**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Logo

Description automatically generated

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN THỰC HÀNH**

**Môn: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU TRONG HTTT**

**Giảng viên hướng dẫn:**

Dr. Phạm Thị Bạch Huệ  
MSc. Tiết Gia Hồng   
MSc. Lương Vĩ Minh

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 05 năm 2024

**MỤC LỤC**

[A. GIỚI THIỆU 4](#_Toc165559033)

[I. THÔNG TIN NHÓM 4](#_Toc165559034)

[II. DANH SÁCH CHỨC NĂNG 5](#_Toc165559035)

[1. Phân hệ 1: 5](#_Toc165559036)

[2. Phân hệ 2: 5](#_Toc165559037)

[B. PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ 6](#_Toc165559038)

[I. PHÂN HỆ 1 – HỆ THỐNG WINDOWS FORM DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ 6](#_Toc165559039)

[II. PHÂN HỆ 2 – THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRÊN HỆ THỐNG 7](#_Toc165559040)

[III. ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN 8](#_Toc165559041)

[C. PHÂN HỆ 1 9](#_Toc165559042)

[I. DANH SÁCH CHỨC NĂNG: 9](#_Toc165559043)

[1. Chức năng 1: Xem danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống Oracle DB Server. 9](#_Toc165559044)

[2. Chức năng 2: Xem thông tin về quyền (privileges) của mỗi user/role trên các đối tượng dữ liệu. 10](#_Toc165559045)

[3. Chức năng 3: Cho phép tạo mới, xóa, sửa (hiệu chỉnh) user: 13](#_Toc165559046)

[3.1. Thêm user: 13](#_Toc165559050)

[3.2. Cập nhật user: 14](#_Toc165559051)

[3.3. Xóa user: 15](#_Toc165559052)

[4. Chức năng 4: Cho phép tạo mới, xóa role: 16](#_Toc165559053)

[4.1. Thêm role: 16](#_Toc165559055)

[4.2. Xóa role: 17](#_Toc165559056)

[5. Chức năng 5: Cho phép thực hiện việc cấp/thu hồi quyền: 18](#_Toc165559057)

[5.1. Quyền SELECT, UPDATE cho phép phân quyền tính đến mức cột. 20](#_Toc165559059)

[6. Chức năng 6: Cho phép thu hồi quyền hạn từ user/role. 23](#_Toc165559060)

[7. Chức năng 7: Cấp quyền hạn cho user/role. 24](#_Toc165559061)

[D. PHÂN HỆ 2: CÁC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 25](#_Toc165559062)

[I. CHÍNH SÁCH DAC: 25](#_Toc165559063)

[1. Khái niệm: 25](#_Toc165559064)

[2. Nhận xét: 25](#_Toc165559065)

[II. CHÍNH SÁCH RBAC: 26](#_Toc165559066)

[1. Khái niệm: 26](#_Toc165559067)

[2. Cài đặt: 26](#_Toc165559068)

[III. CHÍNH SÁCH VPD: 29](#_Toc165559069)

[1. Khái niệm: 29](#_Toc165559070)

[2. Cài đặt: 29](#_Toc165559071)

[3. Demo 31](#_Toc165559072)

[4. Những chính sách VPD đã cài đặt 32](#_Toc165559073)

[5. Nhận xét: 32](#_Toc165559074)

[IV. CHÍNH SÁCH OLS: 33](#_Toc165559075)

[1. Khái niệm: 33](#_Toc165559076)

[2. Cài đặt: 33](#_Toc165559077)

[V. CHÍNH SÁCH AUDIT: 35](#_Toc165559078)

[1. Khái niệm: 35](#_Toc165559079)

[2. Cài đặt: 35](#_Toc165559080)

[a) Kích hoạt audit toàn hệ thống 35](#_Toc165559081)

[b) Standard audit 36](#_Toc165559082)

[c) Fine-grained audit 36](#_Toc165559083)

[VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 39](#_Toc165559084)

1. GIỚI THIỆU
2. THÔNG TIN NHÓM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NHÓM 05** | | | | |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **Email** | **Trưởng nhóm** |
| **1** | 21127234 | Nguyễn Lê Anh Chi | nlachi21@clc.fitus.edu.vn |  |
| **2** | 21127235 | Nguyễn Xuân Quỳnh Chi | nxqchi21@clc.fitus.edu.vn |  |
| **3** | 21127495 | Lê Ngô Song Cát | lnscat21@clc.fitus.edu.vn |  |
| **4** | 21127659 | Bùi Ngọc Kiều Nhi | bnknhi21@clc.fitus.edu.vn | x |

1. DANH SÁCH CHỨC NĂNG
   1. Phân hệ 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PHÂN HỆ 1** | | |
| **STT** | **Công việc** | **% hoàn thành** |
| **1.1** | Xem danh sách tài khoản user. | 100% |
| **1.2** | Xem thông tin quyền của (user/role) trên các đối tượng dữ liệu. | 100% |
| **1.3** | Tạo mới, xóa, sửa (user/role). | 100% |
| **1.4** | Cấp quyền (user, role, role2user, with grant, mức cột). | 100% |
| **1.5** | Thu hồi quyền user/role | 100% |

* 1. Phân hệ 2:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PHÂN HỆ 2** | | |
| **STT** | **Công việc** | **% hoàn thành** |
| **YC1** | Giải pháp cấp quyền truy cập cho 6 chính sách CS#i: | 100% |
|  | CS#1 – Sử dụng RBAC | 100% |
|  | CS#2 – Sử dụng RBAC | 100% |
|  | CS#3 – Sử dụng RBAC | 100% |
|  | CS#4 – Sử dụng RBAC | 100% |
|  | CS#5 – Sử dụng RBAC | 100% |
|  | CS#6 – Sử dụng VPD | 75% |
| **YC2** | Xem thông tin quyền của (user/role) trên các đối tượng dữ liệu. | 100% |
|  | Số lượng chức năng đã hoàn tất (trên 8 yêu cầu): 8 | 100% |
| **YC3** | Ghi nhật ký hệ thống | 85% |
| **3.1** | Kích hoạt/tắt việc ghi nhật ký | 70% |
| **3.2** | Standard Audit (table/view/SP/Func) | 80% |
| **3.3** | Fine-grained Audit (Dangky.diem, Nhansu.phucap). | 80% |
| **3.4** | Xem dữ liệu nhật ký. | 80% |
| **YC4** | Sao lưu & Phục hồi dữ liệu | 0% |
|  | Báo cáo tìm hiểu giải pháp sao lưu & phục hồi, đánh gia, kết luận. | 0% |
|  | Hiện thực trên ứng dụng. | 0% |

1. PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ
2. PHÂN HỆ 1 – HỆ THỐNG WINDOWS FORM DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHÂN HỆ 1** | | | |
| **STT** | **Công việc** | **Phân công** | **Mức độ hoàn thành** |
| **1.1** | * Cài đặt chức năng: * Xem danh sách tài khoản user * Tạo mới, xóa, sửa user * Viết báo cáo. * Quay video demo. | Bùi Ngọc Kiều Nhi | 100% |
| **1.2** | * Cài đặt chức năng: * Xem thông tin quyền của (user/role) trên các đối tượng dữ liệu. * Thu hồi quyền user/role. * Viết báo cáo. * Quay video demo. | Lê Ngô Song Cát | 100% |
| **1.3** | * Cài đặt chức năng: * Xem danh sách các role. * Tạo mới, xóa, sửa role. * Viết báo cáo. * Quay video demo. | Nguyễn Lê Anh Chi | 100% |
| **1.4** | * Cài đặt chức năng: * Cấp quyền (user, role, role2user, with grant, mức cột). * Viết báo cáo. * Quay video demo. | Nguyễn Xuân Quỳnh Chi | 100% |

