**LỆNH VÀ CÚ PHÁP ĐỂ CHẠY CÁC CHỨC NĂNG BÊN PHÍA SERVER**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lệnh điều khiển | Cú pháp | Ý nghĩa | Ví dụ |
| ListApp | ListApp::. <IP> | Liệt kê danh sách ứng dụng ở server | ListApp::. 10.0.191.116 |
| ScreenShot | ScreenShot::. <IP> | Chụp ảnh màn hình của server | ScreenShot::. 10.0.191.116 |
| ShutDown | ShutDown::. <IP> | Tắt máy tính bên server | ShutDown::. 10.0.191.116 |
| Sleep | Sleep::. <IP> | Đưa máy tính bên server vào trạng thái ngủ | Sleep::. 10.0.191.116 |
| StartApp | StartApp::. <app> <IP> | Mở một ứng dụng ở server | StartApp::notepad 10.0.191.116 |
| StopApp | StopApp::. <app> <IP> | Đóng một ứng dụng ở server | StopApp::mspaint 10.0.191.116 |
| ListService | ListService::. <IP> | Liệt kê các service ở server | ListService::. 10.0.191.116 |
| StartService | StartService::. <service> <IP> | Khởi động service ở server | StartService::msiserver 10.0.191.116 |
| StopService | StopService::. <service> <IP> | Đóng service ở server | StopService::msiserver 10.0.191.116 |
| Start/Stop WebCam | StartCam::<secs> <IP> | Bật WebCam trong secs giây rồi tắt WebCam ở server | StartCam::5 10.0.191.116 |
| TakeFile | TakeFile::. <path> <IP> | Lấy file ở server | TakeFile::D:\\bt.txt 10.0.191.116 |
| DeleteFile | DeleteFile::. <path> <IP> | Xóa file ở server | DeleteFile:: D:\\bt.txt 10.0.191.116 |
| CopyFile | CopyFile::. <path1> <path2> <IP> | Copy file ở server từ path1 sang path2 | CopyFile:: D:\\bt.txt D:\\lib\\bt.txt 10.0.191.116 |
| MoveFile | MoveFile::. <path1> <path2> <IP> | Di chuyển file ở server từ path1 sang path2 | MoveFile:: D:\\bt.txt D:\\lib\\bt.txt 10.0.191.116 |