**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG**

**NGUYỄN NGỌC NHUNG**

**HÀ THỊ THU HIỀN**

**PHẠM NGỌC THƠ**

**ĐỒ ÁN MÔN PHÁP CHỨNG KỸ THUẬT SỐ**

**THU THẬP DỮ LIỆU ỨNG DỤNG THREADS**

**Crawling Threads App Data**

**CỬ NHÂN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 2024**

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG**

**NGUYỄN NGỌC NHUNG – 21521248**

**HÀ THỊ THU HIỀN – 21522056**

**PHẠM NGỌC THƠ - 21522641**

**ĐỒ ÁN MÔN PHÁP CHỨNG KỸ THUẬT SỐ**

**THU THẬP DỮ LIỆU ỨNG DỤNG THREADS**

**Crawling Threads App Data**

**CỬ NHÂN NGÀNH AN TOÀN THÔNG TIN**

**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**

**NGHI HOÀNG KHOA**

**NGUYỄN TẤN CẦM**

**TP. HỒ CHÍ MINH, 2024**

**LỜI CẢM ƠN**

Kính gửi Thầy Nghi Hoàng Khoa và Thầy Nguyễn Tấn Cầm,

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Thầy về sự tận tâm và hướng dẫn chúng em nhiệt tình trong môn học Pháp chứng Kỹ thuật số. Nhờ sự hỗ trợ của Thầy, chúng em đã không chỉ nắm vững lý thuyết về các công cụ và kỹ thuật điều tra số mà còn biết cách áp dụng chúng vào quá trình thực hiện đồ án. Qua đó, chúng em cũng đã hiểu rõ hơn về quy trình phân tích dữ liệu số và ý nghĩa của việc bảo vệ bằng chứng số trong công tác điều tra.

Sự tận tụy và sự hỗ trợ của Thầy đã tạo nên một môi trường học tập đầy cống hiến. Chúng em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự động viên và những lời khuyên quý giá từ Thầy trong quá trình làm đồ án. Thầy đã luôn sẵn lòng lắng nghe và giúp đỡ chúng em vượt qua những khó khăn.

Chúng em xin cam đoan sẽ tiếp tục áp dụng những kiến thức đã học từ Thầy vào công việc và cuộc sống hàng ngày. Sự hướng dẫn và đóng góp của Thầy sẽ mãi là nguồn động lực và định hướng cho chúng em trong tương lai.

Trân trọng,

Nguyễn Ngọc Nhung

Hà Thị Thu Hiền

Phạm Ngọc Thơ

**MỤC LỤC**

[Chương 1. TỔNG QUAN 1](#_Toc167445437)

[1.1. Giới thiệu về Threads 1](#_Toc167445438)

[1.2. Tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu ứng dụng Threads 1](#_Toc167445439)

[1.3. Mục đích nghiên cứu 2](#_Toc167445440)

[1.4. Đối tượng nghiên cứu 2](#_Toc167445441)

[1.5. Phạm vi nghiên cứu 2](#_Toc167445442)

[Chương 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 3](#_Toc167445443)

[2.1. Cấu trúc của một trang cá nhân Threads 3](#_Toc167445444)

[2.2. Cấu trúc của một trang bài viết Threads 4](#_Toc167445445)

[2.3. Vấn đề pháp lý 5](#_Toc167445446)

[Chương 3. GIẢI PHÁP 5](#_Toc167445447)

[3.1. Cài đặt thư viện 5](#_Toc167445448)

[3.2. Cách Threads hiển thị dữ liệu 6](#_Toc167445449)

[3.3. Thu thập dữ liệu trang cá nhân 8](#_Toc167445450)

[3.4. Thu thập dữ liệu bài viết 10](#_Toc167445451)

**DANH MỤC HÌNH**

[Figure 2.1. Ví dụ cho một trang cá nhân Threads 3](#_Toc167445452)

[Figure 2.2. Ví dụ cho một trang bài viết Threads 4](#_Toc167445453)

[Figure 2.3. Nội dung file robots.txt 5](#_Toc167445454)

[Figure 3.1. Source code của một trang cá nhân Threads chứa nhiều phần tử <script> 6](#_Toc167445455)

[Figure 3.2. Khi trang tải xong, trang web hiển thị các thông tin ở dạng các phần tử html 7](#_Toc167445456)

