có liên kết đến bagnr hiện