**DATABASE**

*Database về user’s account*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Các thuộc tính ( attributes ) | Kiểu dữ liệu | Độ dài |
| Id- khóa chính | Int32 | 100 |
| Username | nvarchar | 100 |
| Password | nvarchar | 100 |

*Database về user’s family*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Các thuộc tính ( attributes ) | Kiểu dữ liệu | Độ dài |
| Id- khóa chính | Int32 | 100 |
| Tên gia phả | nvarchar | 100 |

*Database về user’s family members*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Các thuộc tính ( attributes ) | Kiểu dữ liệu | Độ dài |
| Id- khóa chính | Int32 | 100 |
| Họ và tên | nvarchar | 100 |
| Giới tính | Nvarchar | 3 |
| Năm sinh | Int32 | 10 |
| Năm mất | Int32 | 10 |
| Vai trò | nvarchar | 200 |
| Mô tả | nvarchar | 200 |