[Figure 3.3. Phần văn bản được hiển thị trên trang 7](#_Toc167445457)

[Figure 3.4. Phần văn bản được hiển thị trên source code 8](#_Toc167445458)

[Figure 3.5. Tải trang web không cần giao diện 8](#_Toc167445459)

[Figure 3.6. Tìm các phần tử <script> phù hợp 8](#_Toc167445460)

[Figure 3.7. Xác định phần tử chứa dữ liệu JSON phù hợp 9](#_Toc167445461)

[Figure 3.8. Trích xuất dữ liệu người dùng 9](#_Toc167445462)

[Figure 3.9. Phân tích dữ liệu theo các trường 10](#_Toc167445463)

[Figure 3.10. Kết quả thu thập dữ liệu trang cá nhân 10](#_Toc167445464)

[Figure 3.11. Trích xuất dữ liệu bài viết 11](#_Toc167445465)

[Figure 3.12. Phân tích dữ liệu theo các trường 11](#_Toc167445466)

[Figure 3.13. Kết quả thu thập dữ liệu bài viết 12](#_Toc167445467)

# TỔNG QUAN

## 1.1. Giới thiệu về Threads

Threads là một nền tảng mạng xã hội do Meta phát triển, được thiết kế để chia sẻ nội dung ngắn dạng văn bản, liên kết, video và hình ảnh. Mục đích chính của Threads là cung cấp một nền tảng mạng xã hội tập trung vào quyền riêng tư, cho phép người dùng chia sẻ nội dung và giao tiếp trong một môi trường được bảo mật.

## 1.2. Tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu ứng dụng Threads

Trong thời đại kỹ thuật số, việc sử dụng dữ liệu từ các nền tảng truyền thông xã hội là một phần không thể thiếu đối với các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà tiếp thị. Với sức mạnh của cộng đồng người dùng và sự đa dạng của nội dung, Threads đã trở thành một nguồn thông tin quan trọng. Tuy nhiên, việc truy cập và thu thập dữ liệu từ Threads có thể gặp phải nhiều thách thức do tính phức tạp của cấu trúc và các biện pháp bảo mật của nền tảng. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ tiến hành thu thập dữ liệu cùng với sự hỗ trợ của Python.

Dữ liệu được thu thập từ Threads có thể được sử dụng trong các mục đích:

- Phát hiện gian lận (Fraud Detection): Nhận diện các hành vi gian lận như mạo danh, tin tức giả, và hoạt động bất hợp pháp.

- Bảo mật mạng xã hội (Social Media Security): Giám sát các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật trên nền tảng.

- Phân tích tấn công mạng (Cyber Attack Analysis): Phân tích các kỹ thuật tấn công mạng của hacker để cải thiện biện pháp phòng ngừa.

- Quản lý rủi ro bảo mật (Security Risk Management): Đánh giá và quản lý rủi ro trong các chiến dịch truyền thông xã hội.

- Phân tích thông tin tình báo (Threat Intelligence Analysis): Xây dựng cơ sở dữ liệu về mối đe dọa bảo mật để phòng ngừa các cuộc tấn công.

- Giám sát hoạt động tội phạm mạng (Cybercrime Activity Monitoring): Hỗ trợ điều tra các hoạt động tội phạm mạng.

- Bảo vệ thương hiệu (Brand Protection): Giám sát và ngăn chặn các mối đe dọa đối với danh tiếng thương hiệu.

- Phân tích hành vi người dùng (User Behavior Analysis): Xác định hành vi bất thường để phát hiện sớm mối đe dọa.

- Kiểm soát truy cập (Access Control): Thiết lập và duy trì các chính sách kiểm soát truy cập.

- Phân tích lỗ hổng bảo mật (Vulnerability Analysis): Phát hiện và vá các lỗ hổng bảo mật trên nền tảng.

## 1.3. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật thu thập dữ liệu từ nền tảng Threads bằng Python nhằm phục vụ cho các phân tích trong lĩnh vực pháp chứng kỹ thuật số. Nghiên cứu nhằm xây dựng quy trình và công cụ thu thập dữ liệu hiệu quả, từ đó đảm bảo tính chính xác và bảo mật của dữ liệu thu thập được.

## 1.4. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các dữ liệu được chia sẻ và tương tác trên nền tảng Threads, bao gồm các bài viết, bình luận, lượt thích, chia sẻ và các hoạt động khác của người dùng. Nghiên cứu tập trung vào việc áp dụng Python để thu thập và phân tích các dữ liệu này nhằm phục vụ cho các mục đích pháp chứng kỹ thuật số.

## 1.5. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu bao gồm các khía cạnh liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu trên nền tảng Threads, bao gồm các công nghệ và thuật toán sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu, quản lý và lưu trữ dữ liệu, và phân tích dữ liệu để rút ra các thông tin có giá trị. Nghiên cứu sẽ tập trung vào các phương pháp và công cụ hiện có để thu thập dữ liệu từ Threads bằng Python, đồng thời đề xuất cách giải quyết các thách thức và vấn đề có thể phát sinh trong quá trình triển khai thu thập dữ liệu.

# PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

## 2.1. Cấu trúc của một trang cá nhân Threads




Figure 2.1. Ví dụ cho một trang cá nhân Threads

- Ảnh đại diện: Thường là một hình ảnh tròn nhỏ tượng trưng cho chủ tài khoản. Nhấp vào ảnh hồ sơ sẽ mở ra phiên bản lớn hơn của ảnh. Dấu tick xanh bên cạnh ảnh đại diện thể hiện tài khoàn đã được xác thực.

- Tên đầy đủ và tên người dùng: Tên người dùng là mã định danh duy nhất cho tài khoản, thường viết không dấu và không có khoảng trắng. Tên đầy đủ là họ tên của người dùng, có thể viết có dấu và có khoảng trắng.

- Tiểu sử: Một mô tả ngắn mà người dùng có thể tùy chỉnh để cung cấp thông tin về bản thân, sở thích hoặc doanh nghiệp của họ.

- Bio link: Có thể đặt liên kết đến trang web cá nhân, blog, cửa hàng trực tuyến, hoặc các mạng xã hội khác ở đây. Đây là một cách hiệu quả để chia sẻ thêm thông tin hoặc hướng người xem đến các nội dung khác mà họ quan tâm.

- Số lượng followers: Số lượng người theo dõi, đo lường và đánh giá sức ảnh hưởng của một người dùng hoặc một tài khoản trên nền tảng.

## 2.2. Cấu trúc của một trang bài viết Threads



Figure 2.2. Ví dụ cho một trang bài viết Threads

- Tiêu đề bài viết: Mô tả ngắn gọn nội dung chính hoặc mục tiêu của bài viết.

- Ngày đăng: Ngày mà bài viết được đăng lên Threads, thường được hiển thị bên trên nội dung.

- Ảnh đại diện, tên người dùng và xác thực người dùng đã nêu ở trên.

- Ảnh và video: Các tệp đa phương tiện được chia sẻ, thường được sử dụng để truyền đạt thông điệp hoặc chia sẻ trải nghiệm với người khác.

- Lượt thích, lượt trả lời, lượt đăng lại: Các thao tác tương tác mà người dùng có thể thực hiện đối với một bài viết hoặc bài đăng trên mạng xã hội. Các con số này thường được sử dụng để đo lường mức độ tương tác và sức ảnh hưởng của nội dung.

## 2.3. Vấn đề pháp lý

Vấn đề pháp lý khi thu thập dữ liệu trên Threads là một phần quan trọng cần xem xét. Dữ liệu trên Threads được công khai và việc thu thập chúng là hợp pháp, nhưng điều này chỉ áp dụng khi việc thu thập được thực hiện ở mức độ hợp lý và không gây ra thiệt hại cho ứng dụng. Để đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, cần kiểm tra tệp robots.txt của Threads để biết các quy định về thu thập dữ liệu. Việc tuân thủ các quy định này không chỉ tránh được các vấn đề pháp lý mà còn đảm bảo tính đạo đức của hoạt động thu thập dữ liệu.




Figure 2.3. Nội dung file robots.txt

# GIẢI PHÁP

## 3.1. Cài đặt thư viện

- Playwright là một thư viện kiểm thử đầu cuối (end-to-end testing) cho phép tự động hóa tương tác với trình duyệt web. Nó cho phép viết các kịch bản để điều khiển trình duyệt, như là điều hướng trang, nhấp chuột, và trích xuất thông tin từ trang web.

