6a.

III,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khái niệm** | **Thuộc tính** | **Mô tả thuộc tính** |
| Giảng viên | Họ tên | Tên đầy đủ của giảng viên |
|  | Giới tính | Giới tính của giảng viên |
|  | Ngày sinh | Ngày tháng năm sinh của giảng viên |
|  | Địa chỉ | Địa chỉ liên lạc của giảng viên |
|  | Email | Địa chỉ email của giảng viên |
|  | Điện thoại | Số điện thoại liên lạc của giảng viên |
|  | Bộ môn | Bộ môn mà giảng viên thuộc về |
|  | Học vị | Học vị của giảng viên |
|  | Chuyên môn | Lĩnh vực chuyên môn của giảng viên |
|  | Tài khoản | Tên tài khoản đăng nhập của giảng viên |
| Lớp học | Mã lớp | Mã số định danh của lớp học |
|  | Tên lớp | Tên đầy đủ của lớp học |
|  | Giảng viên | Giảng viên phụ trách lớp học |
|  | Thời gian | Thời gian diễn ra của lớp học |
|  | Phòng học | Địa chỉ phòng học của lớp học |
|  | Số lượng sinh viên | Số lượng sinh viên đăng ký tham gia lớp học |
| Điểm danh | Mã điểm danh | Mã số định danh của phiếu điểm danh |
|  | Lớp học | Lớp học tương ứng với phiếu điểm danh |
|  | Giảng viên | Giảng viên tạo phiếu điểm danh |
|  | Ngày tạo | Ngày tạo phiếu điểm danh |
|  | Trạng thái | Trạng thái của phiếu điểm danh (đã hoàn thành, chưa hoàn thành, ...) |
| Thông kê | Lớp học | Lớp học cần thống kê |
|  | Giảng viên | Giảng viên tạo phiếu điểm danh cần thống kê |
|  | Ngày tạo | Ngày tạo phiếu điểm danh cần thống kê |
|  | Sinh viên | Sinh viên cần thống kê |
|  | Điểm danh | Kết quả điểm danh cần thống kê |
|  | Trạng thái | Ngày tháng cần thống kê |