|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đối tượng (Object)** | **Thông tin (Thuộc tính)** | **Hành động (Phương thức)** |
| 1 | **Sinh viên** | Msv, họ tên, tuổi, ngày sinh, quê quán, số điện thoại, mã hệ | Đăng ký lớp tín chỉ, học bài, làm BTVN, tham gia CLB, đóng học phí, thi hết môn |
| 2 | **Hệ học** | Mã hệ, tên hệ, thời gian đào tạo, số tín chỉ tích lũy |  |
| 3 | **Điểm** | Mã điểm, msv, mã môn học, điểm chuyên cần, điểm kiểm tra, điểm thi |  |
| 4 | **Giảng viên** | Mã giảng viên, họ tên, tuổi, ngày sinh, quê quán, sdt, lương | Dạy học, ra đề thi, chấm bài thi, đánh giá sinh viên |
| 5 | **Lớp tín chỉ** | Mã lớp, tên lớp, mã môn học, thời gian học, số sinh viên đăng ký, mã giảng viên |  |
| 6 | **Môn học** | Mã môn học, tên môn học, số tín chỉ |  |
| 7 | **Đề thi** | Mã đề thi, tên đề thi, chủ đề, nội dung |  |
| 8 | **CLB** | Mã CLB, tên CLB, nội dung hoạt động, thời gian thành lập, chủ tich CLB, số thành viên |  |
| 9 | **Học phí** | Mã học phí, tên học phí, tổng số tiền, ngày đến hạn |  |
| 10 | **Bàn ghế** | Mã bàn ghế, tên bàn ghế, chủng loại, màu sắc, số lượng |  |