- Scrapfly SDK cung cấp các công cụ và API để hỗ trợ việc thu thập dữ liệu web (web scraping) một cách hiệu quả, bao gồm cả xử lý chống lại các biện pháp chống trích xuất của trang web.

- Jmespath là một thư viện để truy vấn và chuyển đổi dữ liệu JSON. Nó cho phép tìm kiếm, lọc và lấy dữ liệu cụ thể từ các đối tượng JSON phức tạp.

- Nested\_lookup là một thư viện cho phép tìm kiếm và trích xuất các giá trị từ các cấu trúc dữ liệu lồng nhau (nested data structures) như JSON.

Cài đặt các thư viện bằng pip:

$ pip install playwright nested\_lookup jmespath "scrapfly-sdk[all]"

## 3.2. Cách Threads hiển thị dữ liệu

Threads sử dụng dữ liệu web ẩn để tải thông tin bài viết. Nói cách khác, nó ẩn dữ liệu trong một phần tử <script> dưới dạng JSON và khi trang tải xong, nó sẽ mở rộng dữ liệu này thành phần HTML hiển thị của trang.

Để đảo ngược kỹ thuật này, chúng ta có thể sử dụng Công cụ Phát triển Trình duyệt (Browser Developer Tools), cho phép chúng ta kiểm tra toàn bộ trang web.



Figure 3.1. Source code của một trang cá nhân Threads chứa nhiều phần tử <script>




Figure 3.2. Khi trang tải xong, trang web hiển thị các thông tin ở dạng các phần tử html

Lấy ví dụ một phần văn bản được hiển thị trên trang là “and your song of the day is....?”.




Figure 3.3. Phần văn bản được hiển thị trên trang

Tiến hành tìm kiếm văn bản này trong source code. Chúng ta có thể thấy văn bản được ẩn trong một phần tử <script> dưới dạng JSON.




Figure 3.4. Phần văn bản được hiển thị trên source code

## 3.3. Thu thập dữ liệu trang cá nhân

**Bước 1**: Sử dụng Playwright để tải trang web một cách tự động mà không cần giao diện người dùng.




Figure 3.5. Tải trang web không cần giao diện

Đầu tiên, Playwright được khởi động bằng cách sử dụng **sync\_playwright()**, sau đó trình duyệt Chromium được mở thông qua lệnh **pw.chromium.launch()**. Tiếp theo, một ngữ cảnh trình duyệt mới với kích thước cửa sổ 1920x1080 được tạo ra bằng lệnh **browser.new\_context(viewport={"width": 1920, "height": 1080})**. Sau đó, một tab trình duyệt mới được mở bằng lệnh **context.new\_page()**, và trình duyệt điều hướng đến URL được cung cấp thông qua **page.goto(url)**. Trình duyệt sẽ chờ cho đến khi phần tử có selector **[data-pressable-container=true]** xuất hiện để đảm bảo rằng trang đã tải xong, sử dụng lệnh **page.wait\_for\_selector("[data-pressable-container=true]")**. Cuối cùng, nội dung HTML của trang được lấy và một đối tượng **Selector** được tạo ra để phân tích HTML đó, thông qua lệnh **Selector(page.content())**.

**Bước 2**: Sau khi tải trang, chúng ta sẽ sử dụng parsel để phân tích cấu trúc HTML của trang web và tìm kiếm phần tử <script>.



Figure 3.6. Tìm các phần tử <script> phù hợp

Dòng mã này sử dụng đối tượng **Selector** để tìm và trích xuất tất cả các tập dữ liệu JSON ẩn trong các phần tử <script> có thuộc tính **type="application/json"** và **data-sjs** trên trang web. Kết quả là biến hidden\_datasets chứa các tập dữ liệu JSON ẩn, sẵn sàng để được giải mã và phân tích nhằm thu thập thông tin cần thiết từ trang web.

