|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Phân loại** | **Ràng buộc** | **Giá trị khởi tạo** | **Ghi chú** |
| 1 | region\_id | varchar | Khóa | Duy nhất, theo định dạng "RT00001" | "RT00001" | Mã vùng |
| 2 | region\_name | varchar | Đa trị | Không chứa số và kí tự đặc biệt, trừ khoảng trắng | "Vietnam" | Tên vùng |
| 3 | region\_timezone | int | Giá trị rời rạc | N/A | 0 | Múi giờ |