1. **Nội dung lý thuyết:**

**Tìm hiểu về phần mềm VMWare Workstation:**

* VMWare Workstation là một chương trình quản lý máy ảo được phát triển bởi một nhánh nhỏ của Dell technology là công ty VMWare được ra mắt lần đầu vào năm 1999
* Chương trình này cho phép người dùng thiết lập và cấu hình nhiều máy ảo trên cùng một thiết bị vật lý. Các máy ảo này có thể chạy độc lập và sử dụng các hệ điều hành khác nhau

**Hệ điều hành Windows Lịch sử phát triển**

Hệ điều hành Windows ban đầu không sử dụng giao diện đồ họa như hiện nay mà có nguồn gốc từ hệ thống dựa trên ký tự và giao diện đồ họa đơn giản. Phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Microsoft là MS-DOS (Disk Operating System – Hệ thống điều khiển đĩa) ra đời vào năm 1981. MS-DOS không tích hợp giao diện người dùng đồ họa (GUI\*) và hoạt động qua các câu lệnh. Hệ điều hành này đã rất phổ biến từ năm 1981 đến 1999.

Phiên bản khiến cho Windows trở nên phổ biến là Windows 3.1 xuất hiện vào giữa những năm 1990 và thiết lập nền móng cho các các phiên bản Windows khác đến tận ngày nay. Windows 3.1 và hệ thống tương tự vẫn dựa trên DOS để hoạt động.

Cùng thời điểm với Windows 3.1, Microsoft tung ra hệ điều hành khác gọi là Windows NT với nghĩa là hệ thống Windows công nghệ mới.Hệ điều hành mới mạnh hơn và sử dụng các nhân và phần nạp khởi động riêng chứ không dựa trên DOS. Các hệ thống Windows sau này vẫn dựa trên kiến trúc của Windows NT.

Vào năm đầu của thế kỷ 21, Microsoft đưa ra Windows 2000 hướng tới môi trường máy chủ và máy trạm nhằm thay thế cho sản phẩm Windows NT trước đó. Một trong những tính năng quan trọng đó là thư mục động (*Active Directory*) dựa trên các chuẩn công nghiệp về tên miền, giao thức truy nhập thư mục và xác thực để kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các máy tính với nhau. Dịch vụ đầu cuối (Terminal Service) cho phép kết nối từ xa được tích hợp và mở rộng cho tất cả các phiên bản dùng chomáy chủ.

Vào năm 2001, Microsoft kết hợp các dòng sản phẩm Windows NT/2000 (dành chođối tượng công ty và doanh nghiệp) và Windows 95/98/Me (người quản trị thông thường) tạo nên Windows XP.

Windows 8 và đặc biệt là Windows 10 thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ về việc sử dụng các thiết bị tính toán cá nhân mà máy tính PC là một đại diện. Mục tiêu của hệ điều hành mới là hợp nhất các nền tảng Windows cho các thiết bị di động như điện thoại, máy tính bảng.

## Kiến trúc của hệ điều hành

Kiến trúc của hệ điều hành Windows hiện thời dựa trên kiến trúc Windows NT. Về cơ bản, kiến

trúc này được chia thành hai lớp tương ứng với hai chế độ hoạt động: chế độ nhân và chế độ người

dùng. Chế độ nhân dành cho nhân của hệ điều hành và các chương trình mức thấp khác hoạt động. Chế độ người dùng dành cho các ứng dụng như Word, Excel và các hệ thống con hoạt động

Diagram

Description automatically generated

## Các khối chức năng cơ bản của chế độ người quản trị như sau:

*Chương trình hỗ trợ hệ thống (System Support Processes)*: chứa các chương trình thực hiện các chức



năng hệ thống như đăng nhập, quản lý phiên làm việc.

*Các chương trình dịch vụ (Service Processes)*: cung cấp dịch vụ của hệ điều hành như quản lý máy in, tác vụ. Chúng cũng có thể là các dịch vụ như cơ sở dữ liệu hay cung cấp chức năng cho chương trình khác.

*Ứng dụng người dùng (User Applications)*: Các chương trình thực hiện theo yêu cầu của người quản trị.

*Hệ thống con (Environment Sussystems)* và hệ thống liên kết động (Subsystem DLL) kết hợp với nhau cho phép các kiểu ứng dụng khác nhau hoạt động được như môi trường Win32, Win64 hay DOS

1. Trong đó, hệ thống liên kết động chuyển các hàm ứng dụng thành các hàm dịch vụ hệ thống trực tiếp.

## Các chức năng cơ bản của chế độ nhân gồm có:

*Thực thi (Executive)* thực hiện việc quản lý các tiến trình và luồng, quản lý bộ nhớ, vào/ra …

*Nhân (Kernel)* chịu trách nhiệm điều độ luồng, đồng bộ giữa các tiến trình, xử lý ngắt

*Các trình điều khiển thiết bị (Device Drivers)* làm nhiệm vụ giao tiếp giữa quản lý vào/ra của phần thực thi và phần cứng cụ thể. Các trình điều khiển này cũng có thể liên lạc với hệ thống file, mạng hay giao thức khác.

