## بسمه تعالىى

## T-SQL آموزش دستورات و واهنماى استفاده در Delphi7

## WWW.SoftGozar.Com

بــرای اســتفاده از اكثــر دســتورات sql نـوع ديتـابيس مــورد اســتفاده در رــروزه مـهــم نيـسـت (paradox,ado,interbase,...) sql بيشتر مشـكلاتى كه در تالارهاي برنامه نويسـي مطرح شــدند رو ميـشـه بـا اسـتفاده از دسـتورات خيلى راحت تر حل كرد در زبانهاى برنامه نويسـى ديگه هم قابل استفاده هست پس يادگيرى اون لازمه

## چحند نكته برای شـروع:

-در تمام آموزشـها فرض بر اين هـسـت كـه دوسـتان در ارتبـاط دادن پايگـاه داده بـا برنامـه كـاربردى مـشـكلى

- دسـورات sql به حروف كوچِك و بزرگ حسـاس نيستند ( select با SELECT فرقى ندارد)
 - دستورات در كاميوننت های ADO به كار گرفته ميشـه
: SQL (Structured Query Language) مقدمه ای بر
(American National Standards Institute) (اسـاندارد شـده و برای دستكارى ديتابيس ها، بازيابى و update داده ها در بانك هاى اطلاعاتى مفيد مى باشـد. بردر ديتابيســارى MS Access, Paradox, DB2, Informix, MS SQL Server, My SQL, Oracle, Sybase

استفاده ميشـود.
(SQL/PSM, SQL PL, T-SQL, MySQL, PL/SQL, PL/pgSQL , متاسـفانه ورثن هاى مختلفى از اين زبان وجود دارد (سـازگارى داشـته باشـند بايد از كلمات كليـدى يكسـان در اسـتفاده ANSI ...اما برای اينكه همه آنها با اسـتاندارد های مشابه پشتيبانی كنند. (مانند SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE و غيره)
© SQL
زبان پرس و جوى ساخت يافته است
به شـما اجازه ميدهد تا به آسـانى به ديتابيس ها دسترسـى داشـته باشـيد ميتواند برای ديتابيس ها پرس و جو ايجاد كند ميتواند داده ها را از ديتابيس بازيابى كند كند
 ميتواند ركوردى را از ديتابيس حـيس حذف كند ميتواند ركوردهای ديتابيس را به روز كند براى يادگيرى آسـان اسـت SQL

```
SELECT column_name(s) FROM table_name
```

no , name , cost , color , مربوط به مشخصات كالا داريم كه دارای فيلدهای inventory فرض كنيد جدولى با نام .weight

```
select name,cost from inventory
```

تمامي فيلدهاى مربوط به سـتون name,cost رو به ما نشـون ميده
 فيلدها " * " رو قرار بديم. به صورت زير:

```
select * from inventory
```

حالا اين دسـتورات رو چطور در دلفى اسـتفاده كنيم؟ از تب ADO يه كامپوننت ADOQuery به فرم اضافه كنيد و كد رو در يه button به صورت زير بنويسـيد:

```
ADOQuery1.Close;
ADOQuery1.SQL.Clear;
ADOQuery1.SQL.Add('select * from table_name');
ADOQuery1.Open;
```

سوالى كه اينجا هست اينه كه چطور نتايج دلخواه رو بر اساس يه مقدار متغير نمايش بديم؟ براى اين كار بايـد از دستور where استفاده كرد.

```
SELECT column FROM table WHERE condition
```

در قسمت condition ميتونيم از شرط هاى مختلف استفاده كنيم فرض كنيد در همون جدول مشخصات كالا ميخوايم كالاهايى كه نام اونــا در يــ edit نوشــته ميـشه رو نمـايش

```
ADOQuery1.Close;
ADOQuery1.SQL.Clear;
ADOQueryl.SQL.Add('select * from inventory where name=:param');
ADOQuery1.Parameters.ParamValues['param']:=Edit1.Text;
ADOQuery1.Open;
```

همونطور كه مى بينيد اينجا از "يارامتر" استفاده شده.
عملكُرهاى مقايسه ای در sql (كه ميتونيم برای شرط هاى مختلف در قسمت condition استفاده كنيم):

```
=,<>,< < > < < , >=
```

>> به معناى نا مساوى هست.
همجֶنين ميتونيد از عملكُرهاى منطقى AND و OR براى پیاده سازيهاى مختلف استفاده كنيد.

دسـور ديگه ای كه كاربرد زيادى در select داره ORDER BY هست كه برای مرتب سـازى نتايج بر اسـاس يـه فيلــد
خاص اسـتفاده ميشـه. شـكل كلى دستور:

```
SELECT * FROM table_name ORDER BY column
```

توجه :اگر به جاى * از نام فيلد استفاده كنيد، مرتب سازى بايد بر اسـاس فيلدى باشـه كه در نتيجـه هـم نمـايش داده ميشـه. ميشـه در قسمت order by از نام چچند فيلد اسـتفاده كرد .مزيت اين كار اين هست كه اگر در فيلد اولـى دو مقـدار


```
select * from inventory order by name,weight
```

در اينجا اگر دو كالا با نام يكسان وجود داشـته باشـه، بر اسـاس وزن مرتب ميشـن
 كه ASC قرار داشـه باشـه به صورت صعودى. حالت پيش فرض در زمانی كه شـما حالت مرتب سـازى رو مـشـشص نكنين، صعودى هست.

برای اينكه دستورات رو بهتر متوجه بشـين، مثالها رو با همون جدول inventory كه در اولين آموزش گغـتم پيگيـرى ميكنم.

فرض كنيد شـما ميخواين تمام مقادير بين دو مقدار مشـخص رو داشـته باشـين. مـثلا مقـاديرى كـه وزن اونهـا از 10 بيشتر و از Vo كمتر باشهـه با توبحه به آموزشـهايى كه تا حالا كفته شـده با اسـتفاده از where و عملكر and ميشـه اين كار رو به صورت زير انجام داد:

```
select * from inventory where weight>15 and weight<75
```

اما يه راه ديگه هم هسـت. ميتونين به جاى نوشـتن شـرط هاى مختلف از between استفاده كنيد:

```
with ADOQuery1 do begin
    close;
    sql.Clear;
    sql.add('select * from inventory where weight between 15 and 75');
    open;
    end;
```

كد بالا مشخصات تمام كالاهايى رو برميگردونه كه وزن اونها بين 1 و Vo هست.

 رنگ اونها قرمز، سفيد، آبى و سبز هست) :

```
with ADOQuery1 do begin
    close;
    sql.Clear;
    sql.add('select * from inventory where color in
(") ;
    open;
    end;
```

توى يست قبلى يادم رفت كه در مورد between , in يه توضيح بـدم كـه چطـور ميـشه مقـدار مـورد جـستجو رو از كاربر دريافت كنن.

اگر قرار باشـه كاربر از edit استفاده كنه و مقادير مورد نظر رو وارد كنه، در اكثـر دسـتورات sql مقـادير متــى حتمـا بايد بين "" قرار بكيره ("متغير") ولى براى مقادير عددى نيازى به " " نيست. مثال برای between زمانى كه در فيلد عددى جستجو ميكنيم:

```
with adoqueryl do begin
close;
sql.clear;
sql.Add('select * from inventory where weight between '+Editl.Text+' and
'+Edit2.Text);
open;
```

end;

مثال براى in زمانى كه در فيلد متنى (رشته) جستجو ميكنيم:

```
ADOQuery1.Close;
ADOQuery1.SQL.Clear;
ADOQuery1.SQL.Add('select * from inventory where name in
("'+Edit1.Text+'","'+Edit2.Text+'","'+Edit3.Text+'","'+Edit4.Text+'")');
ADOQuery1.Open;
```

توجه: در دستور in فرقى نداره كه مقدار عددى باشه يا رشته، حتما از پرانتز استفاده كنيد.

در حالت عادى وقتى كه از query ها استفاده ميشـه title مربوط به dbgrid نام فيلدهايى هست كه در دسـتورات
 براى حل اين مشـكل ميتونيد از Alias اسـتفاده كنيد. شـكل كلى دسـتور به صورت زير هسـت:

SELECT column AS column_alias FROM table

حالا ميخوايم كه نتايج در dbgrid به صورتى نشـون داده بشـه كه دو فيلد name,color انتخاب شــده و title مربـوط به اونها "نام و رنگ" باشه:

```
with ADOQuery1 do begin
    close;
    sql.Clear;
    sql.add('select name as fi, color as ر~_ from inventory');
    open;
    end;
```

 داده شـده براى كوتاه كردن نام جدول استـفاده كنيد و جدول رو با نام دلخواه در برنامه خودتون به كار بكيريد.

## : DISTINCT



 مشـكل اسـتفاده از DISTINCT در SQL هستـ.

شـكل كلى دسـور به صورت زير هست :

## SELECT DISTINCT column FROM table

به طور كلى اين مورد به شـما كمك ميكنه مقادير منحصر به فرد يك فيلد رو داشته باشـيد.
فرض كنيد ليست كالاهاى موجود در جدول نمونه رو ميخوايم تا بدونيم كه چه كالاهـايى موجـود هـسـت، مطمئنـا نيازی به نام هاى تكرارى نداريم:

```
with adoquery1 do begin
close;
sql.clear;
sql.add('select distinct name from inventory');
open;
end;
```

يكى ديگه از دسـتوراتى كه زمان جستجو خيلى كارآمد هست، دسـتور LIKE هست كه به همراه where استفاده



شـكل كلى دسـتور:

SELECT column FROM table
WHERE column LIKE pattern

در قسمت pattern مشخص ميكنيم كه نتيجه حاصل بر چه اساسـى باشه.
به مثال توجه كنيد:

```
with ADOQuery1 do begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('select * from inventory where name like "'+Edit6.Text+'%"');
open;
end;
```

فرض ميكنيم كه مقادير فيلد name قطعات سـت افزارى هسـتند. در مثال بـالا اگـر در edit1 مقـدار "مـانيتور" وارد
 نمايش در مياد.

 اگر به محل كاربرد "\%" دقت كنيد، خودتون ميتونيد شـرط هايى كه با نياز شـما سـازگارتر هستنـد بنويسيد.
 به شـما نمايش بده. پس شـما ميتونيد اطلاعاتى رو كه ميخواین از دو يا چند جحدول انتخاب كنيد.

اين كار به JOIN معروف هست.

```
SELECT table_1.column1, table_1.column2, table_2.column
FROM table_1, table_2
WHERE condition
```

كاربرد join در جداول master/detail بيشتر هست كه جدولـها بر اساس يك فيلد كليد با هــم ارتباط دارنــــ فـرض
 جدول orders كه سفارش اشخاص بر اساس كد كالا در اون ذخيره ميشه (يـس فيلـد no كـه در inventory كليـد
اصـلى هـست، در orders بـه عنـوان كليـد خـارجى اسـتفاده ميـشه) فيلـدهاى جــدول orders ميتونـه " no - fname - Iname - (كليد اصلى)person_id

حالا ما ميخوايم ببينيم چحه افرادى چه كالاهايى رو سفارش دادند:

```
with adoquery1 do begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('select orders.fname, orders.lname, inventory.name from orders,
inventory where inventory.no=orders.no');
open;
end;
```

نتيحه حاصل شامل نام و نام خانوادگى اشخاص از جدول orders و نام كالا از جدول inventory هست.

```
SELECT field1, field2, field3
FROM first table
INNER JOIN second_table
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield
```

: LEFT JOIN شكل كلى دستور در

```
SELECT field1, field2, field3
FROM first_table
LEFT JOIN second_table
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield
```

شكل كلى دستور در RIGHT JOIN :

```
SELECT field1, field2, field3
FROM first table
RIGHT JOIN second_table
ON first_table.keyfield = second_table.foreign_keyfield
```

