



Link https://www.youtube.com/watch?v=JBjRa7ncico&t=97s




|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ps | Danh sách các processes chạy bởi user |
| 2 | ps a | Thêm thông tin các processes (mã trạng thái) |
| 3 | ps au | Thêm thông tin các processes (%RAM, %CPU … ) |
| 4 | ps aux  or  Ps aux | grep name\_processes | Một danh sách tất cả các tiến trình của hệ thống không phụ thuộc vào TTY nào, thường với grep để lọc kết quả |
|  | Ps aux | grep name\_processes |  |
| 5 | ps aux –sort=-pcpu ps aux –sort=-cpu | head –n 5 | Process chạy với Sắp xếp %CPU |
| 6 | ps aux –sort=-pmem ps aux –sort=-cpu | head –n 5 | Process chạy với Sắp xếp %RAM |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |













SS là trạng thái, status mã trạng thái của tiến trình









Nếu dùng máy chủ trực tiếp là tty1, còn người dùng khác là pts/number

Nó cho biết gồm nhưugn ng nào dùng máy chủ