*Lớp phần cứng trừu tượng (Hardware Abstraction Layer - HAL)* giấu đi các chi tiết phần cứng giúp cho hệ điều hành có thể hoạt động trên nhiều phần cứng khác nhau với giao tiếp không đổi.

*Các chức năng cửa sổ và đồ họa (Windowing and Graphics Functions)* cung cấp giao diện đồ họa

cho người dùng như vẽ các cửa sổ các đối tượng đồ họa.

## Giao diện của Windows

Hệ điều hành Windows có ba cách giao tiếp chính giúp làm việc với các ứng dụng và thực hiện các công việc quản trị.

*Giao diện đồ họa GUI*

Giao diện người dùng đồ họa trong Windows bao gồm các cửa sổ, nút bấm, hộp văn bản và các phần tử định hướng khác. Phần tử quan trọng trong GUI đó chính là menu khởi động (*Start*) và thanh tác vụ (*Taskbar*.

*Giao diện dòng lệnh*

Giao diện này là giao diện xưa nhất của Microsoft đó chính là dòng lệnh DOS. Trong môi trường Windows, nó không còn thực sự là DOS dù có nhiều câu lệnh DOS vẫn còn dung được và được kích hoạt thông qua chương trình *cmd.exe*

*Giao diện PowerShell*

Đây là giao diện dòng lệnh mới của Windows và là môi trường nên dùng cho các tác vụ quản trị. Thực tế, Microsoft hỗ trợ tập các lệnh trong môi trường PowerShell được gọi là *cmdlet* để thực hiện các tác vụ quản trị mong muốn. Một trong những tính năng quan trọng của PowerShell là khả năng lập trình đơn giản (*scripting*). Với các hàm lô-gíc và các biến, người quản trị có thể tự động hóa các tác vụ thuận tiện hơn rất nhiều so với giao diện DOS cũ. Hơn thế, PowerShell còn cho phép thực thi các lệnh từ xa nhờ hỗ trợ từ hệ điều hành.

## Đặc điểm , đặc trưng

Hệ điều hành Windows có giao diện thân thiện, đơn giản. Nó tương tác với người dùng thông qua các dòng lệnh. Với các phiên bản hệ điều hành Windows mới nhất hiện nay thì giao diện đã có phần cải thiện theo hướng tương tác người dùng đồ họa.

*Hệ điều hành Windows rất phổ biến và có khả năng tương thích cao:* Vốn là một nền tảng chiếm thị phần sử dụng cao nhất hiện nay nên cũng không có gì khó hiểu khi hầu hết các nhà sản xuất đều đầu tư xây dựng phần mềm cũng như sản xuất phần cứng hỗ trợ cho hệ điều hành Windows.

*Dễ sử dụng:* Dù cho ra đời nhiều phiên bản nhưng các phiên bản sau luôn có tính kế thừa các phiên bản tiền nhiệm, nên người dùng dễ làm quen khi sử dụng lần đầu.

*Bảo mật:* Nếu so về khả năng bảo mật toàn diện thì Windows vẫn chưa được đánh giá cao bằng các hệ điều hành Linux, Mac OS. Tuy nhiên, nhà phát triển Microsoft luôn có những gói nâng cấp và miễn phí cập nhật, nhằm có thể vá các lỗ hỏng bảo mật. Điều này giúp đảm bảo tính ổn định tối ưu cho thiết bị.

*Phong phú ứng dụng:* Bởi hầu hết các ứng dụng đều viết dựa trên nền tảng tương thích với hệ điều hành Windows, nên ứng dụng của nó phong phú hơn so với các hệ điều hành khác.

## Tìm hiểu về các phần mềm diệt virut, phần mềm chống phần mềm gián điệp, phần mềm cứu hộ.

* Phần mềm diệt virus là phần mềm có tính năng phát hiện, loại bỏ các virus máy tính, khắc phục (một phần hoặc hoàn toàn) hậu quả của virus gây ra và có khả năng được nâng cấp để nhận biết các loại virus trong tương lai.
* Phần mềm chống phần mềm gián điệp là phần mềm phát hiện và chống lại Phần mềm gián


## điệp ( là phần mềm không mong muốn xâm nhập vào máy tính của bạn mà bạn thường không nhận ra, để theo dõi, giám sát và nắm bắt thông tin cá nhân của bạn).

1. **Nội dung thực hành**

1. Phần mềm diệt virus: AVG AntiVirus

Graphical user interface, application

Description automatically generated



2. Phần mềm chống phần mềm gián điệp Spybot S&D

(Spybot – Search & Destroy)


Graphical user interface, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application


Description automatically generated


3. Phần mềm chống các phần mềm độc hại: Malwarebytes Anti-Malware



4. Phần mềm cứu hộ: Kapersky Rescuse Disk (KRD)

a) Khởi động KRD bằng CD-ROM trong máy ảo bằng cách ấn ESC và chọn CD-ROM Drive:





b) Sử dụng câu lệnh ifconfig để kiểm tra id máy trạm:

Graphical user interface

Description automatically generated c) Tải file mã độc MALWARE-TESTFILE.exe trên trang: computersecuritystudent.com và lưu vào ổ C:

Graphical user interface, website

Description automatically generated


Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

d) Chạy quét trong kapersky scan tìm và xóa file mã độc



Graphical user interface

Description automatically generated

Graphical user interface, application

Description automatically generated