Hãy xếp hạng các vận động viên trong mỗi quốc gia theo số huy chương họ đã kiếm được - số càng cao, thứ hạng sẽ càng cao. Ngoài ra những người sở hữu số huy chương giống nhau thì thứ hạng sẽ bằng nhau.

Kết quả trả về sẽ là thứ hạng của từng vận động viên (chỉ xếp hạng cho những vận động viên có hơn 1 huy chương) ở mỗi quốc gia dựa trên những huy chương họ đã giành được trong thế vận hội. Bảng trả về gôm 3 cột: country, athlete và rank\_n. Cột rank\_n ghi lại thứ hạng của vận động viên đấy ở quốc gia của họ dựa trên số huy chương họ đạt được. Kết quả trả về cần được sắp xêp theo cột country, rank\_n và tên vận động viên theo thứ tự tăng dần.

Với bảng summer\_medals, ta có cấu trúc như sau:

* Cột year (SMALLINT) : năm xảy ra sự kiện Olympic.
* Cột city (VARCHAR[50]) : thành phố diễn ra Olympic.
* Cột athlete (VARCHAR[50]) : vận động viên tham dự.
* Cột event (VARCHAR[50]) : sự kiện thi đấu được tổ chức trong mỗi bộ môn thể thao.
* Cột country (VARCHAR[50]) : quốc tịch của vận động viên tham dự.
* Cột medal (VARCHAR[50]) : huy chương mà vận động viên tham dự đạt được.

**Ví dụ**

Với dữ liệu của bảng:

summer\_medals

| **year** | **city** | **athlete** | **event** | **country** | **medal** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1920 | Antwerp | KASHIO Seiichiro | Doubles | JPN | Silver |
| 1920 | Antwerp | KUMAGAE Ichiya | Doubles | JPN | Silver |
| 1920 | Antwerp | KUMAGAE Ichiya | Singles | JPN | Silver |
| 1928 | Amsterdam | TAKAISHI Katsuo | 100M Freestyle | JPN | Bronze |
| 1928 | Amsterdam | TAKAISHI Katsuo | 200M Breaststroke | JPN | Gold |
| 1928 | Amsterdam | TAKAISHI Katsuo | 4X200M Freestyle Relay | JPN | Gold |
| 1928 | Amsterdam | KASHIO Seiichiro | 4X200M Freestyle Relay | JPN | Silver |
| 1928 | Amsterdam | TAKAISHI Katsuo | 4X200M Freestyle Relay | JPN | Silver |
| 1896 | Athens | TAKAISHI Katsuo | 100M | JPN | Bronze |
| 1896 | Athens | TAKAISHI Katsuo | Singles | JPN | Gold |

Kết quả đầu ra sẽ là:

| **country** | **athlete** | **rank\_n** |
| --- | --- | --- |
| JPN | TAKAISHI Katsuo | 1 |
| JPN | KASHIO Seiichiro | 2 |
| JPN | KUMAGAE Ichiya | 2 |

Giới hạn thời gian thực thi: 0.5 giây (PosgreSQL)