* **Câu query:** 
  + **Nội dung**: (ví dụ)

Cho biết các tên quảng cáo và thông tin sản phẩm của các sản phẩm có ngày bắt đầu quảng cáo trước ngày 20-11-2011, có số lượng voucher bán trên 100.

* + **SQL:** (ví dụ)

SELECT sp. maQC, COUNT(v.maVoucher)

FROM (dbo.SAN\_PHAM\_QUANG\_CAO sp JOIN dbo.THONG\_TIN\_SAN\_PHAM tt ON sp.maSP = tt.maSP) JOIN dbo.VOUCHER v ON sp.maQC = v.maQC

WHERE sp.thoiGianBatDauQC > CAST('11/20/2010' AS DATETIME)

GROUP BY sp.maQC

HAVING COUNT(v.maVoucher) > 100

* **Thí nghiệm**:
* Execution Plan:
* Thống kê:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lần** | **Kiểu** | | | | | | | |
| **Chỉ có index primary key** | | **Index trên thuộc tính A** | | **Index trên thuộc tính B** | | **….** | |
| **CPU Time** | **Elapsed Time** | **CPU Time** | **Elapsed Time** | **CPU Time** | **Elapsed Time** | **CPU Time** | **Elapsed Time** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng chi phí (đơn vị :ms) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí trung bình |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Biểu đồ thời gian:
* Phân tích:
* Quyết định lựa chọn: