Quy tắc đặt tên trong database

# Vocabulary

# Meaning

* M\_category:

+ n : danh từ

+ v: động từ

+ adj: tính từ

+ adv: trạng từ

# Grammar

* G\_level : N1, N2, N3, N4, N5
* Reading\_id theo bảng readingdocument

# Kanji

* K\_level : N1,N2,N3,N4,N5
* Reading\_id theo bảng readingdocument

# Traininglistening

* Lis\_level : N2N3 hoặc N4N5

# Sourcefile

* Sourcefile\_id: chỉ gồm chữ và số (không chứa kí tự đặc biệt)

# Conversation

* C\_id: có dạng:

+ SC\_x (SC: sơ cấp, x: bài số mấy, ví dụ: SC\_1, SC\_2)

+ TC1\_x, TC2\_x (TC1: trung cấp 1, TC2: trung cấp 2, x: bài số mấy, ví dụ: TC1\_1)

* C\_level: SC, TC1, TC2

# Contact

* Contact\_type: Opinion, Q&A
* Contact\_status:
  + 1: chưa trả lời
  + 0: đã trả lời

# User

* U\_id:
  + 1: superadmin
  + 2-> : admin or member
* U\_role:
  + 1: admin
  + 2: member
* U\_status:
  + 1: actived
  + 0: ban

# Readingdocument

* Reading\_id:
  + SC\_x (SC: sơ cấp, x: bài số mấy, ví dụ: SC\_1, SC\_2)
  + N3\_soumatome\_x( x: số thứ tự)
  + N2\_soumatome\_x( x: số thứ tự)
* Reading\_level: N1,N2,N3,N4,N5

# Test

* Test\_id:
  + N2\_Dokkai\_001 (reading)
  + N2\_Choukai\_001 (listening)
  + N2\_Bunpou\_001 (grammar)
  + N2\_Moji\_001 (vocabulary)

Tương tự với mức độ N3, N4

* Test\_category:
  + Reading
  + Listening
  + Grammar
  + Vocabulary
* Test\_level:
  + N2
  + N3
  + N4

# Answer

* Answer\_correct:
  + 1: true
  + 0: false