مثال برای: Inner Join

```
with adoqueryl do begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('select inventory.name, inventory."cost", orders.fname,
orders.lname');
sql.Add('from inventory');
sql.Add('inner join orders');
sql.Add('on inventory.no=orders.no');
open;
end;
```

در Inner join تمام ركوردهای دو جدول، هر جا كه شـرط مطابقت داشته باشـه نمايش داده ميشـه و اگر در جدول اول ركوردى وجود داشـته باشـه كه با هيهج ركوردى از جدول دوم مطابقت نداشـته باشـه، در نتيجـه نــايى نمـايش داده نميشه. در Left join تمام ركوردهـا از جــدول اول نمـايش داده ميـشـه، حتـى اگـر بـا هـيج ركـوردى از جــدول دوم مطابقـت

نداشته باشـه. عمل ميكنه و تمام ركوردهاى جدول دوم رو نمايش ميده، حتى اگـر بـا هـم مطابقـت نداشـته باشـند.
با روش آزمون و خطا و مثالهاى مختلف ميتونين دقيقا متوجه شـين كه كار اين دسـورات رات چیى هست.

 اگر از left join استفاده كنيم علاوه بر ليست شـدن ركوردهايى كه با شـا شارط مطابقت دارند، بقيه ركوردهـاى جــدول اول هم در نتيجه نهايى هسـت. يعنى كالاهايى كه كسـى اونها رو سـفارش نداده.

و در صورتى كه از right join اسـتفاده كنيم، باز هم علاوه بر ليست شـدن ركوردهايى كه با شـرط مطابقـت دارنـد،


# توضيح: مثال اين قسـمت توسط دوسـت عزيز DrXoX آماده شـده: براى درك بهتر مطلب شـكل زير فكر كنم خوب باشه 

Tablel

| ID | Name |
| :---: | :---: |
| 1 | ck |
| 2 | رضنا |
| 3 | 2000 |

Table2

| ID | City |
| :---: | :---: |
| 1 | Óló |
| 2 | د年 |
| 4 |  |

Select Name, City From Table1 Inner join Table2 On Table1.ID = Table2. $\mathbb{D}$
Inner Join

| Name | City |
| :---: | :---: |
| ${ }_{5}$ | ¢0¢ |
| Jضا | + |
|  |  |

Select Name, City From Table1 Left join Table2 On Table1.ID = Table2. $\mathbb{D}$
Left Join

| Name | City |
| :---: | :---: |
| ع | O) |
| ) | ص\% |
| 1020 | Null |

Select Name, City From Tablel Right join Table 2 On Table1.ID = Table2.ID
Right join

| Name | City |
| :---: | :---: |
| ck | ¢ |
| ) | دٌ |
| Null |  |

يكى ديگه از توابعى كه ميتونه مفيد باشـه IS NULL هسـ. اين تابع زمانى كاربرد داره كه شما ميخواى تمام فيلدهاى null (خالى) رو پيدا كنى. شـكل كلى دسـتور:

```
SELECT Column FROM table WHERE column IS NULL
```

كد زير تمام ركوردهايى رو برميگردونه كه فيلد name اونـا خالى هسـت:

```
with adoquery1 do begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('select * from inventory where name is null');
open;
end;
```

توجه كنيد كه null با (" ") space تفاوت داره.
منظور از " " ، كاراكتر فضاى خالى هست كه با فشـردن كليد space كيبورد ايجاد ميشه .يعنى اگر فيلدى در ظاهر
 مربوط به زمانى هست كه هيشج كاراكترى يا داده اي در فيلد وجود نداره.

