**PHẦN MỀM QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC**

Danh sách sinh viên: Mã sv, tên sv, ngày sinh, giới tính, quê quán, địa chỉ, khoa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Mô tả** |
| 1 | MaSV | Mã sinh viên |
| 2 | TenSV | Tên sinh viên |
| 3 | Ngaysinh | Ngày sinh |
| 4 | Gioitinh | Giới tính |
| 5 | Quequan | Quê quán |
| 6 | Diachi | Địa chỉ |
| 7 | Khoa | Khoa |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MaSV | TenSV | Ngaysinh | Gioitinh | Quequan | Diachi | Khoa |
| Char(10) | Char(30) | Date | Char(10) | Char(50) | Char(50) | Int(10) |

Danh sách các khoa: mã khoa, tên khoa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Mô tả** |
| 1 | MaKhoa | Mã khoa |
| 2 | TenKhoa | Tên khoa |

|  |  |
| --- | --- |
| MaKhoa | TenKhoa |
| Char(10) | Char(50) |

Danh sách lớp học: mã sv mã lớp học, tên lớp học

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Mô tả** |
| 1 | MaLH | Mã lớp học |
| 2 | MaSV | Mã sinh viên |
| 3 | TenLH | Tên lớp học |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MaLH | MaSV | TenLH |
| Char(10) | Char(10) | Char(50) |

Danh sách môn học: mã môn học, tên môn học

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Mô tả** |
| 1 | MaMH | Mã môn học |
| 2 | TenMH | Tên môn học |

|  |  |
| --- | --- |
| MaMH | TenMH |
| Char(10) | Char(50) |

Danh sách điểm của sinh viên: mã sv, mã lớp ,mã môn học, điểm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Mô tả** |
| 1 | MaSV | Mã sinh viên |
| 2 | MaMH | Mã môn học |
| 3 | Diem | Điểm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MaSV | MaMH | Diem |
| Char(10) | Char(10) | float |