**HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯



ĐỀ TÀI CHUYÊN ĐỀ KỸ NGHỆ AN TOÀN MẠNG

Xây dựng hệ thống giám sát an toàn mạng dựa trên nền tảng mã nguồn mở ELK (Elasticache, Logstash, Kibana)

*Sinh viên thực hiện:*

|  |
| --- |
| Nguyễn Đan Trường – AT170653 |

*Giảng viên hướng dẫn:*

Thầy Cao Minh Tuấn

Khoa An toàn thông tin – Học viện Kỹ thuật Mật mã

Hà Nội, 2023

# LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Cao Minh Tuấn vì sự hỗ trợ và định hướng tận tâm của thầy trong suốt quá trình thực hiện dự án này. Sự tận tâm và sự nhiệt huyết của thầy đã thực sự truyền cảm hứng cho em và giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình xây dựng và hoàn thiện dự án.

Em xin chân thành cảm ơn thầy!

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội ngày tháng năm 2023*  *Sinh viên thực hiện*  Nguyễn Đan Trường |

MỤC LỤC

[LỜI CẢM ƠN 1](#_Toc152803448)

[LỜI NÓI ĐẦU 5](#_Toc152803449)

[DANH MỤC HÌNH VẼ 6](#_Toc152803450)

[DANH MỤC VIẾT TẮT 7](#_Toc152803451)

[CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ELK STACK 8](#_Toc152803452)

[1.1. Tổng quan 8](#_Toc152803453)

[1.2. Giới thiệu về Elasticsearch 8](#_Toc152803454)

[1.2.1. Introduction 10](#_Toc152803455)

[1.2.2. Mapping 17](#_Toc152803456)

[1.2.3. Searching 20](#_Toc152803457)

[1.3. Giới thiệu về LogStash 24](#_Toc152803458)

[1.3.1. Công nghệ tích hợp dữ liệu ETL 25](#_Toc152803459)

[1.3.2. Mô hình hoạt động của Logstash 25](#_Toc152803460)

[1.4. Giới thiệu về Kibana 27](#_Toc152803461)

[1.5. Các gói hỗ trợ việc shipper cho ELK 28](#_Toc152803462)

[CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG 30](#_Toc152803463)

[2.1. IDS 30](#_Toc152803464)

[2.2. Giới thiệu về Suricata 30](#_Toc152803465)

[2.3. Luật trong Suricata 31](#_Toc152803466)

[2.3.1. Rule Header 31](#_Toc152803467)

[2.3.2. Rule Option 33](#_Toc152803468)

[2.3.3. Add Local Rule 42](#_Toc152803469)

[CHƯƠNG 3: TRIỂN KHI MÔ HÌNH GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG 44](#_Toc152803470)

[3.1. Mô tả môi trường thực nghiệm 44](#_Toc152803471)

[3.1.1. Kịch bản 44](#_Toc152803472)

[3.1.2. Chuẩn bị 44](#_Toc152803473)

[3.2. Thực hiện tấn công và phát hiện 44](#_Toc152803474)

[CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN 44](#_Toc152803475)

# LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh môi trường kỹ thuật ngày càng phát triển, an ninh mạng trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi tổ chức. Sự gia tăng về quy mô và phức tạp của các môi trường mạng đồng nghĩa với việc cần phải áp dụng những giải pháp giám sát hiệu quả để đảm bảo an toàn thông tin và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống.

Trong báo cáo này, em xin trình bày về dự án xây dựng hệ thống giám sát an toàn mạng dựa trên nền tảng mã nguồn mở ELK (Elasticache, Logstash, Kibana). Hệ thống này không chỉ giúp quản trị viên mạng theo dõi và phân tích sự kiện mạng một cách hiệu quả mà còn mang lại khả năng phát hiện và ứng phó với các rủi ro bảo mật một cách nhanh chóng.

Báo cáo sẽ bao gồm 3 phần chính:

* Chương 1: Giới thiệt về ELK Stack
* Chương 2: Giới thiệu về công cụ giám sát an toàn mạng
* Chương 3: Triển khai thực nghiệm

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết về quá trình triển khai, cấu hình và tích hợp giữa các thành phần Elasticache, Logstash và Kibana, cùng với các ứng dụng thực tế trong việc giám sát an toàn mạng. Em hy vọng rằng thông qua báo cáo này, mọi người sẽ có cái nhìn tổng quan và sâu sắc về lợi ích mà hệ thống này mang lại, đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản và chi tiết giúp quý vị triển khai và tối ưu hóa hệ thống trong môi trường của mình.

# DANH MỤC HÌNH VẼ

**No table of figures entries found.**

# DANH MỤC VIẾT TẮT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Từ viết tắt | Tên đầy đủ | Giải thích |
|  |  |  |

1. GIỚI THIỆU VỀ ELK STACK
   1. Tổng quan


ELK là một bộ giải pháp công nghệ mã nguồn mở được sử dụng để thu thập, quản lý, phân tích dữ liệu log tập trung.

ELK gồm 3 thành phần:

- ElasticSearch: Một hệ truy hồi thông tin mạnh mẽ, được sử dụng để lưu trữ và đánh chỉ mục cho dữ liệu log.

- Logstash: Phần mềm mã nguồn mở thực hiện tiến trình đồng bộ dữ liệu ETL, thu thập dữ liệu log, chuyển đổi, làm sạch và đưa vào lưu trữ trong ElasticSearch để đánh chỉ mục.

- Kibana: Phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để trừu tượng hóa dữ liệu, xây dựng biểu đồ, màn hình giám sát và phân tích dữ liệu.



* 1. Giới thiệu về Elasticsearch

Elasticsearch là một hệ thống tìm kiếm và phân loại dữ liệu mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Apache Lucene. Nó được thiết kế để tìm kiếm, phân tích và hiển thị dữ liệu từ các nguồn không đồng nhất và lớn lên đến hàng trăm triệu bản ghi.


