Dữ liệu SQL

|  |  |
| --- | --- |
| Giáo viên | |
| Mã giáo viên | Char(6) ( dạng : GV0001) |
| Tên giáo viên | Nvarchar(200) |
| Năm sinh | Datetime |
| Giới tính | Bit |
| CMND | Char(10) |

|  |  |
| --- | --- |
| Năm Học | |
| Mã Năm Học | Char(10) VD : NH20012002 |
| Tên năm học | Nvarchar(200) |
| TG bắt đầu | Datetime |
| TG kết thúc | Datetime |

|  |  |
| --- | --- |
| Phân Lớp | |
| Mã học sinh | Char(10) |
| Mã lớp | Char(4) |

|  |  |
| --- | --- |
| Học sinh | |
| Mã Học Sinh | Char(10) VD : HS00000001 |
| Tên Học Sinh | Nvarchar(200) |
| Năm sinh | Datetime |
| Giới tính | Bit |
| Nơi sinh | Nvarchar |
| Địa chỉ | Nvarchar |
| Tên cha | Nvarchar |
| Tên mẹ | Nvarchar |

|  |  |
| --- | --- |
| Người dùng | |
| Mã người dùng | Char(5) VD : ND001 |
| Mã Phân Quyền | Char(5) |
| Tên Người dùng | Nvarchar(200) |
| Tên đăng nhập | Char(20) |
| Mật Khẩu | Char(20) |
| Trạng thái | Nvarchar |

|  |  |
| --- | --- |
| Phân Quyền | |
| Mã Phân Quyền | Char(5) : VD : admin – guest |
| Tên Phân Quyền | Nvarchar(200) |

|  |  |
| --- | --- |
| Lớp | |
| Mã lớp | Char(4) VD : TN01 , XH01 , NC01 |
| Tên lớp | Char(6)  VD : 10A11 , 10TN1 |
| Mã GVCN | Char(6) |
| Mã Khối lớp | Char(4) |
| Mã năm học | Char(10) |
| Sỉ số | Int |

|  |  |
| --- | --- |
| Chuyển Lớp | |
| Mã Học sinh | Char(10) |
| Từ lớp ( Mã lớp ) | Char(4) |
| Đến lớp | Char(4) |
| Ngày chuyển | Datetime |
| Lý do chuyển | Nvarchar(300) |

|  |  |
| --- | --- |
| Khối Lớp | |
| Mã khối lớp | Char(4) vd : K10 – K11 – K12 |
| Tên khối lớp | Nvarchar(15) : VD : Khối 11 |
| Mô tả | Nvarchar(200) |

|  |  |
| --- | --- |
| Học kì | |
| Mã học kì | Char(3) : HK1-HK2 |
| Mã năm học | Char(10) |
| TG bắt đầu | Datetime |
| TG kết thúc | Datetime |

|  |  |
| --- | --- |
| Môn học | |
| Mã môn học | Char(15) – vd : NguVan – ToanHoc - TinHoc |
| Tên môn học | Nvarchar(100) : VD : ngữ văn |
| Kiểu đánh giá | Nvarchar(200) |
| Mô tả môn học | Nvarchar(500) |

|  |  |
| --- | --- |
| Bảng Điểm | |
| Mã học sinh | Char(10) |
| Mã môn học | Char(15) |
| Điểm miệng 1 | Float |
| Điểm miệng 2 | Float |
| Điểm 15 phút 1 | Float |
| Điểm 15 phút 2 | Float |
| Điểm 15 phút 3 | Float |
| Điểm 1 tiết 1 | Float |
| Điểm 1 tiết 2 | Float |
| Điểm thi | Float |
| Mã học kì | Char(3) |