
Có 2 loại payload trên Metasploit Framework là Staged và Non-Staged. Hãy tạo ra reverse shell cho từng loại, và so sánh sự khác biệt giữa chúng, bao gồm:

a. Kích thước payload

b. Công cụ để lắng nghe kết nối ngược lại.

c. Khả năng phát hiện của các phần mềm Anti-virus.

* **Kích thước payload**



Để phân biệt sự khác nhau payload giữa stage và non\_stage, thực hiện tạo 2 payload của 2 loại:


**Stage**: windows/meterpreter/reverse\_tcp


**Non\_stage:** windows/meterpreter\_reverse\_tcp

Dựa vào hình phía trên có thể thấy rằng, khi tạo stage.exe nội dung payload chỉ có kích thước là 354 bytes. Ngược lại khi tạo với non\_stage.exe nội dung payload có kích thước là 175174 bytes. Điều này chỉ ra stage sẽ có payload nhỏ hơn so với non\_stage.


Để làm rõ hơn sự khác nhau giữa stage và non\_stage ta chứng minh khi thực hiện khai thác thì hoạt động của chúng cũng khác nhau.


Cụ thể là khi chèn payload và thiết lập địa chỉ attacker để thực hiện exploit dùng msf, stage sẽ “sending stage (175174 bytes)” còn ngược lại non\_stage thì không. Vì vậy có thể thấy rằng, thực sự payload đến phía victim đều là 175174 bytes chỉ khác nhau ở điểm khi exploit thì stage mới send payload đến victim còn với non\_stage thì đã có ban đầu.






Trên máy của victim kích thước 2 file exe của khác nhau







* **Về khả năng phát hiện virus**

Trong bài lab này thực nghiệm trên trình duyệt Chrome/Windows 7 Professional. Dựa vào hình ảnh bên dưới, có thể thấy đối với trình duyệt hiện nay đều có khả năng phát hiện lỗ hỗng SMB-EternalBlue (bao gồm cả stage và non\_stage) và sẽ dừng việc download lại.





Nếu download không thông qua browser trên windows 7 hoặc trên trình duyệt cũ thì quá trình download sẽ thành công.



Và khi thực thi 2 file này trên windows 7 thì vẫn thực hiện thành công.

* Công cụ kết nối ngược lại


3. Viết một virus máy tính bằng ngôn ngữ lập trình C# có chức năng sau:

a. Thay đổi hình nền của máy nạn nhân.


b. Kiểm tra máy nạn nhân có kết nối Internet hay không. Nếu có, tải và thực thi reverse shell để kết nối ngược về máy của kẻ tấn công. Và ngược lại, nếu máy nạn nhân không được kết nối Internet, tạo 1 tập tin (thư mục) bất kỳ trên Desktop của nạn nhân với nội dung tùy chọn.

Để thực hiện yêu cầu này sử dụng ngôn ngữ C# thực hiện những function sau:


* **Hàm kiểm tra kết nối mạng**




* **Hàm download file**



* **Hàm tạo folder khi không có kết nối internet**




* **Hàm thay đổi background**




* **Hàm main**
* Đầu tiên sẽ thực hiện change background của Desktop nạn nhân từ một hình url cố định.
* Sau đó thực hiện kiểm tra kết nối internet, nếu có sẽ thực hiện download file thực thi revershell từ phía server của attacker (trường hợp này sử dụng stage.exe). Và thực thi file stage.exe sử dụng Process.Start()
* Ngược lại nếu không có kết nối đến internet, sẽ tạo một folder có tên là “hack”

\*Chi tiết code:





* Sau khi thực hiện code c#, sử dụng mcs để build từ file .cs thành .exe để thực thi




* Kết quả sau khi thực hiện download file từ phía server và chạy file Program.exe. Máy victim sẽ bị thay đổi background và thực hiện kết nối shell cho attacker ở máy kali

\*Chi tiết demo nằm trong video đính kèm





* Đối với trường hợp không có internet sẽ tạo 1 folder có tên là “Hack”




4. Viết một ứng virus đơn giản bằng dịch vụ trên C#, hiện pop-up MSSV trên máy nạn nhân mỗi khi user thực hiện đăng nhập thành công.


Trong bài thực hành 01: Tạo một windows service đơn giản ta đã biết cách tạo một chương trình windows service và biết cách install nó vào hệ thống. Trong bài thực hành này, ta sử dụng lại template ở bài thực hành 1 và phát triển nó.

Windows service sẽ có các hàm sau:


* Khai báo import các thư viện dll cần thiết



* Khai báo hàm WTSendMessage nhận tham số là các thông tin liên quan đến popup. Bởi vì windows service không thể sử dụng MessageBox hay trình liên quan đến UI. Nên cần một hàm khác để thực hiện.




* Hàm Start() thực hiện show popup với thông tin chuỗi đưa vào. Các tham số chủ yếu cần quan tâm đó là:
* Title: tựa đề của popup
* Msg: nội dung chi tiết thông điệp
* Style: loại popup hiện ra
* SessionId: ID của user sẽ được hiện Popup (nếu không đúng popup sẽ không hiện với User có ID khác)




* Hàm bắt sự thay đổi Session từ Lock sang Unlock. Sử dụng SessionChangeDescription liên tục bắt các sự thay đổi session, nếu mỗi lần có sự thay đổi session, ta kiểm tra xem nó có phải là SessionUnlock hay không, nếu bằng sẽ thực hiện show popup ra.

Lưu ý: nên có dòng Thread.Sleep(3000) vì session thay đổi khá chậm, code chương trình lại chạy nhanh hơn nên dẫn đến chương trình sẽ không bắt được session change này. Vì thế cần dừng chương trình 3s sau khi có thay đổi session.





\*Chi tiết code trong link:

* Kết quả sau khi thực hiện Install service sau đó thực hiện Lock desktop và thực hiện đăng nhập lại thì kết quả popup sẽ hiện ra.

\*Chi tiết demo trong video đính kèm.

5. So sánh giữa việc viết virus bằng dịch vụ trên C# so với việc tạo bằng MSF (quyền, khả năng phát hiện, …)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Đặc điểm | Virus tạo bằng dịch vụ C# | Virus tạo bằng MSF |
| Môi trường hoạt động | Chỉ chạy được trên môi trường .NET Framework. | Bất kỳ môi trường nào (do có nhiều loại payload khác nhau cho nhiều hệ điều hành). |
| Quyền | Yêu cầu ít quyền hơn | Chỉ có thể hoạt động trong phạm vi quyền mà user kích hoạt. |
| Khả năng phát hiện | Nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị các trình anti-virus phát hiện ra bởi các dấu hiệu đặc trưng (signature) của virus. Tuy nhiên có thể điều chỉnh theo ý muốn tạo ra nhiều biến thể để các phần virus không phát hiện được. | Nội dung payload cố định và mẫu theo metasploit nên nếu anti virus có thể dễ dàng phát hiện. Khó có thể điều chỉnh để không bị phát hiện. |

2. So sánh giữa việc nhúng payload vào tập tin có sẵn và tạo payload mới

|  |  |
| --- | --- |
| Tạo payload mới | Nhúng payload vào file có sẵn |
| * Việc tạo payload mới sẽ dễ dàng hơn nhiều so với nhúng payload vì có thể tạo ra một file mới mà không bị ràng buộc bởi điều gì. * Tuy nhiên với việc tạo payload mới rất dễ bị phát hiện bởi các chương trình anti virus | * Nhúng payload vào file có sẵn sẽ làm cho việc phát hiện khó khăn hơn do nó dưới dạng một file thông dụng ví dụ như wget.exe * Nhưng nhúng payload cũng gặp một khó khăn là việc nhúng sẽ khá phức tạp do phải tính toán kỹ thuật nhúng, ngoài ra phải đảm chương trình được nhúng phải chạy bình thường. |