اگر خواستيد ركوردهای پر شـده رو پیدا كنيد، دستور رو به صورت زير تغيير بديد:

```
select * from table where FieldName is not null
```


## استفاده از محاسـبات رياضى:

در حالت عادى و قتى كه از table ها استـفاده ميشـه، براى محاسـبات روى تمـام مقـادير يــه فيلـد، ميومـديم و يــه
 اسـتفاده از دسـتورات sql فوق العاده راحت هسترد ور

شـكل كلى دسـتور:

```
SELECT field1,field2,field3 <arithmatic operation> AS AliasName FROM table
```

به جاى قسمت >arithmatic operation> يه عبارت محاسـباتى قرار ميگيره. به مثال توجه كنيد (تمام مقادير فيلد cost با • . . . ج جمع ميشـه و در ستون new_cost قرار ميگيره) :

```
with adoquery1 do begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('select name,cost+2000 as new_cost from inventory');
open;
end;
```

يه سرى تابع خيلى مفيد براى انجام عمليات روى فيلدها داره كه ميتونه خيلى مفيد باشـهـ. ايـن توابـع در دو دسته كلى قرار گرفته Aggregate Functions و Scalar functions :
: Aggregate توابع

```
SUM (column)
جمـوع مـقـاديـر فـيــــد
AVG (column)
```



```
MAX (column)
بـيـشتريـن مــــ)
MIN (column)
كـمتريـن مـقـد ار فـيــــد 
COUNT (column)
* تـــد اد سطر هـاى يـك فــيــــ) Null)
COUNT (*)
تـعـداد كـل ركـورددهـاى جـدول
FIRST (column)
اوو_ـــن مـعـدار فـيـــد 
LAST (column)
آخريـن مـقـدار فـيـــد 
```

برعكس توابع Aggregate كه بر روى تمام مقادير فيلد عمل ميكنه، اين توابع مقـادير رو تـــــــــ هـردازش ميكنـه و نتيجه رو نمايش ميده.

UCASE (column)
تبديل كاراكترهاى فيلد به حروف بزرگ (براى كاراكترهای a تا

LCASE ( column)
تبديل كاراكترهاى فيلد به حروف كوجك (براى كاراكترهاى A تا )

## MID (column, start, end)

از محل start به ميزان end كاراكتر از فيلد جدا كرده و نمايش ميدهد ( start و end اعداد صحيح هستند)

```
LEN (column)
```

مشخص كردن طول رشته هاى فيلد
INSTR (column, "ch")
نمايش محل وقوع كاراكتر ch در فيلد

LEFT (column, number)
جدا كردن تعداد كاراكتر مشخص، از سمت جب مقادير فيلد

```
RIGHT(column, number)
```

جدا كردن تعداد كاراكتر مشخص، از سمت راست مقادير فيلد

```
ROUND(column, decimals)
```

رند كردن اعداد اعشارى و مشخص كردن دقت اعشار

```
NOW ()
```

نمايش تاريخ و زمان
روش اسـتفاده:
شـكل كلى دسـتور:

SELECT function (column) FROM table

يك مثال براى حاصل جمع فيلد:

```
with adoquery1 do begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('select sum(cost) from inventory');
open;
```


## نــوشتـه شده تـوسط مـرد مـبـاح




- مـنــون

پاسـخ: بله درسـته .خروجى توابعى مثل ... max,min,first,count,avg يك عدد هسـت. اگر در به كار بردن اين توابع از نام مستعار اسـتفاده كنيد (استتفاده ازAS ) به صورت زير ميتونيد مقدارى كه query برميگردونه رو داشـته باشدنـيد (با table ها فرقى نداره) :

```
select sum(cost) as new_cost from inventory
```

روش دسـترسـ:

## ADOQuery1.FieldValues['new_cost'];

ولى اگر نام مستعار به كار نبريد، با اسـتفاده از شـماره فيلد كه از • شـماره گذارى ميشـه، ميتونيد بـه مقـدار فيلـد دسـترسـى داشـته باشـيد:

```
select sum(cost) from inventory
```

روش دسـترسـ:

ADOQueryl.Fields[0].Value;


شـما ميخواى سـتون هاى يك ركورد رو جمع بزنى يا يك ستون از همه ركوردها؟ اگه ميخواى مجموع سـتونهاى يك ركورد رو به عنوان يك سـون سـون جديد داشـته اشـى

```
Select fieldl+field2+....+fieldN as NewField from TableName
```

اما اگه مبخوای يك ستون رو از چند روكورد جمع بزنى

```
Select Sum(FieldName) As NewField From TableName
```



توجحه: توضيحات كامل در مورد Group by در ادامه آمده است.



