סמינר בתכנות מערכות דפנסיבי

מגיש: אלון שנקלר 206280547

# תוכן הסמינר - בניית מערכת מאובטחת לביזור משימות המורכבת מרכיבים בשפות שונות

# חלק ראשון – תוכנת לקוח בשפת C++

## שפת C++ תכונות ומרכיבים

מקורות:

* Stroustrup, Bjarne. *The C++ programming language*. Pearson Education India, 2000.
* Lippman, Stanley B. *C++ Primer*. Pearson Education India, 2005.
* Smith, Ben. "Object-oriented programming." *AdvancED ActionScript 3.0: Design Patterns*. Apress, 2011. 1-25.

C++ היא שפת תכנות *לא ספציפית* – כלומר התוכנות אשר השפה מיועדת לשמש לכתיבתן אינן למטרה ספציפית, אלא כללית, לכל סוג תוכנה קיים.

עם זאת, היישום הנפוץ של השפה הוא בתחום *תכנות המערכות* [התחום העוסק בכתיבה של תוכנות אשר או דורשות ביצועים גבוהים (למשל משחקי מחשב או מערכות מוטמעות בחומרה) או תוכנות אשר אינן נגישות למשתמש ישירות ומשמשות כמצע\פלטפורמה ליישומי משתמש].

שפת C++ היא super-set של שפת C. כלומר, שפת C++ היא שפת C בתוספת יכולות ותחביר (עד כדי פרטים זניחים).  
אחת התופעות של תכונה זו היא שכל תכנית בשפת C, למעט מקרי קצה ייחודים, היא גם תכנית תקינה בשפת C++.

### תכנות פרוצדורלי

פרדיגמת התכנות הבסיסית ביותר הנתמכת ע"י שפת C++ היא *תכנות פרוצדורלי*.

Decide which procedures you want; use the best algorithms you can find. - Bjarne Stroustrup

פרדיגמת התכנות הפרוצדורלי מתארת את הפעולה של כתיבת תוכנה כרצף הבא:

1. מציאת האלגוריתמים המתאימים לפתרון בעיה נתונה
2. תרגום כל אלגוריתם בסיסי לפונקציה בשפת התכנות
3. כתיבת התוכנה כרצף של קריאות לפונקציות והעברת פרמטרים ותוצאות מקריאה לקריאה

כדי לבצע את הפעולה של העברת פרמטרים ותוצאות ממקום למקום אנו מגדירים *משתנים*, שהם צימוד בין שם בקוד לבין פיסת מידע.  
ב-C++ יש לציין את הטיפוס של כל פיסת מידע לצורך שימוש בה, וקיימת התאמה קרובה בין סוגי המידע (*הטיפוסים* השונים) הנתמכים לחומרה אשר התוכנה רצה עליה.

תכונה זו, יחד עם תכונות אחרות משייכות את C++ לקבוצת *Low-Level Programming Languages.*

לצורך תיאור אלגוריתמים בקוד ניתן לבצע על המשתנים השונים פעולות אריתמטיות ופעולות "מבחן" או *control flow* אשר מאפשרות לשנות את מסלול ריצת הקוד באמצעות בחינת ערך האמת של פסוקים אריתמטיים שונים.

שפות רבות מתנהלות בצורה דומה, ולכן נדלג על יתר הקונספטים הבסיסיים המשותפים לרוב שפות התכנות ונסתכל על תכונות ייחודיות יותר של C++.

### User-Defined Types

שפת C++ מאפשרת למתכנת להוסיף סוגי מידע חדשים שהוא יוכל לעבוד איתם בהמשך, באמצעות הגדרת טיפוסים חדשים עם המילה השמורה *class*.

המתכנת יכול לייצר טיפוס חדש באמצעות הרכבה של מספר טיפוסים בסיסיים ואוסף פעולות שהטיפוס החדש יתמוך בהן.

הטיפוסים שהמתכנת מגדיר בעצמו מתנהגים כמעט לחלוטין כמו הטיפוסים המובנים של השפה ומגדילים את ארגז הכלים הזמין למתכנת.

באמצעות המילה השמורה *virtual* ניתן להגדיר טיפוסים מופשטים, או ממשקים אשר מאפשרים להסתיר את פרטי המימוש של טיפוסים, ולחשוף למשתמש בהם רק את אוסף הפעולות שהן מאפשרות לו לבצע. תכונה זו מסייעת בהפיכת אותם טיפוסים חדשים לכלים יסודיים ולא לקוד שהמשתמש מכיר.

