Tạo và xoá cơ sở dữ liệu

* Tạo cơ sở dữ liệu:

|  |
| --- |
| Create database (db\_name)  [[Default] Character Set (charset\_name)]  [[Default] Collate (collation\_name)] |

* Thay đổi cơ sở dữ liệu:

|  |
| --- |
| Alter database (db\_name)  [[Default] Character Set (charset\_name)]  [[Default] Collate (collation\_name)] |

* Xoá:

|  |
| --- |
| Drop database (database\_name); |

* Collate định nghĩa các rule về việc data được sắp xếp hay so sánh như thế nào, có phân biệt hoa thường hay không.
* Charset là bảng mã, là một tập hợp các ký tự
* Một câu lệnh có thể xuống dòng liên tục tuỳ thích và nó chỉ chạy hết tất cả các dòng của câu lệnh cho đến khi gặp “;” thì dừng.