1. PHÂN HỆ 2 – THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT TRÊN HỆ THỐNG

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PHÂN HỆ 2** | | | |
| **STT** | **Công việc** | **Phân công** | **Mức độ hoàn thành** |
| **2.1** | * Cài đặt chức năng: * CS#3, CS#4. * Ghi nhật ký hệ thống (Audit). * Cài đặt giao diện cho người dùng Trưởng đơn vị. * Viết báo cáo chính sách RBAC và Audit. * Quay video demo. | Nguyễn Lê Anh Chi | 100% |
| **2.2** | * Viết script khởi tạo và grant quyền cho role và user. * Cài đặt chức năng:   CS#1, CS#2.  Sao lưu và phục hồi dữ liệu.   * Cài đặt giao diện cho người dùng Giáo vụ. * Viết báo cáo chính sách RBAC. * Quay video demo. | Nguyễn Xuân Quỳnh Chi | 80% |
| **2.3** | * Tạo dữ liệu mẫu. * Cài đặt chức năng: * CS#5. * Chính sách OLS. * Cài đặt giao diện: * Login. * Người dùng Nhân viên. * Người dùng Giảng viên. * Viết báo cáo chính sách OLS. * Quay video demo. | Bùi Ngọc Kiều Nhi | 100% |
| **2.4** | * Viết script khởi tạo Admin và database. * Cài đặt chức năng: * CS#6. * Chính sách Mã hóa dữ liệu. * Cài đặt giao diện cho người dùng Sinh viên. * Viết báo cáo chính sách VPD, Encrypt. * Quay video demo. | Lê Ngô Song Cát | 75% |

1. ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NHÓM 05** | | | |
| **STT** | **MSSV** | **Họ và tên** | **% đóng góp** |
| **1** | 21127234 | Nguyễn Lê Anh Chi | 25% |
| **2** | 21127235 | Nguyễn Xuân Quỳnh Chi | 25% |
| **3** | 21127495 | Lê Ngô Song Cát | 25% |
| **4** | 21127659 | Bùi Ngọc Kiều Nhi | 25% |

* Source code:

<https://github.com/BNKieuNhi/DataSecurityInfoSys-IntranetDataHub.git>

* Video demo:
  + Phân hệ 1: [Demo ATBM CSDL trong HTTT 2024 - Phân hệ 1 - 05 (youtube.com)](https://www.youtube.com/watch?v=Sg-wCLh6BHM)
  + Phân hệ 2: [Demo Phân hệ 2 - 05](https://youtu.be/ikOZa1s1Bqg)

1. PHÂN HỆ 1
2. DANH SÁCH CHỨC NĂNG:

## **Chức năng 1: Xem danh sách tài khoản người dùng trong hệ thống Oracle DB Server.**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

## **Chức năng 2: Xem thông tin về quyền (privileges) của mỗi user/role trên các đối tượng dữ liệu.**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

## **Chức năng 3: Cho phép tạo mới, xóa, sửa (hiệu chỉnh) user:**



### **Thêm user:**

**A screenshot of a computer

Description automatically generatedA screenshot of a computer

Description automatically generated**

### **Cập nhật user:**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

### **Xóa user:**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

## **Chức năng 4: Cho phép tạo mới, xóa role:**



### **Thêm role:**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

### **Xóa role:**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

## **Chức năng 5: Cho phép thực hiện việc cấp/thu hồi quyền:**

* Nhập role/ user cần cấp quyền

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Cập nhật quyền thành công.

A screenshot of a computer

Description automatically generated



### **Quyền SELECT, UPDATE cho phép phân quyền tính đến mức cột.**

* **SELECT** (tạo view, grant quyền trên view)

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

* **UPDATE**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

* **SELECT (WITH GRANT OPTION)**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

* **UPDATE (WITH GRANT OPTION)**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

## **Chức năng 6: Cho phép thu hồi quyền hạn từ user/role.**

A screenshot of a computer

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

## **Chức năng 7: Cấp quyền hạn cho user/role.**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

**A screenshot of a computer

Description automatically generated**

1. PHÂN HỆ 2: CÁC CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
2. CHÍNH SÁCH DAC:
   1. Khái niệm:

* DAC (Direct Access Control) được sử dụng để phân quyền trên từng đối tượng dữ liệu trực tiếp cho mỗi người dùng khác nhau trong hệ thống bằng câu lệnh GRANT và REVOKE. Các quyền trên đối tượng dữ liệu ở đây bao gồm SELECT, DELETE, INSERT, UPDATE đối với đối tượng Table hoặc View và EXECUTE đối với Stored Procedure hoặc Function.
* DAC được xây dựng và triển khai dựa trên một nguyên lý: Chủ sở hữu sẽ quyết định truy cập với tài nguyên.
  1. Nhận xét:
* Cơ chế DAC được đánh giá là đơn giản và dễ cài đặt so với những chính sách khác nhưng sẽ rất khó để quản lý được quyền hạn của từng người dùng trên từng loại tài nguyên nếu số lượng người dùng lớn.
* Ở phân hệ 2 này, mỗi người dùng được cấp username để đăng nhập vào hệ thống với tư cách là người dùng riêng biệt. Tuy rằng có thể sử dụng cơ chế DAC cho việc này nhưng vì số lượng người dùng lớn nên nhóm chủ yếu dùng RBAC để dễ quản lý quyền hạn của từng nhóm người dùng.

