|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Phân loại** | **Ràng buộc** | **Giá trị khởi tạo** | **Ghi chú** |
| 1 | user\_id | varchar | Khóa | Duy nhất, theo định dạng "US00001" | "US00001" | Mã user |
| 2 | user\_name | varchar | Đa trị | Không chứa số và kí tự đặc biệt, trừ khoảng trắng | null | Tên user |
| 3 | user-email | varchar | Đa trị | Phải có kí tự '@' | null | Email của user |
| 4 | user\_login\_type | int | Giá trị rời rạc | N/A | 0 | Phương thức đăng nhập - 0: Đăng nhập bằng username, password - 1: Đăng nhập bằng Google account |
| 5 | user\_username | varchar | Đa trị | Không chứa kí tự đặc biệt, ngoại trừ '\_', bắt đầu bằng chữ | "user" + user\_id | Tên đăng nhập của user |
| 6 | user\_passhash | varchar | Đa trị | Không chứa khoảng trắng, tối thiếu 8 kí tự | "12345678" | Mật khẩu của user |
| 7 | user\_token | varchar | Đa trị | N/A | null | Token của user (dùng ở CSDL) |
| 8 | user\_created\_date | datetime | Đối tượng phụ | Theo đúng định dạng dd/MM/yyyy | Ngày hiện tại | Ngày tạo user |
| 9 | region\_id | varchar | Khóa | Theo định dạng "RT00001" | "RT00001" | Mã vùng của user |