Bài làm bài tập 2

Họ tên: Lê Việt Hoàng

MSSV: 20173131

a)Kết quả:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lecturer\_id | First\_name | Last\_name | Dob | Gender | email |
| 02001 | Việt Trung | Trần | 6/2/1984 | M | trungtv@soict.hust.edu.vn |
| 02004 | Quang Khoát | Thân | 10/8/1982 | M | khoattq@soict.hust.edu.vn |
| 02006 | Nhật Quang | Nguyễn | 4/16/1976 | M | quangnn@gmail.com |
| 02007 | Hồng Phương | Nguyễn | 3/12/1984 | M | phuongnh@gmail.com |

Ý nghĩa: Chọn ra những giảng viên có giới tính Nam

b)Kết quả:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | First\_name | Last\_name |
| Tin học đại cương | Việt Trung | Trần |
| Tin học đại cương | Hồng Phương | Nguyễn |

Ý nghĩa: Chọn ra tên môn học có credit >=4 và họ tên giảng viên dạy môn học đó.

c)Kết quả:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | First\_name | Last\_name |
| Tin học đại cương | Việt Trung | Trần |
| Tin học đại cương | Hồng Phương | Nguyễn |

Ý nghĩa: Chọn ra tên môn học có credit >=4 và họ tên giảng viên dạy môn học đó.

d)Kết quả:

|  |  |
| --- | --- |
| Subject\_id | name |
| IT1110 | Tin học đại cương |
| IT3090 | Cơ sở dữ liệu |
| IT4857 | Thị giác máy tính |
| IT4866 | Học máy |

Ý nghĩa: Chọn ra subject\_id và name của những môn học có giảng viên có trường lecturer\_id>=02004

e)Kết quả:

|  |  |
| --- | --- |
| First\_name | Last\_name |
| Việt Trung | Trần |
| Hồng Phương | Nguyễn |

Ý nghĩa: chọn ra họ tên các giảng viên dạy môn có subject\_id là IT1110 hoặc IT3008