Account

- UserName :tên đăng nhập

- PassWord :Mật Khẩu

- Permision:Quyền quản lí, nếu permision = 'admin' thì sẽ được quyền thao tác với cơ sở dữ liệu

UserInfo

- UserName : lấy từ dbo.Account đồng thời cũng là khóa chính của bảng dbo.UserInfo

- FullName : tên người dùng

- Sex : giới tính

- ...

History

- HistoryID :mã lịch sử thi -> Khóa chính của dbo.History

- TestKitID : Mã bộ đề đã thi, được lấy từ dbo.TestKit

- CorrectNumber : Số câu đúng trên tổng số câu của bộ đề

- Time to finish: thời gian hoàn thành bài thi

- test Date : Ngày làm bài thi

TestKit

- TestKitID : Mã bộ đề

- TestKiTName :Tên Bộ Đề

- TestKitTypeID: môn chuyên ngành của bài thi (vd : MTH -> Toán)

- Creator : Người tạo bộ đề ,lấy từ dbo.UserInfo

testQuestion

-TQID

-TQTypeID: mã môn

-TQLevel : mã độ khó

-TestKitID : Mã bộ đề

-Content : Câu hỏi

Answer

-AnswerID : Mã câu trả lời

-TestQuestionID :Mã câu hỏi , lấy từ TestQuestion

-Content : Nội dung câu trả lời

-IsCorrect: Đây có phải câu trả lời đúng không (true/false)