3.1.13. Table: Person.StateProvince

Columns

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | Data type | N | Description / Attributes |
| StateProvinceID(ID tỉnh bang) | int |  | Khoá chính bảng StateProvince. Tăng tự động |
| StateProvinceCode(Mã tỉnh) | nchar(3) |  | Tiêu chuẩn ISO tiểu bang hoặc mã tỉnh |
| CountryRegionCode(Mã vùng) | nvarchar(3) |  | Mã quốc gia (khoá ngoại đến bảng CountryRegion.CountryRegionCode.) |
| IsOnlyStateProvinceFlag (Chỉ có cờ tỉnh bang) | bit |  | - Bằng “0” thì StateProvinceCode (mã tỉnh) tồn tại.- Bằng “1” thì StateProvinceCode không khả dụng, sử dụng CountryRegionCode (mã quốc gia).Mặc định là: 1 |
| Name | nvarchar(50) |  | Mô tả tiểu bang hoặc tỉnh |
| TerritoryID (ID lãnh thổ) | int |  | ID của lãnh thổ mà tiểu bang hoặc tỉnh toạ lạc. (khoá ngoại đến bảng SalesTerritory.SalesTerritoryID) |
| rowguid | uniqueidentifier |  | Số ROWGUIDCOL xác định duy nhất bản ghi. Để hỗ trợ mẫu sao chép hợp nhất “Tránh trùng lặp dữ liệu giữa các bảng”. Mặc định: newid() |
| ModifiedDate | datetime |  | Ngày và thời gian bản ghi được cập nhật lần cuối Mặc định: getdate() |