BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**Môn học: Cơ chế hoạt động của mã độc**

**Tên chủ đề: DroidRL: Feature selection for android malware detection with reinforcement learning**

*Mã nhóm: G01 Mã đề tài: S45*

**Lớp**: **NT230.O21.ANTN**

1. **THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM:**

*(Sinh viên liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Email** |
| 1 | Hà Thị Thu Hiền | 21522056 | 21522056@gm.uit.edu.vn |
| 2 | Phạm Ngọc Thơ | 21522641 | 21522641@gm.uit.edu.vn |
| 3 | Nguyễn Ngọc Nhung | 21521248 | 21521248@gm.uit.edu.vn |

1. **TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HIỆN:[[1]](#footnote-1)**
   1. **Chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực Mã độc:** *(chọn nội dung tương ứng bên dưới)*

🗹 Phát hiện mã độc

🞎 Đột biến mã độc

🞎 Khác: …………………………………

* 1. **Liên kết lưu trữ mã nguồn của nhóm:**

Mã nguồn của đề tài đồ án được lưu tại: <https://github.com/Ha-Hien/NT230.O21.ANTN-Malware.git>

*(Lưu ý: GV phụ trách phải có quyền truy cập nội dung trong Link)*

* 1. **Tên bài báo tham khảo chính:**

|  |
| --- |
| <ghi đúng định dạng tài liệu bài báo tham khảo của nhóm theo chuẩn IEEE>  Wu, Y., Li, M., Zeng, Q., Yang, T., Wang, J., Fang, Z., & Cheng, L. (2023). DroidRL: Feature selection for android malware detection with reinforcement learning. *Computers & Security*, *128*, 103126. |

* 1. **Dịch tên Tiếng Việt cho bài báo:**

|  |
| --- |
| <dịch tên tiếng Việt cho bài báo trên>  DroidRL: Lựa chọn đặc trưng để phát hiện phần mềm độc hại trên Android với tính năng học tăng cường. |

* 1. **Tóm tắt nội dung chính:**

|  |
| --- |
| <mô tả nội dung tóm tắt của bài báo/chủ đề trong vòng 350 từ>  DroidRL là một framework được thiết kế để chọn lựa các đặc trưng hiệu quả nhằm phát hiện malware trên hệ điều hành Android bằng cách sử dụng học tăng cường. Bài báo tập trung vào việc áp dụng Double Deep Q-Network (DDQN) kết hợp với mạng nơ-ron hồi quy (RNN) để lựa chọn các đặc trưng theo trình tự. Với việc sử dụng phương pháp nhúng từ (word embedding) để biểu diễn đối tượng, DroidRL có thể tăng cường sự liên quan ngữ nghĩa giữa các đặc trưng. Các kết quả thực nghiệm cho thấy DroidRL có thể giảm đáng kể số lượng đặc trưng từ 1083 xuống còn 24 mà vẫn giữ độ chính xác cao (95.6%) khi sử dụng bộ phân loại Random Forest. |

* 1. **Tóm tắt các kỹ thuật chính được mô tả sử dụng trong bài báo:**

|  |
| --- |
| <mô tả các kỹ thuật chính được dùng trong nghiên cứu của bài báo>  (liệt kê tóm tắt vai trò của các kỹ thuật đó – kèm hình ảnh minh họa về hệ thống/kỹ thuật/phương pháp)  VD: Bài báo sử dụng 4 kỹ thuật cho 4 giai đoạn chính trong phương pháp đề xuất, bao gồm:   * Kỹ thuật 01: DroidRL triển khai thuật toán DDQN - thuật toán học tăng cường Reinforcement learning (Double Deep Q - Network) ⇒ thu được tập hợp con đặc trưng tối ưu ⇒ phân loại malware hiệu quả. * Kỹ thuật 02: Mạng thần kinh tái phát (RNN - Recurrent NN) được sử dụng làm mạng quyết định của DDQN ⇒ cung cấp khả năng chọn tuần tự các đặc trưng. * Kỹ thuật 03: Word embedding được áp dụng để biểu diễn đối tượng ⇒ nâng cao khả năng làm việc của framework nhằm tìm ra mức độ liên quan về mặt ngữ nghĩa của các đối tượng. * Kỹ thuật 04: Sử dụng Random Forest làm lớp phân loại ⇒ đánh giá hiệu suất.   A diagram of a computer network  Description automatically generated  A diagram of a network  Description automatically generated |

