**Câu lệnh truy vấn nhanh DB VHKT DB**

|  |  |
| --- | --- |
| Câu lệnh | Ý nghĩa |
| **Bảng log\_elasticsearch** | |
| SELECT \* FROM log\_elasticsearch ORDER BY `time`DESC LIMIT 30; | Lấy 30 các bản ghi với time lớn nhất |
| SELECT \* FROM log\_elasticsearch WHERE `alerts\_code` LIKE '%W04%' ORDER BY `time` DESC LIMIT 30; | Lấy 30 bản ghi bị lỗi w04 với time từ cao đến thấp |
| **Bảng history\_error** | |
| SELECT \* FROM history\_error WHERE STATUS = 2 ORDER BY `id` DESC | Lấy toàn bộ các bản ghi với id từ cao xuống thấp bảng history\_error với trạng thái = 2 |
| SELECT \* FROM history\_error WHERE `ERROR` LIKE '%W04%' ORDER BY `update\_time` DESC LIMIT 30; | Lấy 30 bản ghi mới nhất với mã lỗi W04  *Tên cột in hoa, in thường đều hiểu* |
| SELECT sms\_status,error,error\_name,VALUE,limited\_value,STATUS,update\_time,TIME FROM history\_error WHERE `ERROR` LIKE '%W04%' ORDER BY `update\_time` DESC LIMIT 30; | Lấy 30 bản ghi mới nhất với mã lỗi W04  Chọn theo trường: |
| SELECT \* FROM history\_error WHERE `ERROR` LIKE '%timeout\_payment%' ORDER BY `update\_time` DESC LIMIT 30; | Lấy 30 bản ghi mới nhất với mã lỗi timeout\_payment |
| SELECT error FROM `history\_error`; | Lấy 1 cột trong bảng |
| SELECT update\_time,error\_name,error,TIME, value, limited\_value FROM history\_error WHERE `ERROR` LIKE '%telnet\_fail%' ORDER BY `update\_time` DESC LIMIT 30; | Lấy 1 số cột trong bảng với trường update\_time sắp sếp từ cao xuống thấp |
| **Tìm kiếm theo tên** | |
| SELECT \* FROM list\_error WHERE `error\_name` LIKE '%disk\_usage\_10.60.99.211%' |  |