**Tổng quan bài toán:**

Quản lý lịch thi trường CNTT&TT

Các thông tin cần quản lý

Thông tin sinh viên: MSSV, họ tên, ngày sinh, giới tính, lớp sinh viên, email

**SINHVIEN\_LongNH – sinh viên**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Field Name | Field Type | Field Size | Format | Caption | Description |
| MSSV\_3947 | Text | 8 |  | Mã số sinh viên | Mã số sinh viên |
| HoTen\_3947 | Text | 50 |  | Họ tên sinh viên | Họ tên sinh viên |
| NgaySinh\_3947 | Text | 10 | date | Ngày sinh sinh viên | Ngày sinh sinh viên |
| Gioi\_tinh\_3947 | Text | 3 | Nam/nữ | Giới tính sinh viên | Giới tính sinh viên |
| LopSV\_3947 | Text | 50 |  | Tên lớp sinh viên | Tên lớp sinh viên |
| Email\_3947 | Text | 50 |  | Email sinh viên | Email sinh viên |

Lớp thi: mã lớp thi, mã lớp học, tên học phần, mã học phần, mã kíp thi, phòng thi

**LOPTHI\_LongNH – lớp thi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Field Name | Field Type | Field Size | Format | Caption | Description |
| MaLopThi\_3947 | Text | 6 |  | Mã lớp thi | Mã lớp thi |
| MaLopHoc\_3947 | Text | 6 |  | Mã lớp học | Mã lớp học |
| STTKipThi\_3947 | Number | Int |  | Mã kíp thi | Mã kíp thi |
| KipThi\_3947 | Text | 11 |  | Giờ kíp thi | Giờ kíp thi |
| NgayThi\_3947 | Text | 10 | date | Ngày thi | Ngày thi |
| PhongThi\_3947 | Text | 6 |  | Phòng thi | Phòng thi |

Lớp học: mã lớp hoc, mã học phần, tên học phần, khóa học, kì học, giảng viên

**LOPHOC\_LongNH – lớp học**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Field Name | Field Type | Field Size | Format | Caption | Description |
| MaLopHoc\_3947 | Text | 6 |  | Mã lớp học | Mã lớp học |
| MaHocPhan\_3947 | Text | 6 |  | Mã học phần | Mã học phần |
| KhoaHoc\_3947 | Text | 50 |  | Khóa học | Khóa học |
| KiHoc\_3947 | Text | 5 |  | Kì học | Kì học |
| GiangVien\_3947 | Text | 50 |  | Tên giảng viên | Tên giảng viên |

Học phần: mã học phần, tên học phần, khối lượng

**HOCPHAN\_LongNH – học phần**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Field Name | Field Type | Field Size | Format | Caption | Description |
| MaHocPhan\_3947 | Text | 6 |  | Mã học phần | Mã học phần |
| TenHocPhan\_3947 | Text | 6 |  | Tên học phần | Tên học phần |
| KhoiLuong\_3947 | Text | 6 |  | Khối lượng | Khối lượng |

Sinh viên – Lớp thi:

**SINHVIEN\_LOPTHI\_LongNH – sinh viên – lớp thi**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Field Name | Field Type | Field Size | Format | Caption | Description |
| MaSV | Text | 6 |  | Mã số sinh viên | Mã số sinh viên |
| MaLopThi | Text | 6 |  | Mã Lớp thi | Mã Lớp thi |

Các biểu mẫu:

**Mẫu danh sách lớp thi:**

Table

Description automatically generated

**Mẫu báo cáo thống kê theo phòng thi:**

Table

Description automatically generated

**Mẫu báo cáo thống kê lớp thi theo học phần:**

Table

Description automatically generated

**Mẫu thống kê phân công phòng thi, số sinh viên thi trong ngày:**

Table

Description automatically generated