| No\* | Tables | Columns | Rules |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | All tables | \*id | số(0-9)  không khoảng trắng |
|  |  | \*date | dd/MM/yyyy |
| \*name | không kí tự đặc biệt(\*,&,...)  viết hoa ký tự đầu tiên mỗi từ |
| Bank | số(0-9)  không khoảng trắng |
| Salary  Price  Total  Quantity  Floor  Square  Noperson | số(0-9)  không khoảng trắng |
| status |  |
| 1 | Account | username | unique  không kí tự đặc biệt(\*,&,...)  không khoảng trắng |
| password | không khoảng trắng |
| 2 | Person  ServiceProvider | Email | không kí tự đặc biệt(\*,&,...)  kết thúc bằng đuôi “@gmail.com”  không khoảng trắng |
|  |  | Sđt | số(0-9)  đủ 11 số  không khoảng trắng |
| 3 | Person | CCCD | số(0-9)  đủ 12 số  không khoảng trắng |
|  |  |  |  |