Danh sách các kiểu dữ liệu xử lý:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Kiểu dữ liệu** | **Ý nghĩa** | **Ghi chú** |
| 1 | Integer | Số nguyên |  |
| 2 | String | Chuỗi kí tự |  |
| 3 | Array | Mảng |  |
| 4 | LocalDateTime | Thời gian |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Danh sách thuộc tính kiểu dữ liệu **Integer**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thuộc tính** | **Kiểu Ràng buộc** | **Giá trị khởi động** | **Ghi chú** |
| 1 | SoNgayQuyDinh | Không có | 0 |  |
| 2 | SoNgayDiLam | Không có | 0 |  |
| 3 | ThoiGianTinhLuong | Không có | Ngày giờ hiện tại |  |
| 4 | GiaTriLuong | Không có |  |  |