

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH

THỰC TẬP CƠ SỞ

Bài 6: Cài đặt cấu hình HIDS/NIDS

# Họ và tên: Nguyễn Huy Quang

# Mã sinh viên: B20DCAT144

# Giảng Viên: Nguyễn Hoa Cương

***Hà Nội – 2023***

MỤC LỤC

1. [Tìm hiểu lý thuyết 1](#_TOC_250016)
   1. Khái quát về hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập 1
   2. [Phân loại các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập 1](#_TOC_250015)
      1. [NIDS 2](#_TOC_250014)
      2. [HIDS 2](#_TOC_250013)
   3. [Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập 3](#_TOC_250012)
   4. [Một số hệ thống phát hiện tấn công 4](#_TOC_250011)
      1. [Snort 4](#_TOC_250010)
      2. [Suricata 5](#_TOC_250009)
      3. [OSSEC 6](#_TOC_250008)
      4. [Wazuh 8](#_TOC_250007)
2. [Nội dung thực hành 9](#_TOC_250006)
   1. [Chuẩn bị môi trường, công cụ 9](#_TOC_250005)
   2. [Các bước thực hiện 9](#_TOC_250004)
      1. [Cài đặt và cấu hình Snort 9](#_TOC_250003)
      2. [Tạo các luật Snort để phát hiện 3 dạng rà quét, tấn công hệ thống 12](#_TOC_250002)
3. [Tổng kết 15](#_TOC_250001)
4. [Tài liệu tham khảo 16](#_TOC_250000)

# Tìm hiểu lý thuyết

* 1. **Khái quát về các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập**
     + Hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection System – IDS) là hệ thống phần cứng hoặc phần mềm có chức năng giám sát lưu lượng mạng, tự động theo dõi các sự kiện xảy ra trên hệ thống máy tính, phân tích để phát hiện ra các vấn đề liên quan đến an ninh, bảo mật và đưa ra các cảnh bảo cho nhà quản trị.
     + IDS bao gồm các thành phần chính:
       - Thành phần thu thập thông tin gói tin
       - Thành phần phát hiện gói tin
       - Thành phần xử lý (phản hồi)
     + Chức năng của IDS:
       - Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu, đảm bảo sự nhất quán của dữ liệu trong hệ thống. Các biện pháp đưa ra ngăn chặn được việc thay đổi bất hợp pháp hoặc phá hoại dữ liệu.
       - Bảo vệ tính bí mật, giữ cho thông tin không bị lộ ra ngoài.
       - Bảo vệ tính khả dụng, tức là hệ thống luôn sẵn sàng thực hiện yêu cầu truy nhập thông tin của người dùng hợp pháp.
       - Bảo vệ tính riêng tư, tức là đảm bảo cho người sử dụng khai thác tài nguyên hệ thống theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân cấp, ngăn chặn sự truy nhập thông tin bất hợp pháp.
       - Cung cấp thông tin về sự xâm nhập, đưa ra những chính sách đối phó, khắc phục và sửa chữa.
       - Ngăn chặn sự gia tăng của các cuộc tấn công.
       - Bổ sung những điểm yếu mà hệ thống khác không làm được.
       - Đánh giá chất lượng của việc thiết kế hệ thống.
     + Kiến trúc của hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập gồm 3 thành phần chính:
       - Thành phần thu thập gói tin (information collection).
       - Thành phần phân tích gói tin và phát hiện xâm nhập (detection). Thành phần này là quan trọng nhất và ở thành phần này bộ cảm biến (sensor) đóng vai trò quyết định.
       - Thành phần phản hồi (response) nếu hệ thống đó được phát hiện tấn công là của một hacker.

# Phân loại các hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập

Hệ thống IDS được chia làm 2 loại cơ bản:


* + - Network-based IDS (NIDS): sử dụng dữ liệu trên toàn bộ lưu thông mạng cùng dữ liệu kiểm tra từ một hoặc một vài máy trạm để phát hiện xâm nhập.
    - Host-based IDS (HIDS): sử dụng dữ liệu kiểm tra tự một máy trạm đơn để phát hiện xâm nhập.

# NIDS

* + Hệ thống IDS dựa trên mạng sẽ kiểm tra các giao tiếp trên mạng với thời gian thực (real time).
  + Nó kiểm tra các giao tiếp, quét header của các gói tin và có thể kiểm tra nội dung của các gói đó để phát hiện ra các đoạn mã nguy hiểm hay các dạng tấn công khác nhau.
  + Một NIDS hoạt động tin cậy trong việc kiểm tra, phát hiện các dạng tấn công trên mạng như dựa vào băng thông của tấn công DoS.
  + Ưu điểm:
    - Quản lý được cả một network segment (gồm nhiều host).
    - Trong suốt với người sử dụng lẫn kẻ tấn công.
    - Cài đặt và bảo trì đơn giản, không ảnh hưởng tới mạng.
    - Có khả năng xác định lỗi ở tầng network.
    - Độc lập với hệ điều hành.
  + Nhược điểm:
    - Có thể xảy ra trường hợp báo động giả.
    - Không thể phân tích dữ liệu đã được mã hóa (SSL,SSH,IPSec..)
    - NIDS đòi hỏi phải cập nhật các signature mới nhất để thực sự an toàn.
    - Có độ trễ giữa thời điểm bị tấn công với thời điểm phát báo động. Khi báo động được phát hiện, hệ thống có thể đã bị tổn hại.
    - Không cho biết việc tấn công có thành công hay không.
    - Hạn chế lớn nhất là giới hạn băng thông. Những bộ dò mạng phải nhận tất cả các lưu lượng mạng, sắp xếp lại những lưu lượng đó và phân tích chúng. Khi tốc độ mạng tăng lên thì khả năng của đầu dò cũng phải tăng theo.

# HIDS

* + Bằng cách cài đặt một phần mềm trên máy chủ, IDS dựa trên máy chủ quan sát tất cả những hoạt động về hệ thống và các file log, lưu lượng mạng thu thập.
  + Hệ thống dựa trên máy chủ cũng theo dõi hệ điều hành, những cuộc gọi hệ thống, lịch sử và những thông điệp báo lỗi trên hệ thống máy chủ.
  + HIDS giám sát hoạt động trên một máy tính và thường được cài trên các host quan trọng.
  + Nhiệm vụ của HIDS là theo dõi các thay đổi trên hệ thống gồm:
    - Các tiến trình
    - Các entry
    - Mức độ sử dụng CPU
    - Tình trạng RAM
    - Tính toàn vẹn của hệ thống
    - Các thông số này khi vượt qua một ngưỡng nhất định hoặc có những thay đổi khả nghi sẽ gây ra báo động
  + Ưu điểm:
    - Có khả năng xác định user liên quan tới event.
    - HIDS có khả năng phát hiện tấn công diễn ra trên một máy, NIDS thì không.
    - Có thể phân tích các dữ liệu mã hóa.
    - Cung cấp các thông tin về host trong lúc cuộc tấn công diễn ra trên host này.
  + Nhược điểm:
    - Thông tin từ HIDS là không đáng tin cậy ngay khi sự tấn công vào host này thành công.
    - Khi hệ điều hành bị sập do tấn công, đồng thời HIDS cũng sập.
    - HIDS phải được thiết lập trên từng host cần giám sát.
    - HIDS không có khả năng phát hiện các cuộc dò quét mạng (Nmap, Netcat ...)
    - HIDS cần tài nguyên trên host để hoạt động.
    - HIDS có thể không hiệu quả khi bị tấn công DOS.



# Hình 1: So sánh NIDS với HIDS

# Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập

Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập gồm 2 loại chính là: dựa trên chữ ký và dựa trên bất thường.

* + - Dựa trên chữ ký:
      * Là hình thức lâu đời nhất của phát hiện xâm nhập.
      * Bằng cách duyệt qua dữ liệu để tìm ra các kết quả khớp với các mẫu đã biết. Ví dụ một địa chỉ IP hay một chuỗi văn bản, hoặc số lượng byte null xuất hiện sau một chuỗi xác định khi sử dụng một giao thức nào đó.
      * Các mẫu được chia thành các mẩu nhỏ độc lập với nền tảng hoạt động.
      * Mẫu được mô tả bằng ngôn ngữ cụ thể trong nền tảng của một cơ chế phát hiện xâm nhập, chúng trở thành chữ ký.
      * Có hai cơ chế phát hiện dựa trên chữ ký phổ biến là Snort và Suricata.
    - Dựa trên bất thường:
      * Là một hình thức mới của phát hiện xâm nhập, phổ biến với công cụ Bro.
      * Dựa vào quan sát sự cố mạng và nhận biết lưu lượng bất thường thông qua các chẩn đoán và thống kê.
      * Có khả năng nhận ra các mẫu tấn công khác biệt với hành vi mạng thông thường.
      * Đây là một cơ chế phát hiện rất tốt nhưng khó thực hiện.

# Một số hệ thống phát hiện tấn công

# Snort


Snort là phần mềm IDS được phát triển dưới dạng mã nguồn mở. Snort ban đầu được xây dựng trên nền Unix sau đó phát triển sang nền tảng khác. Với kiến trúc kiểu modulo, người dùng có thể tự tăng cường tính năng cho hệ thống Snort của mình.

**Kiến trúc của Snort:** Bao gồm các thành phần sau

* + Module giải mã gói tin: Snort chỉ sử dụng thư viện pcap để bắt mọi gói tin trên mạng lưu thông qua hệ thống. Một gói tin sau khi được giải mã sẽ được đưa tiếp vào module tiền xử lý.
  + Module tiền xử lý: Chuẩn bị gói dữ liệu đưa vào module phát hiện và gồm 3 nhiệm vụ chính:
    - Kết hợp lại các gói tin: Khi một dữ liệu lớn được gửi đi, thông tin sẽ không đóng gói toàn bộ vào một gói tin mà thực hiện phân mảnh, chia thành nhiều gói tin rồi mới gửi đi. Khi Snort nhận được các gói tin này, nó phải thực hiện kết nối lại để có gói tin ban đầu.
    - Giải mã và chuẩn hóa giao thức (decode/normalize): công việc phát hiện xâm nhập dựa trên dấu hiệu nhận dạng nhiều khi thất bại khi kiểm tra

các giao thức có dữ liệu có thể được biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau.

* + - Phát hiện các xâm nhập bất thường (nonrule/anormal): các plugin dạng này thường để xử lý với các xâm nhập không thể hoặc rất khó phát hiện bằng các luật thông thường.
  + Module phát hiện: Đây là phần quan trọng nhất của Snort
    - Chịu trách nhiệm phát hiện các dấu hiệu xâm nhập.
    - Module phát hiện sử dụng các luật được định nghĩa trước để so sánh với dữ liệu thu thập được, từ đó xác định xem có xâm nhập xảy ra hay không.
  + Module log và cảnh báo: Tùy thuộc vào module phát hiện có nhận dạng được xâm nhập hay không mà gói tin có thể bị ghi log hay đưa ra cảnh báo. Các file log là các file dữ liệu có thể ghi dưới nhiều định dạng khác nhau như tcpdump.
  + Module kết xuất thông tin: Module này thực hiện các thao tác khác nhau tùy thuộc vào việc cấu hình lưu kết quả xuất ra như thế nào như ghi log file, ghi syslog, ghi cảnh báo vào cơ sở dữ liệu, tạo file log XML….



# Hình 1: Kiến trúc Snort

**Tính năng của Snort:** Bên cạnh hoạt động như một ứng dụng bắt gói tin thông thường, Snort còn được cấu hình để chạy như một NIDS.

# Suricata


Suricata là giải pháp IDS/IPS mã nguồn mở hiệu quả cho các hệ thống mạng

chưa được đầu tư các giải pháp IDS/IPS thương mại. Nó được xây dựng từ các thành phần khác nhau và khả năng hoạt động của nó tùy thuộc vào cách thức cấu hình, cài đặt cho hệ thống. Ở chế độ mặc định được xem là cơ chế hoạt động

tương đối tối ưu cho việc phát hiện các dạng tấn công mạng.

# Kiến trúc của Suricata:

* Bước đầu tiên trong quá trình xử lý là thu thập các gói tin với module Packet Acquisition.
* Module này có chức năng thu thập gói tin từ cổng mạng và chuyển tiếp chúng đến để giải mã gói tin(decoder), nơi chịu trách nghiệm cho việc xác đinh các loại liên kết và chuẩn hóa dữ liệu cho các tiến trình khác.
* Tiếp theo, dữ liệu sẽ được chuyển tới stream module. Stream làm nhiệm vụ nhóm các dạng dữ liệu và reassembly các gói dữ liệu.
* Kế tiếp dữ liệu được đưa vào module phát hiện, nơi phân tích gói tin để phát hiện các tân công mạng dựa trên các dấu hiệu. Cuối cùng, cảnh báo được đưa ra khi có các dấu hiệu được phát hiện và được gửi tới output module, dữ liệu đầu ra có thể được xác định ở nhiều dạng khác nhau.



**Hình 2: Kiến trúc của Suricata Tính năng của Suricata:** Phát hiện các dạng tấn công mạng

# OSSEC


* + OSSEC là hệ thống phát hiện dựa trên host (HIDS) dựa trên log mã nguồn mở, miễn phí, đa nền tảng có thể mở rộng và có nhiều cơ chế bảo mật khác nhau.
  + OSSEC có thể phát hiện xâm nhập cả bằng chữ ký và dấu hiệu bất thường.

**Kiến trúc của OSSEC**: OSSEC được thiết kế theo mô hình client-server, gồm 2 thành phần chính là OSSEC Server và OSSEC Agent.

* + OSSEC Server
    - Đây là phần trung tâm và quan trọng nhất của OSSEC, server là nơi lưu trữ dữ liệu. Tất cả bộ luật, bộ giải mã đều được lưu trữ trên server.
    - Server còn đảm nhận nhiệm vụ quản lý các agent. Các agent kết nối với máy chủ trên cổng 1514 hoặc 514, giao thức UDP. Kết nối các cổng này phải được cho phép để các agent kết nối với manager.
    - Nhiệm vụ quan trọng nhất của server là phân tích các log nhận từ các agent hay agentless và xuất ra cảnh báo. Các cảnh báo này có thể xuất ra cho các công cụ xử lý log và hiển thị cho người dùng, lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
  + OSSEC Agent
    - Agent là một chương trình nhỏ hoặc tập hợp các chương trình được cài đặt trên các hệ thống được giám sát.
    - Agent sẽ thu thập thông tin và gửi về cho manager để phân tích và so sánh. Một số thông tin được thu thập theo thời gian thực, một số thông tin khác thu thập theo định kỳ.
    - Agent có một bộ nhớ rất nhỏ và sử dụng rất ít CPU, không ảnh hưởng đến việc sử dụng của hệ thống. Server cấu hình cho các agent. Các

agent được cài đặt trên các host và chúng gửi lại các log cho server thông qua giao thức thông điệp được mã hóa OSSEC.

* + - Các modul chức năng của agent là: giám sát host, kiểm tra tính toàn vẹn file trên máy host mà nó được cài, phát hiện rootkit trên máy host, đọc các log và gửi các log cho server.
    - Agentless là tính năng hỗ trợ cho các thiết bị không cài đặt được agent theo cách bình thường như router, switch, tường lửa. Nó có chức năng như agent. Agentless kết nối để gửi thông điệp, log cho manager bằng các phương thức RPC.



# Hình 3: Kiến trúc OSSEC Tính năng của OSSEC:


* + Theo dõi và phân tích các log
    - OSSEC thu thập log theo thời gian thực từ nhiều nguồn khác nhau để phân tích (giải mã, lọc và phân loại) và đưa ra cảnh báo dựa trên bộ luật đã được xây dựng trước.
    - Một số loại log mà OSSEC có thể phân tích là log proxy, log web, log ghi lại xác thực, system log.
  + Kiểm tra tính toàn vẹn của file: Sử dụng hàm băm mật mã, có thể tính toán giá trị băm của mỗi file trong hệ điều hành dựa trên tên file, nội dung file và giá trị băm này là duy nhất.
  + Giám sát Registry
    - Hệ thống Registry là danh sách thư mục tất cả các cài đặt phần cứng và phần mềm, các cấu hình hệ điều hành, người dùng, nhóm người dùng, và các preference trên một hệ thống Microsoft Windows.
    - Các thay đổi được thực hiện bởi người dùng và quản trị viên đối với hệ thống được ghi lại trong các khóa registry để các thay đổi được lưu khi người dùng đăng xuất hoặc hệ thống được khởi động lại.
  + Phát hiện Rootkit
    - Rootkit là công cụ cho phép kẻ đột nhập khả năng xâm nhập trở máy tính bị cài rootkit và xóa dấu vết về sự tồn tại của nó.
    - OSSEC có khả năng phát hiện rootkit bằng cách đọc file cơ sở dữ liệu về rootkit và tiến hành quét hệ thống định kỳ, thực hiện các lời gọi hệ thống để phát hiện các file không bình thường, các tiến trình ấn, các dấu hiệu vượt quyền, các cổng ẩn và so sánh chúng với cơ sở dữ liệu để phát hiện rootkit.
  + Phản ứng chủ động: Phản ứng chủ động cho phép các IDS nói chung và OSSEC nói riêng tự động thực thi các lệnh hoặc phản ứng khi một sự kiện hoặc tập hợp sự kiện cụ thể được kích hoạt.

# Wazuh

Wazuh là 1 project mã nguồn dùng cho việc bảo vệ an ninh. Được xây dựng từ các thành phần : OSSEC HIDS, OpenSCAP và Elastic Stack.

# Kiến trúc của Wazuh:

* + Wazuh agent:
    - Dùng thu thập các dạng khác nhau của dữ liệu hệ thống và ứng dụng. Dữ liệu được chuyển tới Wazuh server thông qua 1 kênh được mã hóa và xác thực.
    - Các agent có thể dùng để giám sát server vật lý, máy ảo, cloud instance (AWS, Azure hoặc Google cloud).
    - Các agent task hoặc process khác nhau được dùng để giám sát hệ thống theo các cách khác nhau (giám sát sự thay đổi về file, đọc log, quét các thay đổi hệ thống).
  + Wazuh server
    - Thành phần server phụ trách việc phân tích dữ liệu nhận từ agent, tạo các ngưỡng cảnh báo khi 1 event ánh xạ với rule (phát hiện xâm nhập, thay đổi file, cấu hình không tương thích với policy, rootfit...)
    - Server thông thường chạy các thành phần agent với mục tiêu giám sát chính nó.



# Hình 4: Kiến trúc của Wazuh

**Tính năng của Wazuh:** Do được xây dựng từ các thành phần gồm OSSEC HIDS, OpenSCAP và Elastic Stack nên Wazuh sẽ có các tính năng sau:

* + OSSEC HIDS:
    - Phát hiện xâm nhập, hiển thị và giám sát.
    - Cung cấp syslog server trung tâm và hệ thống giám sát không cần agent.
  + OpenSCAP: được dùng để kiểm tra cấu hình hệ thống và phát hiện các ứng dụng dễ bị tấn công.
  + ELK Stack Sử dụng cho việc thu thập, phân tích, lưu trữ, tìm kiếm và hiển thị dữ liệu log.

# Nội dung thực hành


# Chuẩn bị môi trường, công cụ

* + - 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Linux với RAM tối thiểu 2GB, 10GB đĩa cứng có kết nối mạng (LAN hoặc Internet).
    - 01 máy tính (máy thật hoặc máy ảo) chạy Kali Linux (bản 2021 trở lên).
    - Bộ phần mềm Snort tải tại https://[www.snort.org/downloads](http://www.snort.org/downloads)


# Các bước thực hiện

# Cài đặt và cấu hình Snort

* + Kiểm tra địa chỉ IP của máy tính Kali Linux và máy tính Ubuntu
  + Địa chỉ IP máy tính Ubuntu



* + - Địa chỉ IP máy tính Kali Linux




* + - Tiến hành cài đặt Snort

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade


sudo apt-get install snort\*



* Nhấn Y để tiếp tục


- Cấu hình Snort

Nhập địa chỉ IP



- Kiểm tra snort đã cài đặt thành công hay chưa

snort –V




**b. Tạo các luật Snort để phát hiện 3 dạng rà quét, tấn công hệ thống**

- Phát hiện các gói tin ping từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort

Chỉnh sửa luật trong Snort


cd /etc/snort/rules/

ls



sudo nano scan.rules

Tìm tới dòng msg: SCAN nmap XMAS”, đánh dấu # ở đầu dòng




Hiển thị thông điệp khi phát hiện có các gói ping gửi đến

*sudo nano local.rules*

Thêm dòng sau vào cuối file:

*alert icmp any any -> $HOME\_NET any (msg: “NHQB20DCAT144\_Snort*

*dectected ping packets are sending”; sid: 1000001;)*



*Tại máy cài Snort ta gõ lệnh sau:*


*cd*

*sudo snort –A console –q –u snort –c /etc/snort/snort.conf –i ens33*




*Trên máy Kali, ta tiến hành ping*

*ping 192.168.150.136*



Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của

Snort.



- Phát hiện các gói tin rà quét từ bất kỳ một máy nào gửi đến máy chạy Snort

trên cổng 80.

Tương tự như trên, ta cấu hình file local.rules để hiển thị thông báo khi phát

hiện có các gói tin trên cổng 80

Thêm dòng sau vào cuối file:

*alert tcp $EXTERNAL\_NET any -> $HOME\_NET 80 (msg:*

*“B20DCAT144\_Snort detected packets scanning on gate 80”; sid:*

*1001002; rev: 1;)*



*Tại máy cài Snort ta gõ lệnh sau:*

*cd*


*sudo snort –A console –q –u snort –c /etc/snort/snort.conf –i ens33*



*Trên máy Kali ta gõ lệnh sau*


*sudo –i (chuyển sang root)*

*nmap 192.168.150.136 (dùng nmap để rà quét Snort)*

**

*Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của*

*Snort.*



*- Sử dụng công cụ hping3 để tấn công TCP SYN Flood máy Snort*

*Tương tự như trên, ta cấu hình file local.rules để hiển thị thông báo khi phát*

*hiện đang bị tấn công TCP SYN Flood*

*Thêm dòng sau vào cuối file*


*alert tcp any any -> $HOME\_NET any (msg: “NHQB20DCAT144\_Snort*

*dectected being attacked by TCP SYN Flood”; sid: 1001003; rev: 1;)*

*Tại máy cài Snort ta gõ lệnh sau:*


*cd*

*sudo snort –A console –q –u snort –c /etc/snort/snort.conf –i ens33*



*Trên máy Snort kiểm tra kết quả phát hiện trên giao diện terminal hoặc log của*

*Snort.*



# 

# Tổng kết

# Qua bài báo cáo trên, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu khái quát về hệ thống phát

# hiện tấn công xâm nhập (IDS), phân loại các hệ thống phát hiện xâm nhập và các

# kỹ thuật phát hiện xâm nhập. Ngoài ra, chúng ta cũng tìm hiểu về kiến trúc và tính

# năng của một số hệ thống phát hiện tấn công, xâm nhập như Snort, OSSEC,

# Suricata, Wazuh. Bài thực hành cũng cung cấp một số kĩ năng cài đặt Snort, tạo

# các luật trong Snort để phát hiện các gói tin ping từ một máy khác gửi đến Snort,

# phát hiện các gói tin rà quét từ bất kì một máy nào gửi đến Snort trên cổng 80, cấu

# hình Snort để thông báo về một cuộc tấn công TCP.

# Tài liệu tham khảo

* 1. [IDS Snort Installation & Rules Set-Up Guide | Step by Step in Ubuntu OS | Network Security Project - YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=uCj5mWd-X9o)
  2. [CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP - TaiLieu.VN](https://tailieu.vn/doc/chuong-1-tong-quan-ve-he-thong-phat-hien-xam-nhap-554292.html?fbclid=IwAR27iCYNgAx77Abi0B6dgB06Gz-Y79Jq-_Hdpk1SeTE6zav4z8ZKV0I18x0)
  3. [nguyen\_ngoc\_diepchuong\_3\_phat\_hien\_xam\_nhap\_486.pdf (tailieu.vn)](https://tailieu.vn/docview/tailieu/2018/20180609/tieu_vu06/nguyen_ngoc_diepchuong_3_phat_hien_xam_nhap_486.pdf?rand=621561&fbclid=IwAR12ESGwpJmAaHGE-EZLaikYHCL2HqIBnrT2HQWho-IvA1RZyj3_nPd7wwQ)
  4. [TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP OSSEC (Phần I) (viblo.asia)](https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-he-thong-phat-hien-xam-nhap-ossec-phan-i-m68Z03JzKkG?fbclid=IwAR0ohfJEN4SA21lRG3O2XvUTMkrioCtrw51sMXoB638gzr704p_DTa_OEfc)
  5. [[Network] Tìm hiểu cơ chế, cách hoạt động của IDS (phần 2) (viblo.asia)](https://viblo.asia/p/network-tim-hieu-co-che-cach-hoat-dong-cua-ids-phan-2-pDljMbe5RVZn?fbclid=IwAR3SFKC4HNgr8YGbVuX6x_ywDd3mf0P1dQtBVLsyPxXd_QhZZC8DcMVzmtc)
  6. [Ghi-chep-Suricata-/Tong quan ve Suricata.md at master · huongbn/Ghi-chep- Suricata- · GitHub](https://github.com/huongbn/Ghi-chep-Suricata-/blob/master/Tong%20quan%20ve%20Suricata.md)