Dưới đây là một số điểm chính về Elasticsearch:

* Tìm kiếm và phân loại dữ liệu:
  + Tìm kiếm: Elasticsearch sử dụng cơ chế tìm kiếm ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác.
  + Phân loại: Dữ liệu được lưu trữ trong Elasticsearch có thể được phân loại thành các chỉ số (indices), các loại (types) và các trường (fields).
* Phân tán và dự phòng:
  + Phân tán: Elasticsearch có thể được triển khai trên nhiều máy chủ và các phần tử dữ liệu được phân tán trên các nút (nodes) trong một cluster. Điều này giúp tối ưu hiệu suất và mở rộng khả năng xử lý.
  + Dự phòng (Replication): Elasticsearch hỗ trợ dự phòng dữ liệu để đảm bảo sự an toàn và sẵn sàng của hệ thống.
* RESTful API: Elasticsearch sử dụng RESTful API cho việc tương tác với hệ thống. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng các phương thức HTTP như GET, POST, PUT, DELETE để tương tác với dữ liệu và thiết lập của Elasticsearch.
* Xử lý văn bản và phân tích ngôn ngữ tự nhiên: Elasticsearch cung cấp các công cụ và phân tích văn bản mạnh mẽ, bao gồm việc tách từ (tokenization), đánh chỉ số (indexing), và phân tích ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing). Điều này giúp tìm kiếm văn bản một cách linh hoạt và chính xác.
* Kết hợp logstash và kibana: Elasticsearch thường được sử dụng cùng với Logstash (để xử lý và chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau) và Kibana (để hiển thị và tạo các biểu đồ từ dữ liệu) để tạo thành một stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) giúp giám sát và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.
* Sử dụng trong nhiều ứng dụng: Elasticsearch được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng, bao gồm tìm kiếm trên trang web, giám sát hệ thống, phân tích log, và nhiều ứng dụng khác đòi hỏi việc tìm kiếm và phân loại dữ liệu một cách nhanh chóng và linh hoạt.

Elasticsearch được xây dựng với hiệu suất cao, có khả năng mở rộng linh hoạt, làm cho nó trở thành một giải pháp phổ biến cho việc tìm kiếm và phân loại dữ liệu trong các ứng dụng web và doanh nghiệp.

* + 1. Introduction
       1. Basic Architecture

**Elasticsearch Cluster**:



Elasticsearch Cluster là một nhóm các node Elasticsearch được kết nối với nhau thành một hệ thống thống nhất. Các node trong cluster có thể thực hiện các tác vụ như lưu trữ dữ liệu, lập chỉ mục, tìm kiếm, phân tích,…

Node trong Cluster được kết nối với nhau và mỗi node sẽ chứa một phần dữ liệu của cluster. Các node tham gia vào quá trình tìm kiếm và tạo index.

Elasticsearch Cluster có nhiều lợi ích, bao gồm:

* Sự phân tán: Các node trong cluster được phân tán để xử lý dữ liệu, giúp tăng tốc độ và hiệu suất của các tác vụ.
* Khả năng mở rộng: Cluster có thể được mở rộng bằng cách thêm các node mới, giúp đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu ngày càng tăng.
* Khả năng phục hồi: Cluster có khả năng phục hồi trong trường hợp một node bị lỗi, giúp đảm bảo tính sẵn sàng của dữ liệu.


**Node:**

Các node trong Elasticsearch Cluster có thể được phân chia thành các loại sau:

* **Data node**: Data node là các node lưu trữ dữ liệu.
* **Master node**: Master node là các node chịu trách nhiệm quản lý cluster, bao gồm việc phân bổ các shard cho các node khác.
* **Ingest node**: Ingest node là các node chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu trước khi lưu trữ.
* **Coordinating node**: Coordinating node là các node chịu trách nhiệm phối hợp các tác vụ giữa các node khác, làm nhiệm vụ tương tự với loadbalancer.


Trong Elasticsearch sẽ sử dụng các cổng sau:

* Port 9200: được dùng để lọc các request từ bên ngoài cluster, quá trình này thông qua REST API để truy vấn…
* Port 9300: được sử dụng cho giao tiêp giữa các node trong cluster.




**Shard**


Elasticsearch có khả năng mở rộng cao nhờ cấu trúc phân tán của nó. Một trong những lý do cho điều này là sharding.



Khi kích thước của một index vượt quá giới hạn phần cứng của một nút duy nhất, sharding sẽ xuất hiện để giải quyết vấn đề này. Một shard sẽ chứa một tập hợp con dữ liệu của index và tự nó có đầy đủ chức năng và độc lập. Bạn có thể coi một shard như một "index độc lập".




Giá trị “routing”sẽ được tính bằng ID của một documents. Giá trị của shard được tính bằng công thức: *hash(routing) % total\_primary\_shard*




Khi thực hiện truy vấn nếu không tìm kiếm được một tài liệu nào thì truy vấn sẽ được phát đến tất cả các shard

Để đảm bảo cho việc backup tránh mất dữ liệu thì shard cũng được chi thành 2 loại là: **primary shard** và **replica shard**. Với replica shard đóng vai trò backup cho primary shard.

Việc replication cũng giúp cho giảm thông lượng truy vấn tới chỉ một node, tăng tính sẵn sàng của cluster.



Mặc dù SQL và Elasticsearch có các thuật ngữ khác nhau về cách tổ chức dữ liệu nhưng về cơ bản thì mục đích của chúng sẽ giống nhau:




Kiểm tra trạng thái của cluster:



* + - 1. Quản lý Document

API trong Elasticsearch là giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface) mà Elasticsearch cung cấp để tương tác với dữ liệu và chức năng của hệ thống

Elasticsearch API sẽ được chia thành từng mức khác nhau:



Dưới đây là một số ví dụ về các loại API trong Elasticsearch:

* **Index API**: Cho phép bạn quản lý các chỉ mục (index) trong Elasticsearch.
* **Search API**: Dùng để thực hiện các truy vấn tìm kiếm trong dữ liệu.
* **Document API**: Cung cấp các phương thức để thêm, cập nhật, hoặc xoá các tài liệu (documents) trong chỉ mục.
* **Cluster API**: Cho phép bạn quản lý và theo dõi trạng thái của cluster Elasticsearch.
* **Cat API**: Cung cấp thông tin về các chỉ mục, các node, và các shards trong cluster dưới dạng văn bản dễ đọc.

**Index API:**

Trong Elasticsearch, một index chứa một schema và có thể có một hoặc nhiều shard và bản sao replica. Một index được chia thành các shard.

Một số những hàm đặc trưng trong index API:

*PUT /{index} # create index*

*DELETE /{index} # delete index*


*HEAD /{index} # confirm exist index*

*POST /{index}/\_close # block write index*

*POST /{index}/\_open # open write index*

Để giải quyết vấn đề tìm kiếm nhanh thì elasticsearch sử dụng việc index document. Việc này bao gồm việc tạo chỉ mục đảo ngược (inverted index) cho các trường văn bản và tổ chức các cấu trúc dữ liệu phù hợp với các kiểu dữ liệu khác nhau.





**Primary term và Sequence Number**


* Primary term được dùng để phân biệt giữa primary shard cũ và mới, thực hiện đếm số lần thay đổi primary shard.
* Sequence number: chỉ số thể hiện số lần thực hiện ghi vào index
* 2 thông số này giúp cho Elasticsearch có thể recover lại các bản ghi cũ hơn .
  + 1. Mapping
       1. Inverted index

Trong Elasticsearch, inverted index là một phần quan trọng của cơ sở dữ liệu văn bản, được xử lý bới Apache lucence, giúp tăng tốc quá trình tìm kiếm và truy xuất thông tin từ các văn bản lớn.

Invertd index bao gồm tất cả các từ duy nhất xuất hiện trong bất kỳ document nào, và đối với mỗi từ sẽ có 1 danh sách document mà nó xuất hiện trong đó.

Một số khái niệm cơ bản để hiểu về inverted index trong Elasticsearch:


* Tokenization:
  + Trước khi xây dựng inverted index, văn bản thường được chia thành các “tokens” (các đơn vị nhỏ nhất như từ hoặc từ khóa)
  + Các bước này gọi là quá trình tokenization, và Elasticsearch có thể tùy chỉnh quá trình này để phù hợp với nhu cầu của ứng dụng.
* Stop Words và Stemming:
  + Elasticsearch thường loại bỏ từ ngữ không quan trọng như stop words (ví dụ: “and”, “the”) để giảm kích thước của inverted index.
  + Nó cũng thực hiện stemming, là quá trình chuyển đổi từ về dạng gốc của nó, để tăng khả năng tìm kiếm.



* + - 1. Analysis và Analyzer

Analysis là quá trình bao gồm 2 bước:

* Đầu tiền, thực hiện tokenizing văn bản trở thành các inverted index
* Sau đó chuẩn hóa các inverted index này theo một quy tắc để cải thiện khả năng tìm kiếm.



Analyzer là quá trình bao gồm 3 chức năng CharFilter, Tokenizer, Token filters được gom thành một gói duy nhất.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Có thể sử dụng các loại analyzer sẵn có hoặc cũng có thể tự tạo một analyzer riêng.

* + - 1. Mapping

Trong Elasticsearch, Mapping là một khái niệm quan trọng liên quan đến cách dữ liệu được định dạng và lưu trữ trong chỉ mục. Mapping định rõ cấu trúc của các trường trong tài liệu và xác định kiểu dữ liệu của chúng.

Trong elasticsearch có 2 loại mapping:

* Dynamic mapping: tự động mapping dựa trên cấu trúc dữ liệu mới được thêm vào index
* Explicit mapping: định rõ mapping cho các trường trong index.

Trong Elasticsearch, **datatype** (kiểu dữ liệu) định rõ loại dữ liệu mà một trường cụ thể trong tài liệu có thể chứa. Dưới đây là một số kiểu dữ liệu phổ biến trong Elasticsearch:

* + - * **Text**: được sử dụng để lưu trữ chuỗi văn bản dài.
      * **Keyword:** thường được sử dụng để lưu trữ giá trị không phân tích, ví dụ như các từ khóa hoặc giá trị không thay đổi.
      * **Date:** sử dụng để lưu trữ thông tin về thời gian.
      * **Interger:** sử dụng lưu trữ số nguyên.
      * **Float và Double:**  sử dụng lưu trữ số thực với độ chính xác khác nhau.
      * **Boolean:** sử dụng lưu trữ giá trị đúng sai.
      * **Object:** là kiểu dữ liệu đặc biệt lưu trữ đối tượng.
      * **Nested:** là một kiểu đặc biệ của object, được sử dụng khi bạn muốn lưu trữ một mảng các đối tượng.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

* + 1. Searching

Trong Elasticsearch, chúng ta có thể thực hiện search

Một số câu lệnh có thể sử dụng trong việc tìm kiếm:

GET /products/\_doc/100

GET /products/\_search?

GET /products/\_search?q=name:Maker

GET /products/\_search?q=name:tenet

GET /products/\_search?q=name:Maker AND price:65

**Query DSL**

|  |  |
| --- | --- |
| GET /products/\_search {  "query": {  "match": {"in\_stock":10}  }  } | GET /products/\_search {  "query": {  "bool": {  "must": [  { "match": {"in\_stock":10}},  { "match": {"name":"Maker"}}  ]  }  } } |

Trong query DSL được chia làm 2 loại:

* Leaf query: tìm kiếm trên một trường thông tin duy nhất
* Bool query: truy vấn tổng hợp có thể dùng nhiều trường khác nhau

**How searching work**

Như đã trình bày ở trên thì một index sẽ được chia thành các shard và lưu trữ trên nhiều node khác nhau. Vậy nên khi có một query tới thì Elasticsearch không chỉ tìm kiếm trên 1 node mà sẽ tìm kiếm trên nhiều node khác nhau để trả về cho client.

Chính vì vậy mà trong elasticsearch sẽ có 2 port sử dụng với 2 mục đích khác nhau:

* Port 9200: nhận request từ bên ngoài cluster
* Port 9300: trao đổi thông tin giữa các node trong cùng cluster

**Match query**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

Với query này, elasticseach sử dụng việc analyzer và tokenizer để chia nhỏ văn bản phục vụ cho việc tìm kiếm các document có nội dung trường content bao gồm cả “review” và “index”

Ngoài match query thì elasticsearch còn có multi-match query giúp truy vấn trên nhiều trường khác nhau.

**Term query**

Trong elasticsearch, term query là một loại truy vấn được sử dụng để tìm kiếm các tài liệu dựa trên giá trị cụ thể của một trường (field).

Lưu ý tránh sử dụng truy vấn này cho trường văn bản (text field). Theo mặc định, elasticsearch thay đổi giá trị trường văn bản như một phần của phân tích. Điều này có thể làm cho việc tìm kiếm kết quả khớp chính xác cho trường văn bản trở nên khó khăn. Để tìm kiếm theo trường văn bản thì ta có thể sử dụng match query.

|  |  |
| --- | --- |
| Term query | Match query |
| {  "query": {  "term": {  "title.keyword":"Elasticsearch Guide"  }  }  } | {  "query": {  "match": {  "content": "Elasticsearch Guide"  }  }  } |

**Query và Filter context**

Trong Elasticsearch, query và filter là hai khái nhiệm quan trọng và được sử dụng để thực hiện các tìm kiếm khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau.

Query context:

* Chức năng: truy vấn được sử dụng để tìm kiếm và đánh giá độ phù hợp của tài liệu với một điều kiện cụ thể.
* Đánh giá độ phù hợp: Truy vấn xác định mức độ phù hợp của tài liệu với điều kiện tìm kiếm bằng cách sử dụng các điểm số phù hợp (relevance scores)
* Analyzer và Tokenizer: trong query context, elasticsearch thường được sử dụng Analyzer và Tokenizer để xử lý văn bản, phân tích và chia nhỏ văn bản thành các từ để tìm kiếm.

Filter context:

* Chức năng: Bộ lọc được sử dụng để giới hạn tập hợp các tài liệu dựa trên điều kiện nhất định mà không ảnh hưởng đến độ phù hợp.
* Optimization: Bộ lọc có thể được tối ưu hóa hơn so với truy vấn vì chúng không cần phải tính toán điểm số phù hợp.
* Caching: Bộ lọc có thể được lưu vào bộ nhớ đệm để tái sử dụng, làm giảm tải cho hệ thống.

Trong một truy vấn hoặc bộ lọc có thể tồn tại cả hai ngữ cảnh. Sử dụng kết hợp chúng có thể cung cấp cách linh hoạt để thực hiện các tìm kiếm và giới hạn tập hợp kết quả dựa trên các điều kiện phức tạp.



Trong ví dụ này, truy vấn yêu cầu tìm kiếm các tài liệu có "Elasticsearch Guide" trong tiêu đề và đồng thời giới hạn tập hợp kết quả bằng cách chỉ chấp nhận các tài liệu có giá trị của trường "price" nằm trong khoảng từ 20 đến 50.

* 1. Giới thiệu về LogStash

LogStash là phần mềm thu thập dữ liệu mã nguồn mở được viết trên nền tảng Java với khả năng thu thập dữ liệu thßi gian thực (realtime). LogStash có khả năng tự động thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, sau đó biến đổi, chuẩn hóa dữ liệu phù hợp với nơi sẽ lưu trữ nó. LogStash còn sử dụng để làm sạch dữ liệu phục vụ cho các bài toán phân tích và trực quan hóa dữ liệu.

Logstash là một quy trình xử lý dữ liệu phía máy chủ, nguồn mở, gọn nhẹ cho phép bạn thu nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau, chuyển đổi dữ liệu nhanh chóng và gửi dữ liệu tới điểm đích bạn muốn. Logstash thường được sử dụng như một đường ống dữ liệu cho Elasticsearch. Bởi vì được tích hợp chặt chẽ với Elasticsearch, khả năng xử lý bản ghi mạnh mẽ và hơn 200 phần bổ trợ nguồn mở được tạo sẵn có thể giúp bạn dễ dàng lập chỉ mục cho dữ liệu của mình, Logstash là một lựa chọn phổ biến cho hoạt động tải dữ liệu vào Elasticsearch.


* + 1. Công nghệ tích hợp dữ liệu ETL

Công nghệ ETL là công nghệ sử dụng kỹ thuật hợp nhất dữ liệu, cho phép kết xuất dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu nguồn, chuyển đổi dữ liệud dó thành dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ từ đó đưa dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu đích.

Dữ liệu có thể được kết xuất theo cơ chế pull và push. Chế độ pull thường được sử dụng trong các ứng dụng chạy ngầm (batch job) và thực hiện theo thời gian đã ấn định trước. Chế độ push thường được sử dụng trong các ứng dụng tích hợp trực tuyến và thực hiện khi có các sự kiện thay đổi dữ liệu phát sinh.

Công việc thực hiện trong ETL được mô tả trong ba bước chính sau:

* Bước 1: Kết xuất dữ liệu (Extract) từ các nguồn dữ liệu. Các nguồn dữ liệu thường khác nhau về cấu trúc và thường không đồng nhất.
* Bước 2: Chuyển đổi dữ liệu (Transform):
  + Làm sạch dữ liệu (ví dụ: đổi giá trị bị thiếu null thành giá trị mặc định, chuẩn hóa dữ liệu Nam là 0 và Nữ là 1…)
  + Lọc dữ liệu: Lựa chọn các trường dữ liệu để xử lý.
  + Chia nhỏ dữ liệu: Chia một trường dữ liệu trong dữ liệu nguồn ra các trường nhỏ hơn
  + Hợp nhất dữ liệu từ dữ liệu đã được lấy ở bước 1
  + Loại bỏ những dữ liệu không đủ điều kiện để đưa vào dữ liệu đích.
* Bước 3: Đưa dữ liệu đã được xử lý vào cơ sở dữ liệu đích.



* + 1. Mô hình hoạt động của Logstash

Logstash hoạt động dựa trên công nghệ ETL với nền tảng kỹ thuật hợp nhất dữ liệu (Data Consolidation) để tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau về nơi lưu từ phục vụ các bài toán khác nhau. Trng đó, 3 tiến trình của công nghệ ETL là Extract, Transform và Load tương ứng với 3 thành phần trong mô hình triển khai LogStash gồm: Input Plugin, Filter Plugin và Output Plugin:



* **Input Plugin**: Thành phần này chịu trách nhiệm thu thập nhật ký từ các nguồn khác nhau. LogStash cung cấp nhiều Input Plugin khác nhau cho các nguồn nhật ký phổ biến, chẳng hạn như syslog, file, TCP, UDP, AWS Kinesis, Elasticsearch, v.v.
* **Filter Plugin**: Thành phần này chịu trách nhiệm lọc, biến đổi và chuyển đổi nhật ký. LogStash cung cấp nhiều Filter Plugin khác nhau cho các tác vụ xử lý nhật ký phổ biến, chẳng hạn như loại bỏ các dòng nhật ký không cần thiết, thay đổi định dạng nhật ký, thêm thông tin bổ sung vào nhật ký, v.v.
* **Output Plugin**: Thành phần này chịu trách nhiệm lưu trữ nhật ký. LogStash cung cấp nhiều Output Plugin khác nhau cho các hệ thống lưu trữ nhật ký phổ biến, chẳng hạn như Elasticsearch, MySQL, PostgreSQL, S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage, v.v.

Dưới đây là một số ví dụ về Input Plugin, Filter Plugin và Output Plugin:


* Input Plugin
  + syslog: Thu thập nhật ký syslog
  + file: Thu thập nhật ký từ tệp
  + tcp: Thu thập nhật ký từ cổng TCP
  + udp: Thu thập nhật ký từ cổng UDP
  + aws\_kinesis: Thu thập nhật ký từ AWS Kinesis
  + elasticsearch: Thu thập nhật ký từ Elasticsearch
* Filter Plugin
  + grok: Lọc và biến đổi nhật ký theo định dạng grok
  + mutate: Thêm hoặc sửa đổi các trường nhật ký
  + date: Chuyển đổi định dạng ngày tháng trong nhật ký
  + lowercase: Chuyển đổi tất cả các ký tự trong nhật ký thành chữ thường
  + uppercase: Chuyển đổi tất cả các ký tự trong nhật ký thành chữ hoa
* Output Plugin
  + elasticsearch: Lưu trữ nhật ký vào Elasticsearch
  + mysql: Lưu trữ nhật ký vào MySQL
  + postgresql: Lưu trữ nhật ký vào PostgreSQL
  + s3: Lưu trữ nhật ký vào S3
  + azure\_blob\_storage: Lưu trữ nhật ký vào Azure Blob Storage
  + google\_cloud\_storage: Lưu trữ nhật ký vào Google Cloud Storage
  1. Giới thiệu về Kibana

Kibana là một công cụ phân tích dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu được lưu trữ trong Elasticsearch. Nó cung cấp một loạt các tính năng cho phép người dùng tạo các biểu đồ, đồ thị, bản đồ và các loại biểu đồ khác để khám phá và phân tích dữ liệu.

Kibana là một phần của bộ công cụ ELK (Elasticsearch, Logstash và Kibana). ELK là một bộ công cụ phổ biến được sử dụng cho phân tích nhật ký.

Kibana có thể được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm:


* Nhật ký: Kibana có thể được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu nhật ký từ các nguồn như máy chủ, ứng dụng và thiết bị mạng.
* Mức độ sử dụng: Kibana có thể được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu về mức độ sử dụng của ứng dụng, dịch vụ và tài nguyên.
* Dữ liệu kinh doanh: Kibana có thể được sử dụng để trực quan hóa dữ liệu kinh doanh từ các nguồn như hệ thống CRM và ERP.



* 1. Các gói hỗ trợ việc shipper cho ELK

Elastic cung cấp 2 phương pháp chính cho việc gửi data từ agent tới elasticseach:

* Beat: là những dữ liệu nhẹ được gửi tới elasticseach. Elastic cung cấp các beat riêng biệ cho các loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như log, metrics, uptime …
* Elastic Agent: là một agent dành cho việc thu thập nhật ký, số liệu, dữ liệu bảo mật và ngăn chặn mối đe dọa. Trong elastic agent có 2 chế độ khác nhau:
  + Manage by Fleet: các chính sách và vòng đời của Elastic Agent được quản lý tập trung bằng Fleet. Ừng dụng cho phép bạn thêm các tiện ích tích hợp tập trung với các dịch vụ và hệ thống phổ biến khác.
  + Standalone mode: Tất cả các chính sách được áp dụng cho Elastic Agent theo cách thủ công dưới dạng file YAML.



1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG CỤ GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG
   1. IDS

IDS là viết tắt của Intrusion Detection System, có nghĩa là Hệ thống phát hiện xâm nhập. Đây là một công cụ được sử dụng để giám sát và phát hiện các hành vi xâm nhập vào hệ thống mạng, giúp bảo vệ an toàn thông tin cho các tổ chức và doanh nghiệp hiệu quả.

IDS có các chức năng chính sau:

* Giám sát lưu lượng mạng: IDS thu thập dữ liệu lưu lượng mạng và phân tích dữ liệu này để tìm các dấu hiệu của xâm nhập.
* Phát hiện xâm nhập: IDS sử dụng các quy tắc, mô hình hoặc trí tuệ nhân tạo để xác định các hành vi xâm nhập.
* Cảnh báo xâm nhập: IDS thông báo cho quản trị viên hệ thống về các hành vi xâm nhập đã được phát hiện.

IDS được chia thành 2 loại chính là NIDS và HIDS

* NIDS là viết tắt của Network-based Intrusion Detection System, có nghĩa là Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên mạng. NIDS được triển khai tại các điểm vào/ra của mạng, để giám sát lưu lượng mạng.
* HIDS là viết tắt của Host-based Intrusion Detection System, có nghĩa là Hệ thống phát hiện xâm nhập dựa trên máy chủ. HIDS được triển khai trên các máy chủ hoặc thiết bị đầu cuối, để giám sát các hoạt động của hệ thống.
  1. Giới thiệu về Suricata

Suricata là một công cụ mạng IDS hiệu suất cao (Hệ thống phát hiện xâm nhập), IPS và bảo mật mạng, được phát triển bởi OISF, đây là một ứng dụng mã nguồn mở đa nền tảng và Là tài sản của một nền tảng phi lợi nhuận của cộng đồng Open Information Security Foundation (OISF).

Suricata là một NIDS vì vậy nó sẽ bao gồm tất cả những chức năng chính mà NIDS có:

* Dựa trên các quy tắc: Suricata sử dụng các quy tắc để xác định các cuộc tấn công mạng. Các quy tắc có thể được tạo thủ công hoặc được tải xuống từ các nguồn trực tuyến.
* Tương thích với nhiều giao thức: Suricata có thể được sử dụng để giám sát nhiều giao thức mạng, bao gồm TCP, UDP, ICMP, và HTTP.



* 1. Luật trong Suricata
     1. Rule Header

Phần Header sẽ chứa các thông tin xác định ai, ở đâu, cái gì của một gói tin, cũng như phải làm gì nếu tất cả các thuộc tính trong luật được hiện lên

**Rule Action**

Mục đầu tiên trong một luật đó chính là phần rule action, rule action sẽ nói cho Suricata biết phải làm gì khi thấy các gói tin phù hợp với các luật đã được quy định sẵn.

Có 4 hành động mặc định trong Suricata đó là: pass (cho qua), drop (chặn gói tin), reject, alert (cảnh báo).

* Pass: nếu signature được so sánh trùng khớp và chỉ ra là pass thì Suricata sẽ thực hiện dừng quét gói tin và bỏ qua tất cả các luật phía sau đối với gói tin này
* Drop: nếu chương trình tìm thấy một signature hợp lệ và nó chỉ ra là drop thì gói tin đó sẽ bị hủy bỏ và dừng truyền ngay lập tức, khi đó gói tin không thể đến được nơi nhận.
* Reject: là hành động bỏ qua gói tin, bỏ qua ở cả bên nhận và bên gửi. Suricata sẽ tạo ra một cảnh báo với gó i tin này.
* Alert: nếu signature được sánh là hợp lệ và có chứa một alert thì gói tin đó sẽ được xử lý giống như với một gói tin không hợp lệ. Suricata sẽ tạo ra một cảnh báo.

**Protocol**

Trường tiếp theo trong luật đó là protocol. Các giao thức mà Suricata hiện đang phân tích các hành vi bất thường đó là TLS, SSH, SMTP (tải thư điện tử qua mạng internet), IMAP (đặt sự kiểm soát email trên mail server), MSN, SMB (chia sẻ file), TCP, UDP, ICMP và IP, DNS

**IP Address**

Mục tiếp theo của phần header đó là địa chỉ IP. Các địa chỉ này dùng để kiểm tra nơi đi và nơi đến của một gói tin. Địa chỉ ip đó có thể là địa chỉ của một máy đơn hoặc cũng có thể là địa chỉ của một lớp mạng. Từ khóa “any” được sử dụng để định nghĩa một địa chỉ bất kỳ.

Một địa chỉ ip sẽ được viết dưới dạng ip\_address/netmask. Điều này có nghĩa là nếu netmask là /24 thì lớp mạng đó là lớp mạng C, /16 là lớp mạng B hoặc /32 là chỉ một máy đơn. Ví dụ: địa chỉ 192.168.1.0/24 có nghĩa là một dải máy có địa chỉ IP từ 192.168.1.1-192.168.1.255.

Trong hai địa chỉ IP trong một luật Suricata thì sẽ có một địa chỉ IP nguồn và một địa chỉ IP đích. Việc xác định đâu là địa chỉ nguồn, đâu là địa chỉ đích phụ thuộc vào “→”.

Ngoài ra toán tử phủ định có thể được áp dụng cho việc định địa chỉ IP. Có nghĩa là khi sử dụng toán tử này thì Suricata sẽ bỏ qua việc kiểm tra địa chỉ của gói tin đó. Toán tử đó là “!”. Ngoài ra ta có thể định nghĩa một danh sách các địa chỉ IP bằng cách viết liên tiếp chúng cách nhau bởi một dấu “,”.

Ví dụ:

|  |
| --- |
| Alert TCP any any → ![192.168.1.0/24, 172.16.0.0/16] 80 (msg: “Access”) |

**Port**

Port có thể được định nghĩa bằng nhiều cách. Với từ khóa “any” giống như địa chỉ IP để chỉ có thể sử dụng bất kỳ port nào. Gán một port cố định, ví dụ như gán kiểm tra ở port 80 http hoặc port 22 ssh. Ngoài ra ta cũng có thể sử dụng toán tử phủ định để bỏ qua một port nào đó hoặc liệt kê một dải các port

Ví dụ:

|  |  |
| --- | --- |
| Alert UDP any any → 192.168.1.0/24 1:1024 | port bất kỳ tới dãy port từ 1 - 1024 |
| Alert UDP any any → 192.168.1.0/24 :6000 | port bất kỳ tới dãy port nhỏ hơn 6000 |
| Alert UDP any any → 192.168.1.0/24 !6000:6010 | port bất kỳ tới bất kỳ port nào, bỏ qua dãy port từ 6000 – 6010 |

* + 1. Rule Option

Rule options chính là trung tâm của việc phát hiện xâm nhập. Nội dung chứa các dấu hiệu để xác định một cuộc xâm nhập. Nó nằm ngay sau phần Rule Header và được bọc bởi dấu ngoặc đơn “()”. Tất cả các rule options sẽ được phân cách nhau bởi dấu chấm phẩy “;”, phần đối số sẽ được tách ra bởi dấy hai chấm “:”.

Có 4 loại rule options chính bao gồm:

* General: Tùy chọn này cung cấp thông tin về luật đó nhưng không có bất cứ ảnh hưởng nào trong quá trình phát hiện.
* Payload: Tùy chọn liên quan đến phần tải trong một gói tin.
* Non-payload: Bao gồm các tùy chọn không liên quan đến phần tải của gói tin (header).
* Post-detection: Các tùy chọn này sẽ gây ra những quy tắc cụ thể sau khi một luật đã được kích hoạt.

**General**

Msg (Message): được dùng để cho biết thêm thông tin về từng signature và các cảnh báo. Phần đầu tiên sẽ cho biết tên tập tin của signature và phần này quy ước là phải viết bằng chữ in hoa. Định dạng của msg như sau:

|  |
| --- |
| msg: “..........”; |

Sid (signature id): cho ta biết định danh riêng của mỗi signature. Định danh này được bắt đầu với số. Định dạng của sid như sau

|  |
| --- |
| sid:123; |

Rev (revision): mỗi sid thường đi kèm với một rev. Rev đại diện cho các phiên bản của signature. Mỗi khi signature được sửa đổi thì số rev sẽ được tăng lên bởi người tạo ra. Định dạng của rev như sau:

|  |
| --- |
| rev:123; |

Reference: cung cấp cho ta địa chỉ đến được những nơi chứa các thông tin đầy đủ về signature. Các tham chiếu có thể xuất hiện nhiều lần trong một signature. Ví dụ về một tham chiếu như sau

|  |
| --- |
| reference: url, www.info.nl |

Classtype: cung cấp thông tin về việc phân loại các lớp quy tắc và cảnh báo. Mỗi lớp bao gồm một tên ngắn gọn, một tên đầy đủ và mức độ ưu tiên

|  |
| --- |
| Config classification: web-application-attack,Web Application Attack,1 config classification: not-suspicious,Not Suspicious Traffic,3 |

Priority: chỉ ra mức độ ưu tiên của mỗi signature. Các giá trị ưu tiên dao động từ 1 đến 255, nhưng thường sử dụng các giá trị từ 1 -> 4. Mức ưu tiên cao nhất là 1. Những signature có mức ưu tiên cao hơn sẽ được kiểm tra trước. Định dạng chỉ mức ưu tiên như sau

|  |
| --- |
| Priority: 1; |

Metadata: Suricata sẽ bỏ qua những gì viết sau metadata. Định dạng của metadata như sau

|  |
| --- |
| Metadata:……; |

**Payload**

Content: thể hiện nội dung chúng ta cần viết trong signature, nội dung này được đặt giữa 2 dấu nháy kép. Nội dung là các byte dữ liệu, có 256 giá trị khác nhau (0-255). Chúng có thể là các ký tự thường, ký tự hoa, các ký tự đặc biệt, hay là các mã hexa tương ứng với các ký tự và các mã hexa này phải được đặt giữa 2 dấu gạch dọc. Định dạng của một nội dung như sau

|  |
| --- |
| Content: “…….”; |

Nocase: được dùng để chỉnh sửa nội dung thành các chữ thường, không tạo ra sự khác biệt giữa chữ hoa và chữ thường. Nocase cần được đặt sau nội dung cần chỉnh sửa

|  |
| --- |
| content: “abC”; nocase; |

Depth: sau từ khóa depth là một số, chỉ ra bao nhiêu byte từ đầu một payload cần được kiểm tra. Depth cần được đặt sau một nội dung. Ví dụ: ta có một payload: abCdefghij.

Ta thực hiện kiểm tra 3 byte đầu của payload

|  |
| --- |
| content: “abC”; depth:3 |

Offset: chỉ độ lệch byte trong tải trọng sẽ được kiểm tra. Ví dụ: độ lệch là 3 thì sẽ kiểm tra từ byte thứ 4 trong tải trọng

|  |
| --- |
| content: “def”; offset:3; |

Distance: xác định khoảng cách giữa các nội dung cần kiểm tra trong payload. Khoảng cách này có thể là một số âm

Ví dụ: *content: “abC”; content: “efg”; distance:1;*

Within: được dùng cùng với distance, để chỉ độ rộng của các byte cần kiểm tra sau một nội dung với khoảng cách cho trước đó

Ví dụ: *content:"GET"; depth:3 content:"download"; distance:10 \within:9;*

Luật có nghĩa là tìm “GET” trong 3 byte đầu tiên của trường dữ liệu, di chuyển thêm 10 byte bắt đ ầu từ “GET” và tìm khớp “download”. Tuy nhiên, “download” phải xuất hiện trong 9 byte tiếp theo.

* Dsize: được dùng để tìm một payload có độ dài bất kỳ
* Rpc (Remote Procedure Call): là một ứng dụng cho phép một chương trình máy tính thực hiện một thủ tục nào đó trên một máy tính khác, thường được sử dụng cho quá trình liên lạc. Định dạng của rpc như sau

|  |
| --- |
| rpc:<application number>, [<version number>|\*], [<procedure number>|\*]>; |

* Replace được dùng để thay đổi nội dung của payload, điều chỉnh lưu lượng mạng. Việc sửa đổi nội dung của payload chỉ có thể được thực hiện đối với gói dữ liệu cá nhân. Sau khi thực hiện thay đổi nội dung xong thì Suricata sẽ thực hiện tính toán lại trường checksum


**Non-payload**

**Trên giao thức IP**

TTL: Được sử dụng để kiểm tra về thời gian sống, tồn tại tên mạng của một địa chỉ IP cụ thể trong phần đầu của mỗi gói tin. Giá trị time-to-live (thời gian sống), xác định thời gian tối đa mà mỗi gói tin có thể được lưu thông trên hệ thống mạng. Nếu giá trị này về 0 thì gói tin sẽ bị hủy bỏ. Thời gian sống được xác định dựa trên số hop, khi đi qua mỗi hop/router thì thời gian sống sẽ bị trừ đi 1. Cơ chế này nhằm hạn chế việc gói tin lưu thông trên mạng vô thời hạn. Định dạng của một ttl như sau:

|  |
| --- |
| ttl:<number>; |

Ipopts: Chúng ta có thể xem và tùy chỉnh các tùy chọn cho việc thiết lập các địa chỉ IP. Việc thiết lập các tùy chọn cần được thực hiện khi bắt đầu một quy tắc. Một số tùy chọn có thể sử dụng:



Ảnh 24: Một số tuỳ chọn của Ipopts

Định dạng của một ipopts như sau:

|  |
| --- |
| ipopts: <name>; |

Sameip: Mỗi gói tin sẽ có một địa chỉ IP nguồn và đích. Chúng ta có thể sử dụng sameip để kiểm tra xem địa chỉ IP nguồn và đích có trùng nhau hay không. Định dạng của sameip như sau:

|  |
| --- |
| sameip; |

Ip\_proto: Được dùng để giúp ta lựa chọn giao thức. Ta có thể chọn theo tên hoặc số tương ứng với từng giao thức. Có một số giao thức phổ biến sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ICMP | Internet Control Message |
| 6 | TCP | Transmission Control Protocol |
| 17 | UDP | User Datagram |
| 47 | GRE | General Routing Encapsulation |
| 50 | ESP | Encap Security Payload for IPv6 |
| 51 | AH | Authentication Header for Ipv6 |
| 58 | IPv6-ICMP | ICMP for Ipv6 |

Định dạng của ip\_proto như sau: *ip\_proto:<number/name>;*

Id: Được sử dụng để định danh cho các phân mảnh của gói tin được truyền đi. Khi gói tin truyền đi sẽ được phân mảnh, và các mảnh của một gói tin sẽ có ID giống nhau. Việc này giúp ích cho việc ghép lại gói tin một cách dễ dàng. Định dạng như sau:

*id:<number>;*

Geoip: Cho phép xác định địa chỉ nguồn, đích để gói tin lưu thông trên mạng.

Fragbits: Fragbits được dùng để kiểm tra về tính phân mảnh của gói tin, nó được thiết lập trong tiêu đề của gói tin và nằm tại vị trí đầu của rule.

Cú

pháp:

*fragbits:[\*+!]<[MDR]>;*

fragbits:

-

M

tiếp tục phân mảnh gói tin

-

D

không phân mảnh

-

R

Reversed bit

Một vài tùy chọn như sau:

|  |  |
| --- | --- |
| + | Khóp với bit được chỉ định |
| \* | Khớp với bất kì bit nào được thiết lập |
| ! | Khớp nếu không có bit nào được thiết lập |

Fragoffset: Kiểm tra sự phù hợp trên các giá trị thập phân của từng mảnh gói tin trên trường offset. Nếu muốn kiểm tra phân mảnh đầu tiên của gói tin, chúng ta cần kết hợp fragoffset 0 với các tùy chọn fragment khác.

Cú pháp:

*fragoffset:[!|<|>]<number>;*

< khớp nếu giá trị nhỏ hơn giá trị được chỉ định

> khớp nếu giá trị lớn hơn giá trị được chỉ định

! khớp nếu không có giá trị được chỉ định

**Trên giao thức TCP**

Sed: Là một số ngẫu nhiên được tạo ra ở cả bên nhận và bên gửi gói tin để kiểm tra số thứ tự của các gói tin đến và đi. Máy khách và máy chủ sẽ tự tạo ra một số seq riêng của mình. Khi một gói tin được truyền thì số seq này sẽ tăng lên 1. Seq giúp chúng ta theo dõi được những gì diễn ra khi một dòng dữ liệu được truyền đi.

Ack: Được sử dụng để kiểm tra xem gói tin đã được nhận bởi nơi nhận hay chưa trong giao thức kết nối TCP. Số thứ tự của ACK sẽ tăng lên tương ứng với số byte dữ liệu đã được nhận thành công.

Window: Được sử dụng để kiểm tra kích thước của cửa sổ TCP. Kích thước cửa sổ TCP là một cơ chế dùng để kiểm soát các dòng dữ liệu. Cửa sổ được thiết lập bởi người nhận, nó chỉ ra số lượng byte có thể nhận để tránh tình trạng bên nhận bị tràn dữ liệu. Giá trị kích thước của cửa sổ có thể chạy từ 2 đến 65.535 byte. c. ICMP

Itype: Cung cấp cho việc xác định các loại ICMP. Các thông điệp khác nhau sẽ được phân biệt bởi các tên khác nhau hay các giá trị khác nhau.

Định dạng của itype như sau:

*itype:min<>max; itype:[<|>]<number>;*



Hình 25 Bảng type của ICMP Header

Icode: Cho phép xác định mã của từng ICMP để làm rõ hơn cho từng gói tin ICMP. Định dạng của icode như sau:

*icode:min<>max; icode:[<|>]<number>;*

Icmp\_id : Mỗi gói tin ICMP có một giá trị ID khi chúng được gửi. Tại thời điểm đó, người nhận sẽ trả lại tin nhắn với cùng một giá trị ID để người gửi sẽ nhận ra và kết nối nó đúng với yêu cầu ICMP đã gửi trước đó. Định dạng của một icmp\_id như sau:

*icmp\_id:<number>;*

Icmp\_seq: Được sử dụng để kiểm tra số thứ tự của ICMP. Định dạng của icmp\_seq như sau:

*icmp\_seq:<number>;*

1. HTTP

|  |  |
| --- | --- |
| **http\_method** | Chỉ ra các phương thức được áp dụng với các request http. Các phương thức http: GET, POST, PUT, HEAD, DELETE, TRACE, OPTIONS, CONNECT và PATCH. |
| **http\_uri http\_raw\_uri** | Chỉ ra đường dẫn tới nơi chứa nội dung yêu cầu. |
| **http\_header** | Chỉ ra phương thức sử dụng, địa chỉ cần truy cập tới và tình trạng kết nối. |
| **http\_user\_agent** | Là một phần của http\_header, chỉ ra thông tin về trình duyệt của người dùng. |
| **http\_client\_body** | Chỉ ra các yêu cầu của máy trạm |
| **http\_stat\_code** | Chỉ ra mã trạng thái của server mà máy trạm yêu cầu kết nối tới. |
| **http\_stat\_msg** | Các dòng tin thông báo về tình trạng máy chủ, hay tình trạng về việc đáp ứng các yêu cầu kết nối của máy trạm. |
| **http\_server\_body** | Chỉ ra nội dung đáp trả các yêu cầu từ máy trạm của máy chủ. |
| **File\_data** | Chỉ ra nội dung, đường dẫn tới file chứa dữ liệu được yêu cầu. |

**Flow**

Flowbits : Gồm 2 phần, phần đầu mô tả các hành động được thực hiện, phần thứ 2 là tên của flowbit. Các hành động của flowbit:

|  |  |
| --- | --- |
| **flowbits: set, name** | Được dùng để thiết lập các điều kiện/tên cho các flow. |
| **flowbits: isset, name** | Có thể được sử dụng trong các luật để đảm bảo rằng sẽ tạo ra một cảnh báo khi các luật là phù hợp và các điều kiện sẽ được thiết lập trong flow. |
| **flowbits: toggle, name** | Dùng để đảo ngược các thiết lập hiện tại. |
| **flowbits: unset, name** | Được sử dụng để bỏ các thiết lập về điều kiện trong luật. |
| **flowbits: isnotset, name** | Được sử dụng để đảm bảo rằng sẽ tạo ra một cảnh báo khi các luật là phù hợp và các điều kiện sẽ không được thiết lập trong flow. |

Flow : Có thể được sử dụng để kết nối các thư mục chứa các flow lại với nhau. Các flow có thể được đi từ hoặc đến từ Client/Server và các flow này có thể ở trạng thái được thiết lập hoặc không. Việc kết nối các flow có thể xảy ra các trường hợp sau: wq

* + 1. Add Local Rule

Thêm luật cục bộ trong Suricata là một quá trình khá đơn giản. Tuy nhiên, việc tạo lưu lượng truy cập tùy chỉnh để kiểm tra cảnh báo đôi khi có thể là một thách thức. Ở đây, em sẽ trình bày cách thêm quy tắc cục bộ và sau đó sử dụng trình quét thư viện python để kích hoạt cảnh báo.

Các loại chính sách này có thể được tìm thấy trong /etc/nsm/rules/downloaded.rules

**Các bước thực hiện**

Mở **/etc/suricata/rules/local.rules**.

Hãy thêm một quy tắc đơn giản sẽ cảnh báo việc phát hiện một chuỗi trong phiên tcp

|  |
| --- |
| alert tcp any any -> $HOME\_NET 7789 (msg: "Vote for Security Onion Toolsmith Tool of 2011!"; reference: url,http://holisticinfosec.blogspot.com/2011/12/choose-2011toolsmith-tool-of-year.html; content: "toolsmith"; flow:to\_server; nocase; sid:9000547; rev:1) |

Chạy rule update

|  |
| --- |
| sudo rule-update |

Nếu ta đã xây dựng quy tắc một cách chính xác, thì suricata sẽ được sao lưu và chạy

Tạo một số lưu lượng truy cập để kích hoạt cảnh báo. Để tạo lưu lượng truy cập, chúng tôi sẽ sử dụng trình quét thư viện python để tạo các gói với thông tin cụ thể để đảm bảo chúng tôi kích hoạt cảnh báo với thông tin chúng tôi muốn.

|  |
| --- |
| sudo scapy |

Nhập mẫu sau vào một dòng tại một thời điểm. Bất kỳ dòng nào bắt đầu bằng "#" đều có thể bị bỏ qua vì nó là một nhận xét.

1. TRIỂN KHI MÔ HÌNH GIÁM SÁT AN TOÀN MẠNG
   1. Mô tả môi trường thực nghiệm
      1. Kịch bản

Bài toàn: Cài đặt suricata trên mạng doanh nghiệp nhỏ. Giám sát được các tấn công từ bên ngoài mạng doanh nghiệp vào các thiết bị bên trong (webserver, các máy tính, …). Trong trường hợp này, ta có một máy chạy webserver bị dính lỗ hổng bảo mật CVE-2014-6271, dễ bị tấn công từ chối dịch vụ.

Mục đích: Suricata bắt được các cuộc tấn công bất thường từ ngoài mạng đến máy tính, webserver… của doang nghiệp và cho ra cảnh báo IDS trên màn hình dashboard.

Mô hình môi trường demo:

* + 1. Chuẩn bị

Thực hiện trên Vmware Workstation:

* 1. Thực hiện tấn công và phát hiện

1. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] [Getting Started | Building an Application with Spring Boot](https://spring.io/guides/gs/spring-boot/) - website học về java springboot.

[2] [Docs | Next.js (nextjs.org)](https://nextjs.org/docs) - website học về front-end Nextjs

[3] ebook: Spring in Action 5th Edition - Craig Walls - NXB Manning Publications – 2018