|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Thực thể | Thuộc tính | Mối quan hệ |
| 1 | vanphong | Mavp,diadiem,truongphong | Vp-nv(1-n)  Vp-BDS(1-n) |
| 2 | nhanvien | Manv,ten,mavp | Nv-TN(1-n) |
| 3 | thannhan | Hoten,ngaysinh,moiquanhe,maTN,manv |  |
| 4 | BDS | Mabatdongsan,diachi,macsh | Bds-csh(n-1) |
| 5 | CSH | Macsh,ten,diachi,sdt |  |
| 6 | Bds\_daban | Mabds  ,manv,ngayban,giaban  Mabds, manv | Bds\_daban-bds(1-1)  Bds\_daban-nv(n-1) |

* Khoá chính: là 1 hoặc 1 vài thuộc tính để phân biệt thực thể này với thực thể (đôí tượng)khác.
* Khóa mgoaij: dung để kết nối các bảng(thực thể).các thuộc tính không là khóa chính của bảng này nhưng là khóa chính của bảng khác: vd: mavp

vanphong

BDS

CSH

Được bán

BDS\_daban

bán

Gia đình

nhanvien

Làm viẹc

Giao bán

Sở hữu

Than nhan