|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bảng** | **Ý Nghĩa** | **Ghi Chú** |
| 1 | User | Lưu trữ thông tin của người dùng | Mỗi user thuộc về một vùng nhất định |
| 2 | RegionTimezone | Xác định vùng và múi giờ |  |
| 3 | EmailContentUser | Lưu trữ nội dung email của người dùng |  |
| 4 | EmailContentSystem | Lưu trữ nội dung email của hệ thống |  |
| 5 | Admin | Lưu trữ nhông tin của người quản trị |  |
| 6 | SendingEmailSettings | Lưu trữ các thiết lập của tác vụ gửi email |  |
| 7 | SendingEmailSettingsType | Lưu trữ các phương thức gửi email |  |
| 8 | Project | Lưu trữ thông tin của project, bao gồm các section và task. | Các project do mỗi user lập ra. Một user có thể lập một hoặc nhiều project. Project có thể có một hoặc nhiều section/task hoặc không có section/task nào |
| 9 | Section | Lưu trữ thông tin các section, gồm các task, subtask | Một section chỉ nằm trong một project cụ thể, section có thể có một hoặc nhiều task hoặc không có task nào |
| 10 | NotificationUser | Lưu trữ thông báo của người dùng |  |
| 11 | NotificationSettings | Lưu trữ cài đặt thông báo |  |
| 12 | NotificationSettingsType | Lưu trữ loại cài đặt thông báo |  |
| 13 | NotificationType | Lưu trữ loại thông báo |  |
| 14 | Task | Lưu trữ thông tin của task và subtask | Task phải nằm trong một project cụ thể, có thể có hoặc không có section ở bên ngoài, có thể có hoặc không có subtask. |
| 15 | Subtask | Cho biết các công việc chia nhỏ của một task | Một hoặc nhiều subtask sẽ nằm trong một task |
| 16 | Pomodoro | Là bộ đếm giờ, pomodoro đặc trưng cho việc xác định thời gian hoàn thành các task | Pomodoro phải nằm trong một task cụ thể |
| 17 | Priority | Cho biết độ ưu tiên của các task/subtask | Độ ưu tiên phải nằm trong một task cụ thể |
| 18 | Tag | Cho biết task đó thuộc loại nào | Loại task phải nằm trong một task cụ thể |
| 19 | Progress | Cho biết tiến độ hoàn thành task | Tiến độ phải nằm trong một task cụ thể |
| 20 | Repeater | Lưu trữ trạng thái lặp lại task sau một khoảng thời gian/thời điểm cụ thể | Phải nằm trong một task cụ thể |