

**Họ tên : Nhữ Đình Đức  
Mã Sinh viên : 211202522**

**Thực hành : Lab2**

|  |  |
| --- | --- |
| Câu lệnh | Ý nghĩa ,công dụng |
| su - root | Chuyển đổi người dùng hiện tại sang người dùng root, nghĩa là người dùng có quyền quản trị hệ thống. |
| fdisk -l | Hiển thị thông tin chi tiết về tất cả các phân vùng và đĩa cứng trên hệ thống. |
| fdisk -l | grep sd | Lọc thông tin từ kết quả của fdisk -l bằng cách tìm kiếm các dòng chứa chuỗi 'sd'. |
| m | Hiển thị menu trợ giúp |
| n | Tạo mới mục |
| p | Hiển thị dữ liệu |
| q | Thoát về trạng thái thường/root |
| W | Lưu tiến trình |
| mkdir | Câu lệnh này được sử dụng để tạo thư mục mới. |
| mkfs.ext4 | Câu lệnh này được sử dụng để định dạng một phân vùng dưới dạng hệ thống tệp ext4. |
| getdit /etc/fstab | mở và chỉnh sửa tệp /etc/fstab bằng trình soạn thảo văn bản gedit. |
| history | Lệnh này hiển thị lịch sử các lệnh đã được thực hiện trong cửa sổ terminal hiện tại |
| mount | Lệnh này được sử dụng để gắn kết hệ thống tệp |



****

