* Git, Git help –all, git help –a, git help –g: hiển thị các lệnh thông dụng
* Git –version
* Git commit –m “ahoho” (short)

= Git commit –-message=“ahoho” (long)

* Dùng dấu “--“ để phân biệt các option
* Mkdir ~/someName: tạo 1 thư mục trong thư mục của user của máy
* Echo ‘lalala con ma’ > index.html: tạo 1 file index và đưa nội dung “lalala” vào
* Git add . : add tất cả các file
* Git config user.name, git config user.email
* Git log: hiển thị lịch sử các commit
* Git show commitID: hiển thị chi tiết của commit
* Git show-branch –more=10: hiển thị messege commit của nhánh hiện tại –more=10: 10 cái commit gần nhất
* Git diff ID1\ID2
* Git mv filename filename: đổi tên file, file phải đc add vào repo trc
* Git config –l: danh sách các thông số đã thiết lập
* Git config –unset : remove setting
* Git write-tree: tạo object tree trong object store cho object blob
* Git show –pretty=fuller: hiển thị chi tiết về commit
* Git diff: hiển thị sự khác biệt trong thư mục làm việc, chưa đc staged
* Git diff –cached: hiển thị sự khác biệt đã đc staged
* Echo file.Name > .gitignore: sẽ tạo ra 1 file .gitignore, có ý nghĩa đối với git\
* Git add --interactive: xem các loại file
* Git ccommit –a/--all: đưa tất cả file modified, remove nhưng chưa đc update trong index (dùng git add), và commit tất cả thay đổi
* Git rm: xóa file khỏi index và working directory
* Git rm –cached: chỉ xóa khỏi index
* Git checkout HEAD -- filename: khôi phục lại 1 file bị xóa
* Git mv fileName1 fileName2: đổi tên
* Git log filename: history của file, ko tính trc lúc đổi tên (nếu có)
* Git log --follow filename: toàn bộ history
* Git log –number: hiện số commit gần đây
* Git rev-parse: chuyển các tag, ref, relative, … của commit về SHA1
* Git log branch\_name: coi log commit của branch
* Git log --pretty=short –abbrev-commit C~m..C~n: m > n, hiển thị các commit n đến m – 1, C có thể là tên branch như master
  + –pretty: có thể là oneline, short, full
* Git log –p SHA1: coi thay đổi, chi tiết của commit
* Git show C~2: hiển thị như diff
* Gitk: vẽ ra commit graph
* Git log ^X Y = git log X..Y
* Git log ^dev ^feature master: ghi ra các commit của master, loại các commit có trong nhánh dev, feature
* Git merge-base branch1 branch2: tìm commit merger của 2 branch