1. Table Classes: bảng này gồm các lớp học.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Column name | Data type | Nullable | Description |
| 1 | ClassID | INT | No | ID nay tu tang |
| 2 | ClassName | VARCHAR(500) | yes | Các lớp học như: 10,11,12, lớp luyện thi |
| 3 | ClassDes | VARCHAR(500) | yes | Chú thích nếu có |