* 1. **Môi trường thực nghiệm của bài báo:**

|  |
| --- |
| <mô tả môi trường thực nghiệm của nhóm tác giả, bao gồm cấu hình máy tính (phần cứng, phần mềm), các chương trình hỗ trợ để hiện thực phương pháp, ngôn ngữ lập trình được sử dụng, các chương trình phần mềm dùng để kiểm tra khả năng/tính năng của phương pháp>   * Cấu hình máy tính: CPU: Intel Core i7 * RAM: 16GB * GPU: NVIDIA GTX 1080 * Các công cụ hỗ trợ sẵn có: * TensorFlow (dùng cho việc triển khai mạng nơ-ron) * Scikit-learn (dùng cho việc đánh giá mô hình) * Ngôn ngữ lập trình: Python * Đối tượng nghiên cứu (chương trình phần mềm dùng để kiểm tra tính khả thi của phương pháp/tập dữ liệu – nếu có): Tập dữ liệu của DroidRL chứa **5000 benign sample** từ **Andro Zoo** và **5560 malware** từ **Drebin** để huấn luyện và kiểm tra mô hình. * Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của phương pháp: * Số lượng đặc trưng được chọn * Độ chính xác của việc phát hiện malware (accuracy) * Thời gian chạy |

* 1. **Kết quả thực nghiệm của bài báo:**

|  |
| --- |
| <mô tả ngắn gọn kết quả thực nghiệm của bài báo, tự nhận xét về khả năng, ưu và nhược điểm của phương pháp được đề cập trong bài báo>  DroidRL được đề xuất áp dụng thuật toán DDQN cho giai đoạn lựa chọn đặc trưng để chọn tập hợp con đặc trưng tối ưu nhằm phát hiện malware trên Android. Đặc biệt, mạng giống RNN được ứng dụng làm mạng quyết định trong DDQN nhờ khả năng xử lý các chuỗi có độ dài thay đổi. Với mục đích tìm ra mối tương quan giữa các đặc trưng, DroidRL sử dụng đặc trưng nhúng từ (word embedding) để thể hiện một cách chính xác các đặc trưng. Trong giai đoạn đào tạo, chính sách đào tạo được sử dụng để tăng không gian tìm kiếm đặc trưng của DroidRL. Các thử nghiệm trên Drebin và Androzoo chứng minh rằng framework DroidRL cho thấy hiệu suất tốt hơn so với các mô hình trích xuất đặc trưng tĩnh truyền thống, cải thiện rõ rệt hiệu suất phát hiện trên nhiều bộ phân loại khác nhau. DroidRL đã chứng minh khả năng lựa chọn đặc trưng hiệu quả, giảm từ **1083 xuống còn 24 đặc trưng**, đồng thời duy trì độ chính xác phát hiện malware ở mức **95.6%.** **Phương pháp này không chỉ tiết kiệm thời gian tính toán mà còn tăng cường hiệu suất của bộ phân loại**. **DroidRL được chứng minh là có hiệu quả trong các nhiệm vụ lựa chọn đặc trưng và hy vọng nó sẽ đóng vai trò là một yếu tố để xây dựng một trình phát hiện malware mạnh mẽ trong tương lai.** |

* 1. **Công việc/tính năng/kỹ thuật mà nhóm thực hiện lập trình và triển khai cho demo:**