### תכנות מונחה עצמים

חיסרון בולט של אותם טיפוסים שמוגדרים ע"י משתמש שהצגנו בסעיף הקודם הוא חוסר הגמישות שלהם.  
לאחר הגדרת טיפוס שכזה, לא ניתן להוסיף לו יכולות ולכן אם יש לנו מספר טיפוסים בעלי תכונות והתנהגויות משותפות עלינו לשכפל את החלקים המשותפים בהגדרה שלהם.  
ב-C++ פותרים את הבעיה הזו באמצעות תמיכה ב*תכנות מונחה עצמים*.

תכנות מונחה עצמים הוא פרדיגמת תכנות אשר נתמכת ע"י C++.  
פרדיגמה זו מנחה את המתכנת להסתכל על הבעיה שהוא מנסה לפתור במונחים של העצמים שהבעיה מערבת והתכונות שלהם.  
אובייקט (בעברית *עצם*) הוא ישות בעלת אוסף פעולות שניתן להפעיל עליה, *מצב\תצורה* אשר משתנים בעקבות הפעלת פעולות וטיפוס.

ניתן לראות כי אותם User-Defined Types מתאימים להגדרת אובייקט!  
אבל, אותו חיסרון שתיארנו קודם נפתר בפרדיגמה של תכנות מונחה עצמים ע"י הרחבת הגדרת הטיפוס ל*מחלקה (class)* והגדרת קשרים בין מחלקות.  
קשרים אלו נקראים ירושה, ומאפשרים הרחבה של טיפוס קיים באמצעות הוספת טיפוסים בסיסיים למבנה המרוכב והוספת פעולות ש*תת-הטיפוס* יתמוך בהן, מעבר לפעולות המוגדרות ב*מחלקת האב*.

### Generic Programming

בעקבות הקרבה של הטיפוסים בשפת C++ לטיפוסים הנתמכים ע"י החומרה והבחירה של מעצבי C++ לדרוש מהמתכנת להצהיר בצורה נוקשה על הטיפוס של כל משתנה, נקלענו למצב בו יש צורך לכתוב מחדש כל אלגוריתם וכל מחלקה עבור כל טיפוס שהם פועלים מעליו (או עבור כל צירוף של טיפוסי משתנים שהם פועלים מעליהם!).  
למשל, אנו נאלץ לכתוב אלגוריתם למיון רשימת ערכים מספריים לפי גודל פעם אחת עבור כל אחד מהטיפוסים:

* int (מספר שלם עד ערך מוחלט מסוים)
* float (מספר ממשי עד ערך מוחלט מסוים)
* double (מספר ממשי עד ערך מוחלט אחר מ- float)

ועוד!

כדי למנוע את הכפילות המשמעותית הזו הוסיפו לשפת C++ תמיכה ב*תכנות גנרי*, צורת עבודה שבאמצעות הגדרת *תבניות* של טיפוסים ואלגוריתמים.  
התבנית היא אותו קטע קוד בשינוי הקל שאחד או יותר מהטיפוסים מוחלף ב-placeholder כך שניתן יהיה לשכפל את קטע הקוד הזה עם החלפת ה-placeholder בטיפוס אמיתי ולקבל את המימוש עבור אותו טיפוס.  
בתהליך ההידור (compilation) משוכפלת התבנית עם החלפת ה-placeholder בהתאם לשימושים שנעשים בה בתוכנית.

## איומי אבטחה במנגנוני זיכרון בשפת C++

מקורות:

|  |
| --- |
|  |
| * Larochelle, David, and David Evans. "Statically detecting likely buffer overflow vulnerabilities." (2001). * Buchlovsky, Peter, and Adam Butcher. "BUFFER OVERFLOW VULNERABILITIES." * Hund, Ralf, Carsten Willems, and Thorsten Holz. "Practical timing side channel attacks against kernel space ASLR." *2013 IEEE Symposium on Security and Privacy*. IEEE, 2013. |

### דריסת חוצץ – Buffer Overflow

כששפת C תוכננה, סדר העדיפויות היה קודם ביצועים ויעילות בזיכרון ורק לאחר מכן בטיחות.

לכן בשפות C ו-C++ בעקבותיה האחריות על ניהול הזיכרון אשר נצרך על ידי התוכנית נמצאת בידי המתכנת.

כאשר המתכנת מעוניין להשתמש בזיכרון לצורך אחסון מידע כמו מחרוזות של תווים (טקסט) על המתכנת להצהיר כמה תאי זיכרון הוא מעוניין להקצות למידע.  
חולשות buffer overflow מתאפשרות מאחר והשפה אינה מוודאת שגישה אל אחד מתאי המידע (*המערך*) אכן נמצאת בתוך הגודל שהוקצה למערך.  
לכן, אם הקצנו למערך שיכיל את קלט המשתמש לסיסמה שלו 20 תווים, וננסה לגשת לתו ה-21, הקוד עדיין יתקמפל ואכן יהיה ניסיון לבצע גישה זו.