1. CHÍNH SÁCH RBAC:
2. Khái niệm:

* RBAC (Role-Based Access Control) là cơ chế phân quyền theo role hay còn gọi là vai trò.
* RBAC hoạt động theo nguyên lý: mO sẽ được phân chia và quản lý theo các nhóm/vai trò. Một chủ thể chỉ có thể truy cập những tài nguyên mà các nhóm/vai trò của chủ thể đó được quyền truy cập.

1. Cài đặt:

* Chia tất cả các users (người dùng) vào 6 Roles:
* NhanVienCoBan: Quản lý users có vai trò là Nhân viên cơ bản
* GiangVien: Quản lý users có vai trò là Giảng viên
* GiaoVu: Quản lý users có vai trò là Giáo vụ
* TruongDonVi: Quản lý users có vai trò là Trưởng đơn vị
* TruongKhoa: Quản lý users có vai trò là Trưởng khoa
* SinhVien: Quản lý users có vai trò là Sinh viên
* Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu của users thông qua roles tuân thủ chính sách bảo mật:
* NhanVienCoBan:
* Xem dòng dữ liệu chứa thông tin cá nhân của chính nhân viên đó trên quan hệ NHANSU và chỉ được phép sửa số điện thoại (DT) của chính mình (nếu số điện thoại có thay đổi). → Tạo view V\_XEMTTINCANHAN\_NHANSU và GRANT quyền SELECT và quyền UPDATE (trên trường DT) trên view cho role này.

* Xem tất cả thông tin trên các quan hệ SINHVIEN, DONVI, HOCPHAN, KHMO, nhưng không có quyền ghi trên các quan hệ này. → Grant quyền SELECT trên các quan hệ trên cho role này.
* GiangVien:
* Kế thừa các quyền của role NhanVienCoBan. → GRANT các quyền của role NhanVienCoBan cho role GiangVien; GRANT quyền SELECT và UPDATE trên trường DT trên view V\_XEMTTINCANHAN\_NHANSU cho role này.
* Xem các dòng dữ liệu trên quan hệ PHANCONG có liên quan đến chính giảng viên đó. → Tạo view V\_XEMPHANCONG và GRANT quyền SELECT cho role này.
* Xem các dòng dữ liệu trên quan hệ DANGKY liên quan đến các lớp học phần mà giảng viên đó được phân công giảng dạy; cập nhật dữ liệu tại các trường liên quan điểm số (DIEMTHI, DIEMTH, DIEMQT, DIEMCK, DIEMTK) trên quan hệ DANGKY của các sinh viên có tham gia lớp học phần mà giảng viên đó được phân công giảng dạy. → Tạo view V\_XEMDANGKY và GRANT quyền SELECT và UPDATE (trên các trường DIEMTH, DIEMQT, DIEMCK) trên view cho role này.
* GiaoVu:

* Kế thừa các quyền của role NhanVienCoBan. → GRANT các quyền của role NhanVienCoBan cho role GiaoVu; GRANT quyền SELECT và UPDATE trên trường DT trên view V\_XEMTTINCANHAN\_NHANSU cho role này.
* Xem, thêm mới hoặc cập nhật các dòng dữ liệu trên các quan hệ SINHVIEN, DONVI, HOCPHAN, KHMO, theo yêu cầu của trưởng khoa. → GRANT các quyền SELECT, INSERT, UPDATE trên các quan hệ trên cho role này.
* Xem tất cả thông tin trên quan hệ PHANCONG và chỉ được phép sửa trên các dòng dữ liệu liên quan các học phần do “Văn phòng khoa” phụ trách. → Tạo view V\_XEMPCVPKHOA và GRANT quyền SELECT và UPDATE (chỉ trên các dòng dữ liệu thỏa chính sách bảo mật) trên view cho role này.
* Xóa hoặc Thêm mới dữ liệu trên quan hệ ĐANGKY theo yêu cầu của sinh viên trong khoảng thời gian cho phép hiệu chỉnh ĐKHP. → Tạo view V\_THEMXOADANGKY và GRANT các quyền SELECT, INSERT, DELETE trên view cho role này.
* TruongDonVi:

