* Bảng DangNhap

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
| masv | int | Mã sinh viên |
| password | Varchar | Mật khẩu |

* Bảng Sinhvien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
| masv | int | Mã sinh viên |
| name | nvarchar | Tên sinh viên |
| ngaysinh | date | Ngày sinh |
| gioitinh | nvarchar | Giới tính |
| noisinh | nvarchar | Nơi sinh |
| quequan | nvarchar | Quê quán |
| quoctich | nvarchar | Quốc tịch |
| dantoc | nvarchar | Dân tộc |
| tongiao | nvarchar | Tôn giáo |
| noithuongtru | nvarchar | Nơi thương trú |
| sdt | int | Số điện thoại |
| email | nvarchar | email |
| cmnd | int | CMND |

* Bảng nganhhoc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
| khoa | nvarchar | khoa |
| khoas | int | Khóa học |
| nganhhoc | nvarchar | Ngành học |
| chuyennganh | nvarchar | Chuyên ngành |
| lop | Char | Lớp học |

* Bảng chuongtrinhdt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
| khoikienthuc | nvarchar | Khối kiến thức |
| mamon | Varchar | Mã môn học |
| tenmonhoc | nvarchar | Tên môn học |
| kyhoc | int | Kỳ học |
| sotin | int | Số tín |
| sotiet | int | Số tiết |
| dktienquyet | nvarchar | Điều kiện tiên quyết |
| batbuoc | int | Môn bắt buộc |
| tuchon | int | Môn tự chọn |
| ghichu | nvarchar | Ghi chú |

* Bảng Diem

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thuộc tính | Kiểu | Mô tả |
| TBCtichluy | float | TBC tích luỹ thang điểm 4 |
| TBChoctap | float | TBC học tập thang điểm10 |
| hoclai | int | Số môn học lại |
| xlhocluc | nvarchar | Xếp loại học lực |
| xlhoctap | nvarchar | Xếp loại học tập |
| sotctl | int | Số tín chỉ tích lũy |
| monchodiem | int | Số môn chờ điểm |
| hocky | int | Học kỳ |
| namhoc | date | Năm học |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Chưa xong clm