|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblBoMon | | | | |
| Tham chiếu | [2]-[TT02], [TT05], [BM11], [BM12], [BM13], [BM14], [BM15], [BM16], [K41] | | | | |
| Tên bảng | BoMon | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaBM | varchar | 10 | Khóa chính | Mã bộ môn xác định duy nhất 1 bộ môn |
| 2 | TenBM | nvarchar | 100 | Đánh chỉ mục | Tên bộ môn |
| 3 | LyThuyet | bool | True or false |  | Bộ môn có lý thuyết hay không |
| 4 | ThucHanh | Bool | True or false |  | Bộ môn có thực hành hay không |
| 5 | ChuyenNganh | nvarchar | 100 |  | Chuyên ngành của bộ môn |
| 6 | Coso | int | int |  | cơ sở hoạt đông chính của bộ môn |
| 7 | MaKhoa | varchar | 10 | Khóa ngoại | Bộ môn thuôc khoa nào |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mã số | TblKhoa | | | | |
| Tham chiếu | [2]-[K40], [k41], [k42], [GV] | | | | |
| Tên bảng | Khoa | | | | |
| Danh sách các cột | | | | | |
| STT | Tên cột | Kiểu dữ liệu | Phạm vi | Thuộc tính | Ghi chú |
| 1 | MaKhoa | varchar | 10 | Khóa chính | Mã khoa xác định duy nhất 1 khoa |
| 2 | TenKhoa | nvarchar | 100 | Đánh chỉ mục | Tên khoa |
| 3 | TruongKhoa | varchar | 10 | Khóa ngoại | Mã giáo viên làm trưởng khoa |