**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**Học phần**: Công nghệ Web (CSE485)

**1. Phân công công việc và thông tin Project**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bảng Phân Công Công Việc | | |
| 1951060890\_Nguyễn Trọng Nghĩa | 1951061004\_Trần Văn Thái | 1951061042\_Tống Quang Thường |
| * Các chức năng của admin * Thêm , sửa , xóa , download | * Design login , logout của admin và user * Design admin | * Tạo CSDL kết nối data base * Design user |
| Điểm Tự đánh giá: | Điểm Tự đánh giá: 5đ | Điểm Tự đánh giá: |
| Ghi Chú: Trưởng Nhóm | Thành Viên | Thành Viên |
| Link website:  Link Github: https://github.com/nguyentrongnghia2501/btl\_dt1 | | |
|  |  |  |

**2. Lược đồ CSDL và Chi tiết các bảng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Quan Hệ | Thuộc Tính | Diễn Giải | Kiểu Dữ Liệu |
| Subject | Id | Mã môn học | Int |
| Subject\_name | Tên môn học | Varchar |
| conten | Nội dung môn học | Varchar |
| Image | ảnh hoặc logo môn học | Longtext |
| Created\_at | Ngày tạo môn học | Date |
| Update\_at | Ngày Chỉnh sửa | Date |
| Document | id | Mã tài liệu | Int |
| Title | Tên Tài liệu | Varchar |
| File\_word | Tài Liệu | Longtext |
| Id\_subject | Khóa ngoại lk bảng subject | Int |
| Creted\_at | Ngày tạo | Date |
| Update\_at | Ngày chỉnh sửa | date |
| Student | ID | Mã sinh viên | int |
| Name\_student | Tên Sinh Viên | Varchar |
| Avatar | ảnh đại diện | Longtext |
| Point | Điểm số sv | Float |
| Password | Mật Khẩu | Varchar |
| Email | Email | Varchar |
| Id\_subject | Liên kết bảng subject | Int |
| Created\_at | Ngày tạo | Date |
| [notification](http://localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&server=1&db=tntcoder&table=notification&pos=0) | id | Id | Int |
| Note\_name | Tên thông báo | Varchar |
| message | Nội dung thông báo | Varchar |
| status | 0 | 0 |
| Created\_at | Ngày tạo | date |
| admin | Id | Id | int |
| Name | Tên đăng nhập | Varchar |
| pass | password | Varchar |







