Bảng lich\_su

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id lịch sử |
| Id\_nguoi\_dung | Kiểu chuỗi | Id người dùng |
| diem | Kiểu số nguyên | Điểm |
| thoi\_gian | Kiểu ngày giờ | Thời gian |
| xu | Kiểu số nguyên | Xu |

Bảng nguoi\_dung

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu chuỗi | Id người dùng |
| mat\_khau | Kiểu chuỗi | Mật khẩu |
| email | Kiểu chuỗi | Email |
| so\_dien\_thoai | Kiểu chuỗi | Số điện thoại |
| diem | Kiểu số nguyên | Điểm |
| xu | Kiểu số nguyên | Xu |
| trang\_thai | Kiểu số nguyên nhận giá trị 1 hoặc 0 hoặc null | Trạng thái |

Bảng binh\_luan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id bình luận |
| id\_bo\_cau\_hoi | Kiểu số nguyên | Id bộ câu hỏi |
| id\_nguoi\_dung | Kiểu chuỗi | Id người dùng |
| noi\_dung | Kiểu chuỗi | Nội dung |
| thoi\_gian | Kiểu ngày giờ | Thời gian |

Bảng chi\_tiet\_lich\_su

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id\_lich\_su | Kiểu số nguyên | Id lịch sử |
| id\_nguoi\_dung | Kiểu chuỗi | Id người dùng |
| id\_lua\_chon | Kiểu số nguyên | Id lựa chọn |
| id\_cau\_hoi | Kiểu số nguyên | Id câu hỏi |
| id\_bo\_cau\_hoi | Kiểu số nguyên | Id bộ câu hỏi |
| diem | Kiểu số nguyên | Điểm |
| thoi\_gian | Kiểu số nguyên | Thời gian trả lời câu hỏi |

Bảng phong

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id phòng |
| id\_nguoi\_dung | Kiểu chuỗi | Id người dùng |
| id\_bo\_cau\_hoi | Kiểu số nguyên | Id bộ câu hỏi |
| diem | Kiểu số nguyên | Điểm |
| thoi\_gian | Kiểu ngày giờ | thời gian |

Bảng bo\_cau\_hoi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id bộ câu hỏi |
| id\_linh\_vuc | Kiểu số nguyên | Id lĩnh vực |
| thoi\_gian | Kiểu dữ liệu ngày | Thời gian |

Bảng lua\_chon

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id lựa chọn |
| id\_cau\_hoi | Kiểu số nguyên | Id câu hỏi |
| id\_bo\_cau\_hoi | Kiểu số nguyên | Id bộ câu hỏi |
| noi\_dung | Kiểu chuỗi | Nội dung |
| trang\_thai | Kiểu số nguyên nhận giá trị 1 hoặc 0 hoặc null | Trạng thái |

Bảng cau\_hoi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id câu hỏi |
| id\_bo\_cau\_hoi | Kiểu số nguyên | Id bộ câu hỏi |
| id\_cap\_do | Kiểu số nguyên | Id cấp độ |
| noi\_dung | Kiểu chuỗi | Nội dung |
| giai\_thich | Kiểu chuỗi | Giải thích |
| thoi\_gian | Kiểu số nguyên | Thời gian trả lời câu hỏi |

Bảng cap\_do

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id cấp độ |
| ten\_cap\_do | Kiểu chuỗi | Tên cấp độ |
| diem | Kiểu số nguyên | Điểm |

Bảng linh\_vuc

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên cột | Kiểu dữ liệu | Chú thích |
| id | Kiểu số nguyên | Id lĩnh vực |
| ten\_linh\_vuc | Kiểu chuỗi | Tên lĩnh vực |