Thống nhất tên các bảng dữ liệu

Sinh viên - student

Khoa - faculty

Bậc học – educationlevel

Hình thức đào tạo - educationtype

Lớp quản lí – class

Giáo viên - staff

Bộ môn - department

Giảng dạy - staffservice (phân công)

Giảng đường - hall (hội trường)

Đồ án - thesis

Đề tài - project

Đợt bảo vệ - defendperiod

Hội đồng bảo vệ - defendcouncil

Thí sinh (sinh viên đăng ký) - studentdefendperiod

Giáo viên hướng dẫn - supervisor

Gv phản biện - reviewer

Lớp học phần - course

Môn học - subject

Ngành - educationfield

Chuyên ngành - educationspecialize

Loại học phần - subjecttype

Môn học tiên quyết - requiredsubject

Chương trình đào tạo chuyên ngành - specializeschedule

Chương trình đào tạo đại cương – generalschedule

(Bảng) điểm - mark

Phách - recode

Kíp - shift

TKB tín chỉ - teachingschedule

TKB chi tiết - teachingscheduledetail

Ngày nghỉ - dayoff

Đợt tốt nghiệp - graduationperiod

Sinh viên tốt nghiệp - graduatestudent

Bằng - studentdegree