|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên | Kiểu | Ý nghĩa | Miền giá trị | Giá trị mặc định | Ghi chú |
| 1 | Name Task1, Name Task2,…. | string | tên Task | N/A | N/A |  |
| 2 | Status, done | boolen | Định nghĩa trạng thái task | Chuyển từ trạng thái Status (to do) sang done | Status (to do) |  |
| 3 | tagId | String | Lưu mã phân loại | N/A | N/A |  |
| 4 | priorityId | String | Lưu mã mức độ ưu tiên | Mức độ ưu tiên từ 4-1 | Ưu tiên 4 – bình thường |  |