كاملا درسته. فقط اين نكته رو اضافه ميكنم كه اگر ميخواى يك ستون رو جمــع بزنـى و بـر اســاس مقـدار يكتـا در فيلد ديگه نشـون بدى، بايد از group by استفاده كنى. نام فيلدى كه در قـسـمت وو وroup by نوشــته ميـشـه، بايـد حتما در جلوى select هم اومده باشـه.

```
with adoquery1 do begin
close;
sql.Clear;
sql.Add('select field1,sum(field2) from table ');
sql.Add('group by field1');
open;
```

توى اين پست ميخوام در مورد UNION توضيح بدم. اين دسـور برای انتخاب اطلاعات مربوط بـه هــم از دو يـا چنــد جدول هست، مثل Join . Jo شـكل كلى دسـتور:

```
SELECT field FROM table1
UNION
SELECT field FROM table2
```

-تعداد فيلدهايى كه در دستورهای select قرار ميگره بايد برابر باشـه -نوع داده فيلدهايى كه زير هم قرار ميگيرن بايد يكى باشـه

اين دسـتور اطلاعاتى رو كه از دو جدول بدسـت مياد به صورت يكتا (Distinct) و sort شـده در يك يك سـتون قرار ميده.
 گفته شـد، فقط به جاى union از union all استفاده ميشـه و البته ديگَ sort نميشه.

يكى از مواردى كه كاربرد زيادى هم در sql داره گروه بندى داده ها هست. زمانى كه از توابع aggregate استفاده ميكنيد، تمام داده هاى جدول رو بـا به عنوان نتيجه بر ميگردونـه. بـا اسـتفاده از group by ميتونيد بر اساس يك مقدار يكتا در فيلد، داده ها رو گروه بندى كنيد.

شـكل كلى دسـتور:

```
SELECT column, aggregate function(column) FROM table GROUP BY column
```

فرض كنيد در جدول inventory ارزش تمام كالاها رو به تفكيك هر كالا ميخواين:
select name, sum (cost) from inventory group by name

در كد بالا اگر در جدول چحند كالا با يك نام وجود داشته باشه،، qquery نوشته شـده مجموع فيلد cost مربوط بـه كالاهای همنام رو به عنوان نتيجه برميگردونه. نكته :فيلدى كه در جلوى group by نوشته ميشـه بايد در قسمت select هم باشـه.

زمانى كه داده ها رو گروه بندى ميكنيد، اگر نياز به دستورات شـرطى باشـه نميشـه از where استفاده كرد و بايـد از عبارت having استفاده كنيد. شـكل كلى دسـتور:

```
SELECT column, aggregate function (column) FROM table
GROUP BY column
HAVING aggregate function (column) condition value
```

فرض كنيد در جدول inventory ارزش تمام كالاها رو به تفكيك هر كالا و كالاهـايى كـه ارزش كلـى آنــا بـيـشتر از "

اميدوارم تا اينجا خسته نشـده باشـيد. دسـتورات مربـوط بـه بازيـابى داده هـا تقريبـا تمـام شــده، از امـروز ميخـوام
 ديگه از adoquery استفاده نميكنم و به جاى اون از ADOCommand استفاده ميشه كه در تب ADO هست.
: UPDATE
يكى از كارهايى كه هميشـه در ديتابيسـها انجام ميشـه ويرايش داده هايى هست كه قـبلا وارد شــده، بـراى ايـن كار از دستور UPDATE استفاده ميشـه.

همينطور كه از معنى اين كلمه مشخص هست، اين دستور براى ويرايش و اصلاح داده ها در جــدول هـا اسـتفاده

```
UPDATE table name
SET column_näme = new_value
WHERE column_name = some_value
```

در مقابل set مقدار جديد new_value براى فيلد column_name نوشـته ميشـه.
فرض كنيد در جدول inventory ميخوايم مقدار فيلد cost رو براى فيلد name تغيير بديم بـا ايـن شـرط كـه هـر جـا هسـت cost=new_cost بشـه.