* Kế thừa các quyền của role GiangVien. → Grant các quyền của role GiangVien cho role này.
* Thêm, Xóa hoặc Cập nhật dữ liệu trên quan hệ PHANCONG nhưng chỉ đối với các học phần được phụ trách chuyên môn bởi đơn vị mà mình làm trưởng. → Tạo view V\_XEMTTINPCTHEODONVI và GRANT các quyền INSERT, UPDATE, DELETE trên view cho role này.
* Xem dữ liệu phân công giảng dạy trên quan hệ PHANCONG của các giảng viên thuộc đơn vị mà mình làm trưởng. → Tạo view V\_XEMPCGVCHUNGDONVI và GRANT quyền SELECT trên view cho role này.
* TruongKhoa:

* Kế thừa các quyền của role GiangVien. → GRANT các quyền của role GiangVien cho role này.
* Thêm, Xóa hoặc Cập nhật dữ liệu trên quan hệ PHANCONG đối với các học phần được quản lý bởi đơn vị “Văn phòng khoa”. → Tạo view V\_PHANCONG\_VPK và GRANT các quyền INSERT, UPDATE, DELETE trên view cho role này.
* Xem, Thêm, Xóa, Cập nhật trên quan hệ NHANSU. → GRANT các quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELELTE trên quan hệ NHANSU cho role này.
* Xem dữ liệu trên toàn bộ lược đồ CSDL. → GRANT SELECT ANY TABLE cho role này.
* SinhVien (Sử dụng VPD):
* Xem dòng dữ liệu chứa thông tin cá nhân của chính mình và chỉ được phép chỉnh sửa thông tin địa chỉ (DCHI) và số điện thoại (ĐT) của chính sinh viên đó.
* Trên quan hệ SINHVIEN, sinh viên chỉ được xem thông tin của chính mình, được
* Chỉnh sửa thông tin địa chỉ (ĐCHI) và số điện thoại liên lạc (DT) của chính sinh viên.
* Xem danh sách các học phần (HOCPHAN) và kế hoạch mở môn (KHMO) của chương trình đào tạo mà sinh viên đó đang theo học.
* Thêm, Xóa các dòng dữ liệu đăng ký học phần (DANGKY) liên quan đến chính sinh viên đó trong học kỳ của năm học hiện tại (nếu thời điểm hiệu chỉnh đăng ký còn hợp lệ).
* Không được chỉnh sửa các trường liên quan đến DIEMSO trên quan hệ DANGKY.

1. CHÍNH SÁCH VPD:
2. Khái niệm:

* Các chính sách VPD (Virtual Private Database) dùng để giới hạn người dùng chỉ có thể truy cập được những dòng cụ thể theo điều kiện của hàm chính sách.

1. Cài đặt:

* Bước 1 : Tạo hàm chính sách tương ứng với yêu cầu.

Ví dụ : Xem danh sách tất cả học phần (HOCPHAN) của chương trình đào tạo mà sinh viên đang theo học thì hàm chính sách tương ứng sẽ là :

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Khi này hàm chính sách sẽ kiểm tra xem người dùng có phải là SINHVIEN không và lấy ra những mã học phần thuộc chương trình mà user hiện tại đang theo học.
* Hàm chính sách trả về như sau ‘MAHP IN (1,2,3)’.
* Bước 2: Tạo chính sách mới

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* OBJECT\_SCHEMA : Schema chứa đối tượng cần áp dụng chính sách.
* OBJECT\_NAME : Tên của đối tượng cần áp dụng chính sách. Những đối tượng này có thể là một bảng, view.
* POLICY\_NAME : Tên chính sách.
* POLICY\_FUNCTION : Tên hàm chính sách áp dụng lên bảng, view.
* STATEMENT\_TYPES : Loại câu lệnh mà chính sách áp dụng, bao gồm SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
* Ngoài ra, hàm tạo chính sách còn có những biến như : SEC\_RELEVANT\_COLS (những cột thuộc đối tượng cần áp dụng chính sách), UPDATE\_CHECK (đối với trường hợp chính sách áp dụng lên câu lệnh INSERT, UPDATE thì chính sách sẽ thực hiện kiểm tra cập nhật hay không).

