**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

**TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

**─────── \* ───────**

****

**BÁO CÁO TUẦN 2**

Môn học: Project II (IT - 3931)

Đề tài: Network Security with IDS/IPS: Detection and Prevention of Network Attacks in a Virtualized Environment

|  |  |
| --- | --- |
| **Sinh viên thực hiện:** | **Ngô Trung Hiếu - 20225316**  **Kỹ thuật máy tính 04 – K67** |
| **Giảng viên hướng dẫn:** | **Nguyễn Quốc Khánh** |

**Hà Nội – 2025**

**Mục lục**

[I. Mục tiêu 4](#_Toc210163381)

[II. Topology mạng 4](#_Toc210163382)

[III. Các bước thiết lập và mô phỏng 5](#_Toc210163383)

[1. Tạo và cấu hình mạng cho các máy ảo 5](#_Toc210163384)

[2. Cài đặt pfsense 7](#_Toc210163385)

[3. Cấu hình địa chỉ IP cho máy ảo attacker và victim 9](#_Toc210163386)

[4. Cấu hình port forwarding 12](#_Toc210163387)

[5. Kiểm tra kết nối giữa các máy ảo 17](#_Toc210163388)

[IV. Đánh giá và kết luận 19](#_Toc210163389)

## Mục tiêu

* Thiết lập topology 3 máy ảo (Attacker — pfSense — Victim).
* Cấu hình WAN/LAN trên pfSense, cấu hình routing và firewall rules.
* Thực hiện kiểm tra kết nối (ICMP/ping) và port forwarding để truy cập dịch vụ nội bộ.

## Topology mạng



Figure 1: Topology mạng

Sơ đồ bao gồm hai mạng NAT Network (internetNet) và Internal Network (labNet), pfSense đứng giữa thực hiện NAT/Firewall và có thể truy cập Internet.

Bảng cấu hình IP

| **VM** | **Adapter** | **Network name** | **IP** | **Gateway** | **OS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Attacker | Adapter 1 | internetNet | 10.0.2.4/24 | 10.0.2.5 | Kali |
| pfSense | WAN (Adapter 1) | internetNet | 10.0.2.5/24 |  | FreeBSD |
| pfSense | LAN (Adapter 2) | labNet | 192.168.1.1/24 |  | FreeBSD |
| Victim | Adapter 1 | labNet | 192.168.1.101/24 | 192.168.1.1 | Kali |

## Các bước thiết lập và mô phỏng

### Tạo và cấu hình mạng cho các máy ảo

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 2: Tạo 3 máy ảo attacker, pfsense, và victim

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 3: Cấu hình mạng cho attacker




Figure 4: Cấu hình mạng cho pfsense

A computer screen shot of a network

AI-generated content may be incorrect.

Figure 5: Cấu hình mạng cho victim

### Cài đặt pfsense

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 6: Cài đặt pfsense

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 7: Gán interface với cấu hình mạng ở virtualbox

Sau khi cài đặt và reboot lại máy ảo, ta sẽ thấy màn hình chính của máy pfsense

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 8: Màn hình chính của pfsense

Pfsense sẽ bao gồm 2 interface với địa chỉ IP lần lượt 10.0.2.5/24 và 192.168.1.1/24, tương ứng với 2 mạng WAN (NAT) và LAN.

### Cấu hình địa chỉ IP cho máy ảo attacker và victim

Ta sẽ cấu hình DHCP để pfsense có thể tự động gán địa chỉ IP cho attacker và victim. Cấu hình 2 máy ảo này sẽ giống nhau nên ta sẽ làm với máy ảo attacker thôi, làm tương tự với máy ảo victim.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 9: Vào file cấu hình mạng

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 10: Thông tin cấu hình dhcp của interface eth0

Để áp dụng cấu hình mạng mới từ /etc/network/interfaces mà không cần khởi động lại máy. Lệnh **sudo systemctl restart networking** sẽ dừng/khởi động lại service quản lý interface, đưa cấu hình mới vào hoạt động (down/up các interface liên quan). Ngoài ra cần quyền sudo.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 11: Lệnh khởi động lại service quản lý interface

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 12: Địa chỉ IP của interface eth0 trên máy attacker

Sau đó ta cần gán default gateway cho máy attacker, để khi kiểm tra kết nối bằng lệnh ping đến victim ta sẽ gửi gói tin đến pfsense.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 13: Gán default gateway

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 14: Kiểm tra kết quả sau khi gán defaut gateway

Với các cài đặt trên, thì máy ảo victim có thể làm tương tự.

A screenshot of a computer screen

AI-generated content may be incorrect.

Figure 15: Địa chỉ IP của interface eth0 trên máy victim

Tuy nhiên, hiện tại thì máy ảo attacker chưa thể ping được dù về cơ bản 3 máy đã liên kết với nhau thông qua pfsense. Lý do là pfsense ở chế độ mặc định sẽ chặn các gói tin từ mạng bên ngoài vào mạng nội bộ (port forwarding), vậy nên ta phải cấu hình lại.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 16: Kết quả lệnh ping không thể ping được sang victim

### Cấu hình port forwarding

Ta có thể cấu hình pfsense trên máy nội bộ bằng GUI vì pfsense cung cấp giao diện web tích hợp (WebGUI) cho phép quản trị viên truy cập và cấu hình firewall qua trình duyệt từ máy tính trong mạng nội bộ, miễn là bạn có quyền truy cập và địa chỉ IP của pfsense. Nên ta sẽ cấu hình pfsense ở máy nội bộ là máy ảo victim. Theo mặc định, tài khoản và mật khẩu lần lượt là *admin* và *pfsense.*

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 17: Giao diện GUI của pfsense trên máy ảo victim

Sau khi đăng nhập pfsense GUI thành công, ta sẽ xem rule chặn gói tin từ mạng ngoài bằng cách vào Firewall 🡪 Rules.

Hai rule này chỉ **chặn traffic từ WAN có địa chỉ IP thuộc dải private hoặc chưa được IANA cấp phát**, vậy nên khi attacker ping bị chặn vì pfsense mặc định Block private networks trên cổng WAN.

Muốn attacker ping qua pfsense tới victim, ta cần tắt tùy chọn này ở interface WAN hoặc tạo rule cho phép ICMP.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 18: Rule mặc định chặn gói tin đi vào mạng nội bộ

Ta sẽ cấu hình Port Forward, ta lựa chọn Firewall 🡪 NAT. Từ đó bấm Add để thêm rule.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 19: Cấu hình Port Forward

Ta muốn attacker ping được đến victim thì chọn Protocol sẽ là ICMP.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 20: Chi tiết rule

Ta chọn Destination là LAN address vì victim nằm trong mạng nội bộ. Ngoài ra, để cho cụ thể ta sẽ cấu hình mọi gói tin đến từ interface WAN của pfsense sẽ được chuyển cho máy victim.




Figure 21: Cấu hình destination và redirected target IP

Sau đó ta có thể thêm description để quản trị viên có thể biết thêm thông tin khi pfsense phát hiện ra gói tin đến. Và ở lựa chọn “Filter rule association” sẽ tự động thêm rule cho ta ở Firewall 🡪 Rule. Cuối cùng, ta lưu rule lại.




Figure 22: Thêm một số thông tin phụ rồi lưu

Ta sẽ sang Firewall 🡪 Rules, ta sẽ thấy pfsense sẽ tự động thêm rule cho ta.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 23: Rule cho phép gói tin ICMP đi qua firewall

### Kiểm tra kết nối giữa các máy ảo

Ta kiểm tra kết nối từ attacker đến victim và ngược lại.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 24: Lệnh ping từ attacker đến victim

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 25: Lệnh ping từ victim đến attacker

Ta cũng có thể xem log của gói tin được ping từ attacker đến victim trước khi và sau khi thêm rule port forward trên pfsense.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 26: Log trên pfsense trước khi thêm rule

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

Figure 27: Log trên pfsense sau khi thêm rule

## Đánh giá và kết luận

Qua quá trình cài đặt và cấu hình mô phỏng ba máy ảo (Attacker, pfsense, Victim), em đã:

* Hiểu được vai trò của pfsense như một firewall trung gian, kiểm soát luồng dữ liệu giữa Attacker và Victim.
* Nắm rõ cách cấu hình mạng trong VirtualBox (NAT, Internal Network) để đảm bảo các máy ảo có thể kết nối với nhau.
* Thực hành thiết lập các luật (rules) trong pfsense để cho phép hoặc chặn các gói tin ICMP, từ đó kiểm soát việc ping giữa các máy.
* Kiểm chứng thành công khả năng kết nối: Attacker có thể ping đến Victim thông qua pfsense khi đã cấu hình đúng.

Kết quả này giúp em rút ra kinh nghiệm rằng: việc kết nối mạng giữa các máy ảo không chỉ phụ thuộc vào cấu hình VirtualBox mà còn cần quản lý chặt chẽ bằng firewall rule trong pfsense. Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các thí nghiệm về bảo mật mạng sau này, như tấn công và phòng thủ trong môi trường giả lập.