* Users(Id, Username, Role, Email, Password, SchoolId)

Người dùng sẽ có 2 vai trò là Admin và Teacher

* Schools(Id, Name, Rules, IsRegistered, DistrictId)
* Districts(Id, Name, ProvinceId)
* Provinces(Id, Name)
* Majors(Id, Name, SchoolId) => Bộ môn, giáo viên thuộc bộ môn nào thì chỉ được dạy môn thuộc bộ môn đó
* Teachers(Id, FirstName, LastName, MajorId) => là con của User
* Students(Id, FirstName, LastName, Gender, Address, Birthday, Phone, Ethnicity, Religion, Email, SchoolId)
* Grades(Id, Level, SchoolId)
* SchoolYears(Id, StartYear, SchoolId)
* Classrooms(Id, Name, Capacity, GradeId)
* ClassroomOfferings(Id, ClassroomId, SchoolYearId) => lưu trữ lớp nào được mở trong năm nào, dùng để theo dõi lịch sử
* Subjects(Id, Name, MajorId, GradeId)
* SubjectOfferings(Id, SubjectId, SchoolYearId) => lưu trữ môn nào được mở trong năm nào, dùng để theo dõi lịch sử
* ScoreTypes(Id, Name, Coefficient, SchoolId)
* SubjectScoreTypes(Id, ScoreTypeId, SubjectOfferingId) => Lưu loại điểm của các môn
* StudentAssignments(Id, Semester, Conduct, ExcusedAbsence, UnexcusedAbsence, StudentId, ClassroomOfferingId)
* TeacherAssignments(Id, Weekday, Period, TeacherId, SubjectOfferingId, ClassroomOfferingId)
* Scores(Id, Value, RecordNo, StudentAssignmentId, SubjectScoreTypeId)