**NHẬP LIỆU CSDL QUẢN LÝ NHÂN VIÊN-DỰ ÁN**

Bảng phòng ban

|  |  |
| --- | --- |
| Mã phòng ban | Tên phòng ban |
| PB01 | Kế toán |
| PB02 | Hành Chính |
| PB03 | Phát Triển |
| PB04 | Kế hoạch |
| PB05 | Kinh Doanh |
| PB06 | Công Trình |

Bảng Chức vụ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mã chức vụ | Tên chức vụ | Phụ cấp chức vụ |
| CV01 | Giám đốc | 5000000 |
| CV02 | Phó giám đốc | 4000000 |
| CV03 | Trưởng phòng | 3000000 |
| CV04 | Tổ trưởng | 1500000 |
| CV05 | Nhân viên | 500000 |

Bảng nhân Viên (nhập ít nhất 10 nhân viên)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã NV | Họ đệm | Tên | Giới tính | Ngày sinh | Địa chỉ | Hệ số lương | Mã PB | Mã CV |
| NV0001 | Đỗ Thị | Tèo | Nữ | 1/11/1992 | … | 2.34 | PB01 | CV04 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Bảng Địa Điểm

|  |  |
| --- | --- |
| Mã địa điểm | Tên địa điểm |
| DD01 | Miền Đông Bắc |
| DD02 | Miền Tây Bắc |
| DD03 | Miên Trung |
| DD04 | Tây Nguyên |
| DD05 | Nam Trung Bộ |
| DD06 | Hải Đảo |

Bảng dự án (nhập ít nhất 10 dự án. Có trường hợp ngày kết thúc thực tế để trống, trạng thái chưa hoàn thành. Trường hợp có ngày kết thúc thực tế thì trạng thái có thể là hoàn thành hoặc tạm ngưng)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã dự án | Tên dự án | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc dự tính | Ngày kết thúc thực tế | Trạng thái | Mã địa điểm |
| DA001 | Xây dựng trường FPOLY | 13/9/2018 | 13/9/2019 |  | Hoàn thành | DD01 |
| … |  |  |  |  | Chưa hoàn thành |  |
|  |  |  |  |  | Tạm Ngừng |  |

Bảng Nhân Viên \_dự án (nhập ít nhất 20 nhân viên- dự án. Có trường hợp ngày kết thúc để trống)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mã Nhân Viên | Mã Dự Án | Ngày Tham gia | Ngày kết thúc |
| NV0001 | DA001 | 11/11/2018 | 12/12/2018 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |