|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roaming Voice MO/ MT, SMS MO** | | |
| **Trường** | **Mô tả** | **Định dạng** |
| 1. Record Type | Phân biệt loại CDR của từng dịch vụ. | Dạng số.  50 Roaming Voice MO, 51 Roaming Voice MO, 52 Roaming SMS MO, 53 Roaming Data |
| 1. Date, time | Thời gian bắt đầu theo giờ Việt Nam | Dạng date time theo format DD/MM/YYYY HH24:MI:SS |
| 1. ISDN |  | Dạng text |
| 1. IMSI |  | Dạng text |
| 1. Duration |  | Dạng số |
| 1. Calling number |  | Dạng text |
| 1. Called number |  | Dạng text |
| 1. Call type level |  | Dạng số |
| 1. Code |  | Dạng text |
| 1. PLMID |  | Dang text |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Roaming Data** | | |
| **Trường** | **Mô tả** | **Định dạng** |
| 1. Record Type | Phân biệt loại CDR của từng dịch vụ. | Dạng số.  50 Roaming Voice MO, 51 Roaming Voice MO, 52 Roaming SMS MO, 53 Roaming Data |
| 1. Date, time | Thời gian bắt đầu theo giờ Việt Nam | Dạng date time theo format DD/MM/YYYY HH24:MI:SS |
| 1. ISDN |  | Dạng text |
| 1. IMSI |  | Dạng text |
| 1. Duration |  | Dạng số |
| 1. Volume up |  | Dạng số |
| 1. Volume down |  | Dạng số |
| 1. Code |  | Dạng text |
| 1. PLMID |  | Dang text |