1. Demo

* Sinh viên chỉ có thể được xem thông tin của chính mình.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

* Trước khi tạo hàm chính sách: Sinh viên xem được toàn bộ danh sách sinh viên.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Sau khi tạo hàm chính sách : Sinh viên chỉ xem được thông tin của chính mình.



1. Những chính sách VPD đã cài đặt

* Sinh viên chỉ được cập nhật thông tin cá nhân về số điện thoại và địa chỉ.
* Sinh viên được xem tất cả các danh sách học phần thuộc chương trình mình đang theo học.
* Sinh viên chỉ không được chỉnh sửa những trường liên quan đến điểm số.
* Sinh viên được xem những thông tin học phần đã đăng kí.
* Sinh viên chỉ có thể được xem thông tin của chính mình

1. Nhận xét:

* Các chính sách VPD giúp cho người quản trị cơ sở dữ liệu có thể thiết lập các giới hạn truy cập cho người dùng theo dòng dữ liệu.
* Dễ dàng điều chỉnh chính sách truy cập.
* Người dùng chỉ được xem phần dữ liệu tương ứng.

1. CHÍNH SÁCH OLS:
2. Khái niệm:

* OLS (Oracle Label Security) là một phương thức điều khiển quyền truy cập dữ liệu trong một bảng bằng cách gắn nhãn lên từng dòng dữ liệu và từng người dùng. Khi người dùng truy cập vào bảng dữ liệu có chính sách OLS, họ chỉ có thể xem các dòng dữ liệu mà nhãn của họ phù hợp. Các nhãn được phân chia thành ba mức độ: Level, Compartment và Group.
* Thuật toán truy cập:

A diagram of a data flow

Description automatically generated

1. Cài đặt:

* Chính sách OLS ở đồ án này được cài đặt như sau:
  + Level:
* TK: Trưởng khoa (level\_num = 600).
* TDV: Trưởng đơn vị (level\_num = 500).
* GV: Giảng viên (level\_num = 400).
* GVU: Giáo vụ (level\_num = 300).
* NV: Nhân viên (level\_num = 200).
* SV: Sinh viên (level\_num = 100).
  + Compartment:
* HTTT: Hệ thống thông tin.
* CNPM: Công nghệ phần mềm.
* KHMT: Khoa học máy tính.
* CNTT: Công nghệ thông tin.
* TGMT: Thị giác máy tính.
* MMT: Mạng máy tính.
  + Group:
* CS1: Cơ sở 1.
* CS2: Cơ sở 2.
* Lý do cài đặt:
  + Level: Phản ánh cấp bậc và quyền hạn của người dùng trong hệ thống.
  + Compartment: Phân chia dữ liệu theo ngành học, giúp quản lý và truy cập dữ liệu một cách có hệ thống.
  + Group: Phân loại dữ liệu theo cơ sở, giúp tổ chức dữ liệu một cách logic và dễ dàng truy cập.
* Một số nhãn được cài đặt trên hệ thống:

1. Nhãn cho người dùng là Trưởng khoa có thể đọc được toàn bộ thông báo.

**→ u1:** TK:HTTT,CNPM,KHMT,CNTT,TGMT,MMT:CS1,CS2

1. Nhãn cho các Trưởng bộ môn phụ trách Cơ sở 2 có thể đọc được toàn bộ thông báo. dành cho trưởng bộ môn không phân biệt vị trí địa lý.