ADOCommand1.CommandText:='update inventory set cost=new_cost where name=sample';
ADOCommand1.Execute;
: DELETE
تا حالا پيش اومده بخوايد چند سطر رو با هم از يك جدول حذف كنيد؟ حتما براى اين كار يه حلقه مينوشـتيد و... با استفاده از delete در sql ميتونيد خيلى راحت هر تعداد سطر رو از جدول با شـرايط خاص حذف كنيد.

```
DELETE FROM table_name
WHERE column name = some value
```

```
1:
INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2,....)
2:
INSERT INTO table_name (column1, column2,...)
VALUES (value1, value2,....)
```

روش اول برای زمانى هست كه قراره تمام فيلدها مقدار دهى شـه و لی دومى زمانی كـاربرد داره كـه فيلـدهای خاصى رو وارد ميكنيد.

فرض كنيد قرار هست در جدول inventory تمام فيلدها رو مقدار دهى كنيد:

```
ADOCommand1.CommandText:='insert into inventory values
('+edit1.Text+',"'+edit2.Text+'",'+edit3.Text+',"'+edit4.Text+'",'+edit5.Te
xt+')';
ADOCommand1.Execute;
```

ميبينيد كه مقدار دهى ه فيلد در


اين دستور اغلب برای BackUp گرفتن از جدول ها مورد استفاده قرار ميگيره. دقت كنيد كه شما بـا كاميونــتـ هـا هـم ميتونيد backup بكيريد اما از تمام ديتابيس. بس زمانى كه نيازى به backup تمام ديتابيس نيست بـيتـره كـه از select into استفاده كنيد.

شكل كلى دستور:

```
SELECT column_name(s) INTO newtable [IN externaldatabase]
FROM source
```

اين دستور فوق العاده انعطاف يذير هست، چون هم ميتونيد پشتيبان جدولها رو در همون ديتابيس ذخيره كنيـد و هم ميتونيد به يك ديتابيس ديكه انتقال بديد. حالت اول:

```
SELECT * INTO table_backup FROM table
```

حالت دوم:

```
SELECT * INTO table_backup IN backup.mdb FROM table
```

 گرفتن پشتيبان از وضعيت جارى، يشتيبان گيرى از چحند جدول درون يك جدول.

## استفاده از كاراكتر هاي خاص براي دستورات شرطي:

قبلا به همراه LIKE كاراكتر \% رو به كار برده بودم. اين كـاراكتر تمـام فيلـدهايي رو كـه بـا شــرط دســتور مطابقـت
 امروز ميخوام در مورد كاراكتر _ و [ [] توضيح بدم


```
LIKE AB
```

بنويسيم تمام فيلدهاي ...
 رو بخوايم چحي؟ از [] استفاده ميكنيم مثال:

```
LIKE [a-g]%
```

تمام فيلدها رو كه با حروف a,b,c,d,e,f,g شـروع ميشـند رو در نتيجه حاصل بر مي گردونه.
: ALTER TABLE
اين دسـتور يكي از دستورات DDL زبان T-SQL مي باشد كه به عنوان نمونه جهــت اضـافه نمـودن فيلـد بـه جــول توضيح داده مي شود.
اضافه كردن فيلد در زمان اجران اجرا: براي اين كار بايدد از ALTER TABLE استفاده كنيم:

شكل كلي دستور:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype
: table_name : نام فيلد : column_name
: datatype
فرض كنيد ميخواهيم فيلد MyField رو با طول •0 كاراكتر به جدول inventory اضافه كنيم:
alter table inventory add MyField varchar (50)

دستورات مربوط به ذخيره و بازيابى داده ها (DML) تقريبا به صـورت كامـل كفتـه شـــه و فقـط دسـتورات سـاختن

 صفحه 「 مطمئنا آموزش ها خالي از اشكال نيست. از تمامي دوستا دوستان عزيز درخواست مي كنم مشكلات موجود را به بنده اعلام كنند تا در بهبود سطح مقاله سـيمر باشند.

## موفـق و پيروز باشــيد

فرهاد دهداران

## پایان

