1.4 Đăng kí đề tài

1. -- Lọc Danh Sách sinh viên theo Mã chuyên ngành và mã khóa học

listfilterby\_Studentcode -- Lọc Danh Sách sinh viên theo Mã chuyên ngành và mã khóa học

input:

@educationspecializecode varchar(10)

@Gradecode VARCHAR(10)

outPut:

code VARCHAR(10),

name NVARCHAR (50),

classcode VARCHAR(10),

educationspecializecode VARCHAR(10),

gradecode VARCHAR(10),

2. -- Lọc Danh Sách đề tài theo Mã chuyên ngành và mã khóa học

listfilterby\_Projectcode -- Lọc Danh Sách đề tài theo Mã chuyên ngành và mã khóa học

Input:

@educationspecializecode varchar(10)

@defendperiodcode VARCHAR(10)

OutPut:

code VARCHAR(10) NOT NULL,

name NVARCHAR(200) NULL,

studentamount INT NULL,

educationspecializecode VARCHAR(10) NULL,

defendperiodcode VARCHAR(10) NULL,

3. -- Lọc Theo giáo viên

listfilterby\_SaffCode . -- Lọc Theo giáo viên

Input:

@EducationFieldCode VARCHAR(10) NULL,

outPut:

code VARCHAR(10) NOT NULL,

name NVARCHAR(50) NULL,

EducationFieldCode VARCHAR(10) NULL,

4.

listfilterby\_Thesis -- Xem dữ liệu theo Thesis chuyên ngành theo mã đợt

input:

@educationspecializecode varchar(10),

@defendperiodcode VARCHAR(10),

@staff.code VARCHAR(10),

outPut:

student.code VARCHAR(10) NOT NULL,

student.name NVARCHAR(50) NULL,

student.dateofbirth DATETIME NULL,

student.sex INT NULL,

student.classcode VARCHAR(10) NULL,

project.name ,

educationspecialize . name,

defendperiod.name NVARCHAR(50) NULL,

defendperiod.year int

staff.name

supervisormark FLOAT NULL,

5.