הגרסה הנפוצה של ניצול חולשות דריסת חוץ היא *Smashing the stack (ריסוק המחסנית)*.  
כל תוכנה שרצה על המחשב זוכה לכמות זיכרון משלה.  
לזיכרון הזה שני חלקים – Stack (מחסנית) ו-Heap (ערימה).  
בזיכרון המחסנית נשמרים בין היתר המשתנים המקומיים של פונקציות ורצף הקריאות לפונקציות בתוכנית, המיוצג על ידי מחסנית של קריאות.  
בכל קריאה לפונקציה נדחפים למחסנית הארגומנטים להרצת הפונקציה, הכתובת שאליה על הקוד לחזור לאחר סיום הריצה, משתנים מקומיים ועוד.

כעת, אם בתכנית מסוימת מקצים במשתנה מקומי מערך שמתמלא ע"י קלט משתמש, והמתכנת לא וידא שהוא אינו חורג מגבולות המערך אנו יכולים להכניס קלט זדוני אשר יחרוג מגבולות המערך וידרוס את הכתובת שאליה על הקוד לחזור לאחר סיום הריצה.

כלומר, אנו יכולים לגרום לתוכנה להריץ קוד אחר מהמתוכנן.  
ניצול מתוחכם מעט יותר יהיה לדחוף בתוך אותו המערך שהוקצה לנו קוד זדוני אשר נרצה להריץ ואז לגרום לתוכנה "לחזור" אליו ולהריץ קוד שרירותי!  
לקוד זה קוראים “shellcode” מאחר ואחד השימושים המקוריים של הרצת קוד זדוני הייתה להריץ shell על המכונה בהרשאות גבוהות ולקבל שליטה מלאה.

כמובן שקיימות דרכים שונות לניצול חולשות דריסת חוצץ אשר כולן מתבססות על חוסר בדיקת גבולות המערך.

### התמודדות עם דריסת חוצץ

עם השנים והפרצות השונות המודעות לבעיות דריסת חוצץ עלתה.

אחת ההתמודדויות הלא תמיד מעשית היא שימוש בשפת תכנות אחרת מ-C ו-C++, כזו אשר מגנה על המתכנת מחריגות ממערך (בין אם בזמן קומפילציה ובין אם בזמן ריצה).  
כמובן שלא נרחיב כאן על פתרון זה.

שיטה נוספת היא להשתמש בספריות קלט וניהול זיכרון "בטוחות".  
הפונקציה *gets* אשר משמשת לקבלת קלט משתמש ידועה לשמצה בתור מקור לחולשות דריסת חוצץ, מאחר והיא מעתיקה את הקלט לתוך המערך המועבר לה ללא בדיקת גבולות.  
במקום להשתמש בקריאה זו, המתכנת יכול להשתמש במקום בפונקציה *fgets* אשר מקבלת כפרמטר נוסף אורך מקסימלי לקריאה, ובכך מונעת חריגה מגבולות.

פתרונות מהסוג של החלפת קריאות מקובלים מאוד ולהשתמש בהם זה סטנדרט בתעשייה.  
עם זאת, מאחר ופתרונות אלו משאירים את האחריות בידי המתכנת ודורשים ממנו לזכור בכל קריאה המתעסקת בזיכרון לדעת את הסיכונים, קיים צורך בפתרונות מתוחכמים יותר.

שיטת התמודדות נוספת, אשר מובנית במערכות הפעלה רבות ואינה דורשת פעולות אקטיביות מצד המתכנת היא *Non-Executable Memory* (*זיכרון שאינו ניתן להרצה*).  
שיטה זו מקשה על התוקף להריץ קוד שרירותי משלו באמצעות הוספת ההגבלה שאזורים מסוימים בזיכרון אינם ניתנים להרצה.  
לכן, אם התוקף ניסה לדרוס את מצביע החזרה כך שיצביע אל ה-shellcode שהכניס למערך, כאשר התוכנית תנסה לקפוץ אל הקוד הזדוני הנ"ל היא תזהה שהקוד נמצא בזיכרון שאינו מיועד להרצה ותמנע את הרצת הקוד הזדוני!

אפילו שיטה זו אינה מבטיחה חסינות מתקיפות מסוג זה מאחר ועדיין ניתן לקפוץ אל אזורים אחרים בקוד הלגיטימי של התוכנה או הספריות אשר היא עושה בהן שימוש.