1, Bảng Admin (tblAdmin)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| MaAdim | Int | Mã Admin |
| TenAdmin | Nvarchar(100) | Tên Admin |
| MaTK | Int | Mã tài khoản |

2, Bảng Nhân Viên (tblNhanVien).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| MaNV | Int | Mã nhân viên |
| MaTK | Int | Mã tài khoản |
| TenNV | Nvarchar(100) | Tên nhân viên |
| CCCD | Nvarchar(50) | Số cccd |
| NgaySinh | Date | Ngày sinh |
| GioiTinh | Bit | Giới tính |
| DiaChi | Nvarchar(200) | Địa chỉ |
| MaPB | Nvarchar(50) | Mã Phòng ban |
| MaCV | Int | Mã Chức vụ |
| HSLuong | Float | Hệ Số Lương |

3, Bảng Phong Ban (tblPhongBan)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| MaPB | Int | Mã phòng ban |
| TenPB | Nvarchar(100) | Tên phòng ban |

4, Bảng Chức Vụ (tblChucVu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| MaCV | Int | Mã chức vụ |
| TenCV | Nvarchar(100) | Tên chức vụ |

5, Bảng Chấm Công (tblChamCong).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| MaCC | Int | Mã chấm công |
| MaNV | Int | Mã nhân viên |
| TGDen | DateTime | Thời gian đến |
| TGVe | DateTime | Thời gian về |
| NgayCham | Date | Ngày chấm công |

6, Bảng Tài Khoản (tblTaiKhoan).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| MaTK | Int | Mã tài khoản |
| Username | Nvarchar(50) | Tên tài khoản |
| Password | Nvarchar(50) | Mật khẩu |