**Bước 3**: Dựa trên nội dung của các phần tử <script>, chúng ta sẽ xác định phần tử nào chứa dữ liệu JSON cần tìm.




Figure 3.7. Xác định phần tử chứa dữ liệu JSON phù hợp

Đầu tiên, chương trình kiểm tra xem chuỗi JSON có chứa từ khóa **"ScheduledServerJS"** không. "ScheduledServerJS" là một dấu hiệu đặc trưng cho thấy chuỗi JSON bao gồm thông tin quan trọng mà chương trình đang tìm kiếm, như dữ liệu hồ sơ người dùng hoặc bài viết. Sau đó, kiểm tra xem chuỗi JSON có chứa thông tin hồ sơ người dùng (**'follower\_count'**) hoặc thông tin bài viết (**'thread\_items'**) không. Nếu không có cả hai, chuỗi sẽ bị bỏ qua. Chuỗi JSON chứa thông tin hồ sơ sẽ được giải mã bằng **json.loads()**.

**Bước 4**: Sau khi tìm thấy dữ liệu JSON, chúng ta sẽ sử dụng các thư viện như nested\_lookup và jmespath để giải mã và trích xuất các thông tin cần thiết từ tập dữ liệu này.



Figure 3.8. Trích xuất dữ liệu người dùng

Dữ liệu người dùng sẽ được trích xuất bằng **nested\_lookup('user', data)**. Sau đó, dữ liệu người dùng được phân tích và lưu vào biến **parsed['user']** thông qua hàm **parse\_profile(user\_data[0])**.




Figure 3.9. Phân tích dữ liệu theo các trường

Hàm **parse\_profile** phân tích dữ liệu hồ sơ người dùng từ một từ điển JSON. Nó sử dụng **jmespath** để trích xuất các trường quan trọng như trạng thái riêng tư, xác thực, ảnh hồ sơ, tên người dùng, tên đầy đủ, tiểu sử, liên kết trong tiểu sử, và số lượng người theo dõi. Sau đó, hàm tạo một URL hồ sơ từ tên người dùng và trả về kết quả dưới dạng từ điển.




Figure 3.10. Kết quả thu thập dữ liệu trang cá nhân

## 3.4. Thu thập dữ liệu bài viết

Các bước thực hiện thu thập dữ liệu bài viết tương tự như thu thập dữ liệu trang cá nhân.

**Bước 1**: Sử dụng Playwright để tải trang web một cách tự động mà không cần giao diện người dùng.

**Bước 2**: Sau khi tải trang, chúng ta sẽ sử dụng parsel để phân tích cấu trúc HTML của trang web và tìm kiếm phần tử <script>.

**Bước 3**: Dựa trên nội dung của các phần tử <script>, chúng ta sẽ xác định phần tử nào chứa dữ liệu JSON cần tìm.

**Bước 4**: Sau khi tìm thấy dữ liệu JSON, chúng ta sẽ sử dụng các thư viện như nested\_lookup và jmespath để giải mã và trích xuất các thông tin cần thiết từ tập dữ liệu này.




Figure 3.11. Trích xuất dữ liệu bài viết

Sử dụng hàm **nested\_lookup** để tìm kiếm và trích xuất danh sách các mục **thread\_items** từ dữ liệu JSON. Với mỗi mục trong danh sách thread\_items, chương trình sẽ thực hiện phân tích chi tiết bằng cách gọi hàm **parse\_thread**. Kết quả cuối cùng là một danh sách các bài viết đã được phân tích được gộp vào biến **parsed['threads']**.




Figure 3.12. Phân tích dữ liệu theo các trường

Trong hàm **parse\_thread**, chúng ta sử dụng JMESPath để trích xuất thông tin từ dữ liệu đầu vào. Truy vấn này giúp chúng ta lấy các chi tiết quan trọng như văn bản, thời gian xuất bản, ID, và các đường dẫn đến hình ảnh và video. Sau đó, chúng ta điều chỉnh dữ liệu như loại bỏ video trùng lặp và chuyển **reply\_count** thành số nguyên nếu cần thiết. Cuối cùng, chúng ta tạo một URL đến bài viết trên Threads.net để dễ dàng truy cập.




Figure 3.13. Kết quả thu thập dữ liệu bài viết

Trong kết quả trả về, “published\_on”: 1707850800 là một giá trị đại diện cho thời gian được biểu diễn dưới dạng Unix timestamp. Unix timestamp là một cách để đại diện cho thời gian như một số nguyên, bắt đầu từ 00:00:00 UTC ngày 1 tháng 1 năm 1970.