|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thuộc tính** | **Kiểu dữ liệu** | **Phân loại** | **Ràng buộc** | **Giá trị khởi tạo** | **Ghi chú** |
| 1 | project\_id | varchar | Khóa | Duy nhất, theo định dạng "PJ00001" | "PJ00001" | Mã project |
| 2 | project\_name | varchar | Đa trị | Không chứa kí tự đặc biệt, trừ khoảng trắng | "To-do" | Tên project |
| 3 | project\_created\_date | datetime | Giá trị rời rạc | Theo đúng định dang dd/MM/yyyy | Ngày hiện tại | Ngày tạo project |
| 4 | project\_deleted\_date | datetime | Giá trị rời rạc | Theo đúng định dang dd/MM/yyyy, phải sau project\_created\_date | Ngày hôm sau | Ngày xóa project |
| 5 | project\_status\_id | boolean | Giá trị rời rạc | Chỉ mang giá trị true hoặc false | true | Trạng thái của project - True: Chưa xóa - False: Đã xóa |
| 6 | user\_id | varchar | Khóa | Theo định dạng "US00001" | "US00001" | Mã user |