**TÀI LIỆU PHÂN TÍCH**   
QUẢN LÝ HỌC VIÊN

[1. Bảng học viên 1](#_Toc503616754)

[2. Bảng người thân 2](#_Toc503616755)

[3. Bảng quá trình học tập 2](#_Toc503616756)

[4. Bảng thông tin kiểm tra đầu vào 3](#_Toc503616757)

[5. Bảng lớp học 3](#_Toc503616758)

[6. Bảng lịch học 3](#_Toc503616759)

[7. Bảng lớp học - lịch học - Giáo viên 4](#_Toc503616760)

[8. Bảng môn thi 4](#_Toc503616761)

[9. Bảng môn thi - lịch thi 4](#_Toc503616762)

[10. Bảng chuyên cần học viên 5](#_Toc503616763)

[11. Bảng chuyên cần giáo viên 5](#_Toc503616764)

[12. Bảng kết quả thi 5](#_Toc503616765)

[13. Bảng tổng hợp kết quả thi 6](#_Toc503616766)

[14. Bảng giáo viên 6](#_Toc503616767)

[15. Lịch thi 7](#_Toc503616768)

# 1. Bảng học viên

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mã học viên |
| 2 | Họ |
| 3 | Tên |
| 4 | Họ và tên |
| 5 | Giới tính |
| 6 | Ngày sinh |
| 7 | Dân tộc |
| 8 | Nghề nghiệp |
| 9 | Tỉnh |
| 10 | Huyện |
| 11 | Xã |
| 12 | Thôn, xóm |
| 13 | CMTND |
| 14 | Ngày cấp |
| 15 | Số điện thoại |
| 16 | Email |
| 17 | Ngày vào học |
| 18 | Trạng thái |
| 19 | Chuyên nghành |
| 20 | Bằng cấp |

# 2. Bảng người thân

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID học viên |
| 2 | Mối quan hệ |
| 3 | Họ và tên |
| 4 | Ngày sinh |
| 5 | Nghề nghiệp |
| 6 | Tỉnh |
| 7 | Huyện |
| 8 | Xã |
| 9 | Thôn, xóm |
| 10 | Ghi chú |

# 3. Bảng quá trình học tập

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID học viên |
| 2 | Trường học |
| 3 | Chuyên nghành |
| 4 | Nội dung đào tạo |
| 5 | Địa chỉ |
| 6 | Thời gian học từ |
| 7 | Thời gian học đến |
| 8 | Học phí |
| 9 | Kết quả |
| 10 | Bằng cấp |
| 11 | Ghi chú |

# 4. Bảng thông tin kiểm tra đầu vào

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID học viên |
| 2 | Kỹ năng nghe |
| 3 | Kỹ năng nói |
| 4 | Kỹ năng viết |
| 5 | Ghi chú |
| 6 |  |

# 5. Bảng lớp học

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mã lớp học |
| 2 | Tên lớp học |
| 3 | Số lượng học viên tối đa |
| 4 | Ngày học dự kiến |
| 5 | Ngày bắt đầu học thực tế |
| 6 | Số tiết học |
| 7 | Ghi chú |

# 6. Bảng lịch học

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mã lịch học |
| 2 | Tên lịch học |
| 3 | Số lượng học viên tối đa |
| 4 | Ngày học dự kiến |
| 5 | Ngày bắt đầu học thực tế |
| 6 | Số tiết học |
| 7 | Ghi chú |

# 7. Bảng lớp học - lịch học - Giáo viên

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID lớp học |
| 2 | Mã lớp học |
| 3 | Tên lớp học |
| 4 | ID lịch học |
| 5 | Mã lịch học |
| 6 | Tên lịch học |
| 7 | Thời gian từ |
| 8 | Thời gian đến |
| 9 | Tên giáo viên |
| 10 |  |
| 11 |  |

# 8. Bảng môn thi

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID môn thi |
| 2 | Mã môn thi |
| 3 | Tên môn thi |
| 4 | Thang điểm |
| 5 |  |
| 6 |  |

# 9. Bảng môn thi - lịch thi

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID môn thi |
| 2 | Mã môn thi |
| 3 | Tên môn thi |
| 4 | Thang điểm |
| 5 |  |
| 6 |  |

# 10. Bảng chuyên cần học viên

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID lớp học-lịch học-giáo viên |
| 2 | ID học viên |
| 3 | Thời gian vào |
| 4 | Thời gian ra |
| 5 |  |
| 6 |  |

# 11. Bảng chuyên cần giáo viên

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID lớp học-lịch học-giáo viên |
| 2 | ID giáo viên |
| 3 | Thời gian vào |
| 4 | Thời gian ra |
| 5 |  |
| 6 |  |

# 12. Bảng kết quả thi

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID môn thi-lịch thi |
| 2 | ID học viên |
| 3 | Điểm thi |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

# 13. Bảng tổng hợp kết quả thi

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ID học viên |
| 2 | Kết quả thi |
| 3 | Xếp loại |
| 4 | Trạng thái gửi mail |
| 5 |  |
| 6 |  |

# 14. Bảng giáo viên

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mã giáo viên |
| 2 | Họ |
| 3 | Tên |
| 4 | Họ và tên |
| 5 | Giới tính |
| 6 | Ngày sinh |
| 7 | Dân tộc |
| 8 | Nghề nghiệp |
| 9 | Tỉnh |
| 10 | Huyện |
| 11 | Xã |
| 12 | Thôn, xóm |
| 13 | CMTND |
| 14 | Ngày cấp |
| 15 | Số điện thoại |
| 16 | Email |
| 17 | Ngày vào |
| 18 | Trạng thái |
| 19 | Chuyên nghành |
| 20 | Bằng cấp |

# 15. Lịch thi

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Mã lịch thi |
| 2 | Tên lịch thi |
| 3 | Thời gian thi từ |
| 4 | Thời gian thi đến |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |