
Report\_Week\_03

Họ và tên: Trần Hân Nhi

MSSV: 2011770131 Lớp: 20DATA1



**Ex\_01:**

* **Chính sách auditing:**

****

Tất cả các hạng mục trong chính sách kiểm tra (auditing policy) đều được đặt là "no auditing" (không kiểm tra), điều này có nghĩa là không có hoạt động nào sẽ được ghi lại (audit) hoặc theo dõi trong hệ thống tương ứng. Việc tắt tất cả các kiểm tra có thể có hậu quả là sẽ không có thông tin về các sự kiện bảo mật quan trọng xảy ra trên hệ thống, điều này có thể làm giảm khả năng phát hiện và ứng phó với các vấn đề bảo mật.

* **Kiểm tra User Rights**



Cấu hình riêng biệt cho người dùng giao tiếp với hệ thống như: quyền đăng nhập, quyền truy cập từ xa, quyển uỷ thác, quyền quản lý... Một số mục được quét trên máy như:

* Đối với Administrator:

Cho phép tài khoản được ủy quyền truy cập Credential Manager (quản lý thông tin đăng nhập và chứng chỉ).

Liệt kê các tài khoản hoặc nhóm người dùng được phép đăng nhập qua dịch vụ Terminal Services.

Quyền sao lưu tệp tin và thư mục.

Thay đổi thời gian, múi giờ của hệ thống

Tạo các đối tượng toàn cục, thường liên quan đến quyền tạo dịch vụ.

Quyền gỡ lỗi các chương trình khác.

Chấp nhận quyền sở hữu của tệp tin hoặc đối tượng khác

…

* Đối với Users


Cho phép tài khoản được ủy quyền truy cập Credential Manager (quản lý thông tin đăng nhập và chứng chỉ).

Quyền đăng nhập trực tiếp vào máy tính

Quyền tăng kích thước bộ nhớ làm việc của một quy trình.

…

* Ngoài ra còn có Guest- Tài khoản người dùng có quyền hạn hạn chế nhất trong hệ thống, được sử dụng cho người dùng tạm thời hoặc khách hàng không đăng nhập; LOCAL SERVICE - Tài khoản dịch vụ được sử dụng để chạy dịch vụ hệ thống, nhưng thường có quyền hạn hạn chế hơn so với NETWORK SERVICE, được thiết lập để chạy dịch vụ với các quyền cục bộ; NETWORK SERVICE - tài khoản dịch vụ (service account) được sử dụng trong môi trường Windows để chạy các dịch vụ hệ thống; Everyone - Tất cả tài khoản và người dùng trên hệ thống hoặc tài khoản được áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm cả không đăng nhập, sẽ có quyền truy cập; WdiServiceHost - Tài khoản hoặc dịch vụ này có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ liên quan đến kiểm tra và chẩn đoán trên hệ thống. Quyền và quyền hạn của nó thường được cấu hình để đảm bảo tính an toàn và hiệu suất của hệ thống; …
* **Kiểm tra Windows Firewall**



Danh sách này bao gồm thông tin về tường lửa (firewall) trên hệ thống và các ứng dụng, dịch vụ và cổng mạng được phép hoạt động thông qua tường lửa.

* Firewall Enabled (Tường lửa được bật): Trạng thái của tường lửa trên hệ thống. "No" cho biết tường lửa không được kích hoạt. Điều này có thể cho phép các kết nối đến và đi từ hệ thống mà không bị chặn bởi tường lửa.
* Authorised Application (Ứng dụng được ủy quyền): Liệt kê các ứng dụng được phép thông qua tường lửa. Các ứng dụng này được cho phép gửi hoặc nhận dữ liệu qua tường lửa mà không bị chặn.

OpenJDK Platform binary

Blood Field

Riot Client

Java(TM) Platform SE binary

Steam Web Helper


Steam

* Authorised Service (Dịch vụ được ủy quyền): Liệt kê các dịch vụ được phép hoạt động thông qua tường lửa. Điều này có thể bao gồm các dịch vụ hệ thống như "File and Printer Sharing," "Network Discovery," và "Remote Desktop."
* Authorised Port (Cổng được ủy quyền): Liệt kê các cổng mạng được phép mở và sử dụng để giao tiếp qua tường lửa. Cổng TCP là giao thức truyền tải thông tin qua mạng và các số cổng cụ thể được chỉ định cho các dịch vụ hoặc ứng dụng cụ thể.

TCP:26822:\*: Cho phép tất cả kết nối TCP đến cổng 26822.


TCP:32683:\*: Cho phép tất cả kết nối TCP đến cổng 32683.

* **Kiểm tra chính sách mật khẩu**



Cấu hình chính sách mật khẩu là một phần quan trọng của bảo mật hệ thống, nó đảm bảo rằng mật khẩu được sử dụng trong môi trường máy tính tuân thủ các yêu cầu bảo mật cụ thể. Cấu hình cụ thể có thể khác nhau tùy theo yêu cầu bảo mật và môi trường hệ thống cụ thể.

* Enforce password history (Áp dụng lịch sử mật khẩu): Thông số này xác định số lượng mật khẩu trước đây mà người dùng phải thay đổi trước khi họ được phép sử dụng mật khẩu mới. "0 remembered" có nghĩa là người dùng không cần phải thay đổi mật khẩu của họ theo lịch sử mật khẩu trước đó.
* Maximum password age (Số ngày tối đa của mật khẩu): Thông số này xác định khoảng thời gian tối đa mà một mật khẩu có thể tồn tại trước khi người dùng bắt buộc phải thay đổi nó. "42" có thể đại diện cho số ngày, tức là mật khẩu sẽ hết hạn sau 42 ngày.
* Minimum password age (Số ngày tối thiểu của mật khẩu): Thông số này xác định khoảng thời gian tối thiểu mà người dùng phải sử dụng một mật khẩu trước khi có thể thay đổi nó. "0" có thể đại diện cho không có khoảng thời gian tối thiểu.
* Minimum password length (Độ dài tối thiểu của mật khẩu): Xác định số ký tự tối thiểu mà mật khẩu phải có. "0 Characters" có nghĩa là không có yêu cầu về độ dài tối thiểu.
* **Kiểm tra chính sách lock out tài khoản**




Cấu hình chính sách khoá tài khoản là một phần quan trọng của bảo mật hệ thống, và nó đảm bảo rằng tài khoản không thể bị tấn công bằng cách thử đăng nhập sai mật khẩu quá nhiều lần. Cấu hình cụ thể có thể thay đổi tùy theo yêu cầu bảo mật và môi trường hệ thống cụ thể.

* Account lockout duration (Thời gian khoá tài khoản): Đây là thời gian tài khoản sẽ bị khoá sau khi đạt đến ngưỡng khoá tài khoản (account lockout threshold). "10 Minutes" có nghĩa là sau khi tài khoản bị khoá, nó sẽ tự động mở lại sau 10 phút.
* Account lockout threshold (Ngưỡng khoá tài khoản): Đây là số lần thử đăng nhập không thành công mà một tài khoản có thể thực hiện trước khi bị khoá. "10 Attempts" có nghĩa là sau khi một tài khoản thử đăng nhập sai mật khẩu 10 lần, tài khoản sẽ bị khoá.
* Reset account lockout counter after (Thời gian đặt lại bộ đếm khoá tài khoản): Thời gian mà hệ thống sẽ đặt lại bộ đếm khoá tài khoản sau khi tài khoản đã bị khoá. "10 Minutes" có nghĩa là sau 10 phút, bộ đếm sẽ được đặt lại và tài khoản có thể thử đăng nhập lại.
* **Kiểm tra Window Update**




Cập nhật tự động là một phần quan trọng của bảo mật hệ thống, và chúng đảm bảo rằng các bản vá bảo mật và cập nhật hệ thống được cài đặt để bảo vệ hệ thống khỏi các lỗ hổng bảo mật đã biết. Lập lịch cập nhật cụ thể và kiểm tra trạng thái cập nhật thường xuyên là quan trọng để đảm bảo tính bảo mật và ổn định của hệ thống.

* Update status (Trạng thái cập nhật): Mục này cho biết trạng thái hiện tại của cập nhật tự động. Trạng thái "Scheduled installation" có nghĩa là cập nhật sẽ được lên lịch cài đặt vào một thời điểm cụ thể trong tương lai.
* Update schedule (Lịch trình cập nhật): Đây là nơi có thể cấu hình lịch trình cụ thể cho cập nhật tự động. Nếu không có thông tin chi tiết về lịch trình cập nhật, có thể muốn kiểm tra và cấu hình nó để đảm bảo rằng các cập nhật hệ thống được quản lý và triển khai một cách hiệu quả.
* **Kiểm tra phần mềm trên máy chủ có phù hợp với chính sách**




Thông tin về ứng dụng .NET Android Templates (x64) được cung cấp trong danh sách:

* Name (Tên): .NET Android Templates (x64)
* Vendor (Nhà cung cấp): Microsoft Corporation. Đây là một sản phẩm của Microsoft.
* Version (Phiên bản): 33.0.46.0. Đây là phiên bản cụ thể của ứng dụng .NET Android Templates.
* Product Language (Ngôn ngữ của sản phẩm): English (Tiếng Anh).
* Install Date (Ngày cài đặt): 20230721, ngày 21 tháng 7 năm 2023.
* Install Location (Vị trí cài đặt): Thông tin về vị trí cài đặt của ứng dụng không được cung cấp trong danh sách.
* Install Source (Nguồn cài đặt): C:\ProgramData\Microsoft\VisualStudio\Packages\Microsoft.Android.Templates.33.0.46,version=33.0.46.0,machinearch=x64.
* Install State (Trạng thái cài đặt): "The product is installed for the current user" (Sản phẩm đã được cài đặt cho người dùng hiện tại), tức là ứng dụng .NET Android Templates (x64) được cài đặt cho người dùng hiện tại.
* Assignment Type (Loại phân công): "Per Machine" (Cho máy tính), cho biết rằng ứng dụng được cài đặt cho toàn bộ máy tính chứ không chỉ cho một người dùng cụ thể.
* Package Code (Mã gói): 35EA70D1-3153-4B87-AFD3-912F7129D412
* Package Name (Tên gói): Microsoft.Android.Templates.33.0.46-x64.msi.
* Local Package (Gói cục bộ): C:\Windows\Installer\202f07b.msi
* Software ID (ID Phần mềm): ID này là một định danh duy nhất cho ứng dụng .NET Android Templates (x64) trên hệ thống và được sử dụng để theo dõi và quản lý ứng dụng trong hệ thống. ID này là 18E457C6-28EE-43FF-BA34-F0C5AE8AB4E8.



Thông tin về ứng dụng Cloudflare WARP được cung cấp trong danh sách:

* Name (Tên): Cloudflare WARP
* Vendor (Nhà cung cấp): Cloudflare, Inc. Đây là công ty phát triển và cung cấp ứng dụng Cloudflare WARP.
* Version (Phiên bản): 23.7.160.0. Đây là phiên bản cụ thể của ứng dụng Cloudflare WARP.
* Product Language (Ngôn ngữ của sản phẩm): English (Tiếng Anh).
* Install Date (Ngày cài đặt): 20230722, ngày 22 tháng 7 năm 2023.
* Install Source (Nguồn cài đặt): C:\Users\NHI\Downloads
* Install State (Trạng thái cài đặt): "The product is installed for the current user" (Sản phẩm đã được cài đặt cho người dùng hiện tại), tức là ứng dụng Cloudflare WARP được cài đặt cho người dùng hiện tại.
* Assignment Type (Loại phân công): Per Machine (Cho máy tính), cho biết rằng ứng dụng được cài đặt cho toàn bộ máy tính chứ không chỉ cho một người dùng cụ thể.
* Package Code (Mã gói): 2BE9BD4E-2C3C-483C-BED6-EFA6AB8733CA
* Package Name (Tên gói): Cloudflare\_WARP\_Release-x64.msi.
* Local Package (Gói cục bộ): C:\Windows\Installer\22b5922.msi.
* Software ID (ID Phần mềm): 30C49141-5DD4-439E-BFC3-0A24DCC930B4




Thông tin này cung cấp các chi tiết về phiên bản và thông tin liên quan đến việc cài đặt ứng dụng Zalo trên hệ thống.


* Name (Tên): Zalo 23.08.04.
* Vendor (Nhà cung cấp): VNG Corp. Đây là công ty phát triển và cung cấp ứng dụng Zalo.
* Version (Phiên bản): 23.08.04. Đây là phiên bản cụ thể của ứng dụng Zalo.
* Install Date (Ngày cài đặt): 20230821, ngày 21 tháng 8 năm 2023.
* Software ID (ID Phần mềm): f0c47de4-c117-54e4-97d9-eb3fd2985e6c

**Ex\_02:**

* Server 2012 đã cài đặt IIS Server, FTP Server. Chọn file Share Folder

****

* Kali dung để truy cập file share



**Ex\_03**

* **hping3 –A 192.168.1.3**


Thử nghiệm kết nối TCP đến máy tính có địa chỉ IP là 192.168.1.3 bằng cách gửi các gói tin ACK đến máy chủ đó và xem phản hồi từ máy chủ

* **hping3 -8 1-600 –S 192.168.1.3**

Lệnh gửi các gói tin ping hoặc gói tin SYN đến các cổng từ 1 đến 600 trên máy chủ có địa chỉ IP là 192.168.1.3 để kiểm tra tính khả dụng của các cổng trên máy chủ hoặc để thực hiện kiểm tra bảo mật để xem xét cổng nào đang mở**.** Trong IP được kiểm tra có 5 cổng đang mở.

* **hping3 –F –P –U 192.168.1.3**


Lệnh được sử dụng để thử nghiệm cách máy tính 192.168.1.3 xử lý các gói tin mạng đặc biệt với các cờ TCP đặc biệt.

****

**Xmas Scanning**


* **Mở tường lửa**

Tất cả những port được scan là Open & Filtered (Mở và được lọc ). Có nghĩa là khi đó, tường lửa đang hoạt động. Một tường lửa thì cơ bản sẽ không phản hồi những gói tin giả định là các open|filtered port.


****

* **Đóng tường lửa**

Tường lửa bị vô hiệu hóa, vì vậy tất cả các port được hiển thị là đang đóng.

****

**Ex\_04: Network Topology Map**

****

* Subnet address: 192.168.31.0
* Subnet mask: 255.255.255.0
* Có 5 thiết bị trong mạng