| Cấp độ | Mô tả ngắn | Ví dụ sử dụng |
| --- | --- | --- |
| TRACE | Chi tiết nhất, theo dõi từng bước nhỏ trong code. | Theo dõi từng vòng lặp, từng bước xử lý hàm. |
| DEBUG | Gỡ lỗi, theo dõi trạng thái biến, luồng logic. | In giá trị biến khi xử lý đăng nhập. |
| INFO | Thông tin vận hành bình thường. | Người dùng đăng nhập, hệ thống khởi động. |
| WARN | Cảnh báo, có rủi ro nhưng chưa lỗi. | Kết nối chậm, dữ liệu sai nhưng được xử lý. |
| ERROR | Lỗi chức năng, không gây sập hệ thống. | Ghi lỗi khi lưu DB thất bại. |
| FATAL | Lỗi nghiêm trọng, gây dừng hệ thống. | Không kết nối được DB khi khởi động. |