**→ u2:** TDV:HTTT,CNPM,KHMT,CNTT,TGMT,MMT:CS1,CS2

1. Nhãn cho 01 Giáo vụ có thể đọc toàn bộ thông báo dành cho giáo vụ.

**→ u3:** GVU:HTTT,CNPM,KHMT,CNTT,TGMT,MMT:CS1,CS2

1. Nhãn của dòng thông báo t1 để t1 được phát tán (đọc) bởi tất cả Trưởng đơn vị.

**→ t1**: TDV/ GV/ GVU/ NV/ SV

1. Nhãn của dòng thông báo t2 để phát tán t2 đến Sinh viên thuộc ngành HTTT học ở Cơ sở 1.

**→ t2:** SV/ SV:: CS1/ SV::CS1,CS2/ SV:HTTT:CS1/ SV:HTTT:CS1,CS2

1. Nhãn của dòng thông báo t3 để phát tán t3 đến Trưởng bộ môn KHMT ở Cơ sở 1.

**→ t3:** TBM/ TBM::CS1/ TBM::CS1,CS2/ TBM:KHMT:CS1/ TBM:KHMT:CS1,CS2/ GV/ GVU/...

1. Nhãn của dòng thông báo t4 để phát tán t4 đến Trưởng bộ môn KHMT ở Cơ sở 1 và Cơ sở 2.

**→ t4:** TBM/ TBM::CS1,CS2/ TBM:KHMT:CS1,CS2/ GV/...

1. 3 chính sách phát tán dòng dữ liệu khác trên mô hình OLS đã cài đặt:

**h.1)** Nhãn của dòng thông báo t5 để phát tán t5 cho Giảng viên thuộc bộ môn CNPM ở Cơ sở 1:

**→ t5:** GV/ GV::CS1/ GV::CS1,CS2/ GV:CNPM/ GV:CNPM:CS1/ GV:CNPM:CS1,CS2/ GV/ NV/ SV/...

**h.2)** Hãy cho biết nhãn của dòng thông báo t6 để phát tán t6 đến toàn bộ người dùng:

**→ t6:** SV

**h.3)** Hãy cho biết nhãn của dòng thông báo t7 để phát tán t7 đến Nhân viên ở Cơ sở 2:

**→ t7:** NV/ NV::CS2/ NV::CS1,CS2/ SV/ SV::CS1/ SV::CS1,CS2

1. CHÍNH SÁCH AUDIT:
2. Khái niệm:

* Audit là quá trình ghi lại và theo dõi các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu hoặc các đối tượng khác trong hệ thống. Thông qua việc audit, người quản trị có thể xác định được ai đã thực hiện các thao tác như truy cập, cập nhật, xóa dữ liệu, hoặc thậm chí là cố gắng truy cập vào các tài nguyên mà họ không được phép.
* Cơ chế này giúp tăng cường bảo mật, tuân thủ quy định và phát hiện sớm các hoạt động không mong muốn trong hệ thống cơ sở dữ liệu.
* Việc ghi nhật ký hệ thống sẽ giúp tăng cường tính bảo mật khi theo dõi các hành vi của người dùng trên cơ sở dữ liệu nhằm phát hiện ra những truy cập trái phép và ghi lại những thay đổi để giúp người quản trị kiểm soát những đối tượng có dấu hiệu thực hiện hành vi gây hại đến dữ liệu.

1. Cài đặt:
   1. Kích hoạt audit toàn hệ thống

* Trước khi kích hoạt audit, cần đảm bảo rằng người thực hiện audit phải có đủ quyền hạn để thực hiện các thay đổi liên quan đến audit. Thông thường, người đó cần có quyền DBA hoặc các quyền tương đương.
* Chức năng Audit mặc định không được kích hoạt, nếu muốn sử dụng người dùng có thể kích hoạt bằng câu lệnh sau:
* 
* Giải thích về các giá trị của tham số AUDIT\_TRAIL: audit\_trail = {none | os | db | DB, EXTENDED | xml | xml, extended} trong đó:
  + none : Tắt chế độ audit.
  + os: Bật chế độ audit và các bản ghi của audit sẽ được lưu trong file OS.
  + db: Bật chế độ audit và các bản ghi của audit sẽ được lưu trong database audit trail (SYS.AUD$).
  + xml: Bật chế độ audit và các bản ghi của audit sẽ được lưu trong file OS có định dạng .xml.
* Ở đây, nhóm dùng chế độ db để dễ truy xuất và hiển thị các bản ghi do audit ghi lại được.
* Sau khi bật chế độ Audit, ta cần reset lại Oracle để thực hiện các thay đổi bằng 2 câu lệnh dưới đây:



* Với chế độ ghi nhật ký thông thường (standard audit), sau khi bật audit ta đã có thể bắt đầu ghi nhật ký bằng việc thiết lập ghi nhật ký những hành vi nào trên những đối tượng dữ liệu nào hoặc được thực hiện bởi những người dùng nào. Một vài thiết lập giám sát câu lệnh và quyền:
  + BY ACCESS: Ghi một record cho mỗi câu lệnh và hoạt động được audit.
  + WHENEVER SUCCESSFUL: Thực hiện ghi nhật ký đối với những câu lệnh được thực thi thành công. Ví dụ: AUDIT SELECT ON EMP BY ACCESS WHENEVER SUCCESSFUL -> Câu lệnh này yêu cầu thực hiện ghi nhật ký đối với những lần thực thi thành công câu lệnh SELECT trên bảng EMP.
  + WHENEVER NOT SUCCESSFUL: Thực hiện ghi nhật ký đối với những câu lệnh được thực thi không thành công. Ví dụ: AUDIT SELECT ON EMP BY ACCESS WHENEVER NOT SUCCESSFUL -> Câu lệnh này yêu cầu thực hiện ghi nhật ký đối với những lần thực thi KHÔNG thành công câu lệnh SELECT trên bảng EMP.
  + Có thể thực hiện audit với các thao tác trên bảng bao gồm tạo, xóa hoặc chỉnh sửa cấu trúc trên bảng bất kì thuộc cơ sở dữ liệu. Ví dụ: AUDIT DROP ANY TABLE -> Thực hiện ghi nhật ký mỗi khi có bảng nào bị xóa.
    - Trên đối tượng dữ liệu: AUDIT ALL ON [table\_name];
    - Bởi người dùng: AUDIT SELECT TABLE BY [username];
  1. Standard audit
* Chính sách 1: Thực hiện ghi nhật ký tất cả các thao tác của bất kì người dùng nào trên tất cả các bảng thuộc cơ sở dữ liệu.
* Chính sách 2: Thực hiện ghi nhật ký các thao tác được thực thi thành công.
* Chính sách 3: Thực hiện ghi nhật ký các thao tác thực thi không thành công.
  1. Fine-grained audit
* Cài đặt các chính sách, sau khi tạo xong các chính sách sẽ tự động được kích hoạt.
* Chính sách 1: Trong cơ sở dữ liệu có 6 nhóm người dùng và yêu cầu ghi nhật ký đối với những hành vi chỉnh sửa điểm số mà người thực hiện không phải vai trò GIANGVIEN trong cơ sở dữ liệu.
* Chính sách 2: Thông tin về PHUCAP của từng người là thông tin nên được giữ bí mật và mỗi người dùng chỉ nên biết của chính mình để tránh những sự cạnh tranh nơi công sở nên FGA được cài đặt lên cột PHUCAP thuộc bảng NHANSU để theo dõi nếu có những truy cập bất thường.
  1. **Tắt Audit**
* Đối với Standard Audit: Ta có thể sử dụng câu lệnh NOAUDIT để dừng việc ghi nhật ký và cấu trúc câu lệnh tương đối giống với khi dùng AUDIT.
* A diagram of a network

  Description automatically generated
* Đối với FGA: Sau khi cài đặt, nếu người thực hiện audit không còn muốn dùng những chính sách này có thể DROP\_POLICY để xóa hẳn chính sách đó, hoặc sử dụng DISABLE\_POLICY để tạm ngừng việc ghi nhật ký theo chính sách này. Người dùng sau đó nếu muốn sử dụng lại có thể ENABLE\_POLICY để kích hoạt lại việc ghi nhật ký với những chính sách này với điều kiện chính sách đó vẫn còn tồn tại.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

1. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
2. [Kiểm soát truy cập an toàn (viblo.asia)](https://viblo.asia/p/kiem-soat-truy-cap-an-toan-ByEZkArq5Q0)
3. [Introduction to Auditing (oracle.com)](https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/18/dbseg/introduction-to-auditing.html)
4. [Configuring Role-Based Access Control (RBAC) (oracle.com)](https://docs.oracle.com/cd/E50612_01/doc.11122/user_guide/content/general_rbac.html)
5. [MATERIALS - Google Drive](https://drive.google.com/drive/folders/1d_KX6SW3a1XjdcLobQwuGOT7asQJoR63) (slide lý thuyết)
6. Tài liệu hướng dẫn LAB
7. HD DAC\_RBAC\_VPD\_OLS.pdf (moodle lớp)