Bài 1:

LỚP(MÃ LỚP, TÊN LỚP, SISO)

HỌC VIÊN(MÃ HỌC VIÊN,HỌ TÊN, NGÀY SINH, PHÁI, NƠI SINH, MÃ LỚP)

MÔN HỌC(MÃ MÔN HỌC, TÊN MÔN HỌC, SỐ TIẾT LT, SỐ TIẾT TH)

KẾT QUẢ(MAMH,MAHV,LANKT,DIEM)

Bài 2

LINHVUC(MSLV,TENLV)

DN(MSDN,TENDN, DIACHI, DIENTHOAI, FAX,MSLV)

SP(MSDN,TENSP,MSLV)

SX(MSDN,MSSP,SOLUONG)

Bài 3:

LP(MALP,TENLP,DONGIA)

PHONG(MAP,TINHTRANG,MALP)

KH(MAKH,HOTEN,NGAYSINH,PHAI,SOCMND,DIACHI,TEL,EMAIL)

PHIEUPHANPHONG(SOPHIEU,NGAYLAP,MAP)

CHITIETPHIEUPHANPHONG(SOPHIEU,MAKH,NGAYDUKIEN,NGAYTRA)

Bài 4:

THỰC THỂ:

* Nhân viên:
  + MANV (KHÓA)
  + TÊN NV
  + DIA CHI
  + NGAYSINH
* DỰ ÁN
  + MADA(KHÓA)
  + TENDA
  + NGAYBD

Quan hệ:

Tham gia (NV-DA)

* Lương



Mô hình quan hệ:

NV(MANV,TENNV,DIACHI,NGSINH)

DA(MADA,TENDA,NGAYBD)

THAM GIA(MANV,MADA,LƯƠNG)

Bài 5 :

* Môn học

+ Mã môn học ( Khóa )

+ Tên môn học

+ Số tín chỉ

* Mối quan hệ

+ Môn học – Môn học ( Yêu cầu )



MOHOC ( MAMH , , TENMH , SOTINCHI, MAMH )

Bài 6

Thực thể:

* Bác sĩ
  + Mã bác sĩ (khóa)
  + Chuyên môn
* Bệnh nhân
  + Mã bệnh nhân(khóa)
  + Tên bệnh nhân

Mối quan hệ:

* Điều trị (Bác sĩ-bệnh nhân)
  + Ngày điều trị
  + Thời gian điều trị
  + Kết quả



BS(MABS, CHUYENMON)

BNHAN(MABN, TENBN)

DIEUTRI(MABS,MABN, NGAYDIEUTRI, TGDIEUTRI, KETQUA)

BÀI 7:

Thực thể:

* VP
  + MASO (khóa)
  + DIADIEM
* NV
  + MANV (khóa)
  + TENNV
  + NGAYSINH
  + DIACHI
* BDS
  + MABDS (khóa)
  + VITRI
    - SO
    - LBDS
    - TENDUONG
    - TP
* CHU
  + MA
  + TEN
  + DIACHILL
  + SDT

Mối quan hệ:

* LÀM (NV, VP)
* TVP(NV, VP)
* LUUTT(BDS, VP)
* CO(BSD, CHU)



V\_PHÒNG ( MAPHONG , DIADIEM , MANV , MABĐS )

NHANVIEN ( MANV , TEN , NGAYSINH , DIACHI , MAPHONG)

BĐS ( MABĐS , SO , VITRI , TP , TENDUONG )

CHỦ ( MACHU , TÊN , NGAYSINH , ĐIACHILL)

SOHUU ( MACHU , MABĐS , THONGTINSOHUU )

BÀI 8:

Thực thể:

* TB
  + MATB (khóa)
  + TENTPKH
  + TENTPDEN
  + GIAVE
  + GIOBAY
* CB(YEU)
  + MACB (khóa)
  + LMB
  + PCL(DA TRI)
  + HKTCB(DA TRI)
* HK(YEU)
  + MAHK (khóa)
  + HOTEN
  + NS
  + PHAI
* PC
  + MAPC (khóa)
  + TENPC
  + NS
  + PHAI

Mối quan hệ:

* CO (TB, CB)
* DI (HK, CB)
* LAI (PC,CB)



TUYENBAY ( MATB , GIAVE , SOGIOBAY , TENTP\_KHOIHANH , TENTP\_ DEN, MACB)

CHUYENBAY ( MACB , LOAIMB )

PHICONG ( MAPC , HOTEN , NGAYSINH , PHAI )

HANHKHACH ( MAKHACH , HOTEN , NGAYSINH , PHAI )

ĐI ( MAKHACH , MACB )

LÁI ( MAPC , MACB )

CACPHICONG ( MACPC , HOTEN , NGAYSINH , PHAI )

CACHANHKHACH ( MACKHACH , HOTEN , NGAYSINH , PHAI)