|  |
| --- |
| <liệt kê các công việc mà nhóm thực hiện cho đề tài dựa trên phân tích phương pháp/hệ thống được sử dụng trong bài báo đã tham khảo>  <liệt kê các công việc đã thực hiện+ tóm tắt kết quả của công việc này trong việc thực hiện phương pháp/demo>   * Thu thập bộ dữ liệu bao gồm **1514 mẫu lành tính và 1054 mẫu độc hại** từ [Index of /CICDataset](http://205.174.165.80/CICDataset/) (CICAndMall2017 và CICAndMall2020), nhóm em chỉ lấy một số cái có thể tải được và phù hợp với tài nguyên hiện có. * Thực thiện trích xuất đặc trưng thô từ các tệp APK, kết quả cho ra tệp JSON.      * Viết mã trích xuất đặc trưng từ tệp JSON đã có theo chuẩn nhất định.      * Viết mã lấy dữ liệu từ các mẫu lành tính và các mẫu độc hại và thực hiện gán nhãn cho các mẫu (lành tính là 0, độc hại là 1).        * Chuyển các dữ liệu đã có thành dataframe và ghép lại thành một bộ dự liệu để huấn luyện và kiểm tra.      * Tiến hành huấn luyện và đánh giá trên 4 mô hình là **RandomForestClassifier, LGBMClassifier, ExtraTreesClassifier, DecisionTreeClassifier** cho toàn bộ tất cả các feature trích xuất được (1435 đặc trưng). **Đánh giá về Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, Time**.            * Thực hiện phương pháp lựa chọn đặc trưng (lựa chọn được **323/1435** đặc trưng)          * Tiến hành huấn luyện và đánh giá lại 4 mô hình đã thiết lập dựa trên bộ dữ liệu đã được tiến hành phương pháp chọn đặc trưng. **Đánh giá về Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, Time**.        * Kết quả cho thấy, sau khi thực hiện phương pháp lựa chọn đặc trưng, thì thời gian đã giảm đi, độ chính xác tuy giảm nhưng mức độ tuỳ thuộc vào thuật toán sử dụng để phân loại. Như mô hình LGBM cho thấy tất cả các chỉ số đánh giá đều không chênh lệnh nhiều so với lúc chưa giảm số lượng đặc trưng. |

* 1. **Các khó khăn, thách thức hiện tại khi thực hiện:**

|  |
| --- |
| <mô tả khó khăn của nhóm (nếu có), ….>   * Bài báo không hề cung cấp bộ dữ liệu cũng như là các mã code liên quan, nên nhóm em dù hiểu bài báo nhưng để thực nghiệm lại thì nhóm em chưa đủ kiến thức. * Khó khăn của nhóm em ban đầu là ở việc thu thập bộ dữ liệu, máy chủ nơi lưu trữ có đôi lúc bị sập, cũng như là các tài nguyên trên đây có dung lượng khá lớn. Nhóm em có thử nhiều cách tải, nhưng bị lỗi 403 Forbidden nhiều lần. Cố gắng lắm và cuối cùng tải được tầm hơn 2500 mẫu. * Phương pháp học tăng cường để lựa chọn đặc trưng còn quá mới với nhóm em, và cũng có quá nhiều kỹ thuật nên nhóm em quyết định chọn một phương pháp lựa chọn đặc trưng khác. |

1. **TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH SO VỚI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:**

|  |
| --- |
| 95% |

1. **NHẬT KÝ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Phân công nhiệm vụ** |
| 1 | Tải và tìm hiểu bài báo | Hà Thị Thu Hiền, Phạm Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Nhung |
| 2 | Thu thập bộ dữ liệu | Hà Thị Thu Hiền |
| 3 | Tìm kiếm cách trích xuất đặc trưng từ APK | Hà Thị Thu Hiền, Phạm Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Nhung |
| 4 | Trích xuất đặc trưng, hình thành bộ dữ liệu hoàn chỉnh, tiền xử lý. | Hà Thị Thu Hiền |
| 5 | Chọn mô hình và thực hiện kịch bản demo, slide, thuyết trình. | Hà Thị Thu Hiền, Phạm Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Nhung |

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI TIẾT

**Phần bên dưới của báo cáo này là tài liệu báo cáo tổng kết - chi tiết của nhóm thực hiện cho đề tài này.**

*Qui định: Mô tả các bước thực hiện/ Phương pháp thực hiện/Nội dung tìm hiểu (Ảnh chụp màn hình, số liệu thống kê trong bảng biểu, có giải thích)*

* 1. **Phương pháp thực hiện**

*<Trình bày kiến trúc, thành phần của hệ thống trong bài báo>*

1. ***DroidRL framework***

Đối với framework DroidRL, nhiệm vụ chính là đào tạo tác nhân học cách chọn tuần tự các tập hợp con đặc trưng Android hợp lệ bằng cách tương tác với môi trường và sử dụng kiến ​​thức đã học của nó. Phần này mô tả cách khung DroidRL đạt được mục tiêu của nó.

* 1. ***Overview of DroidRL***

Hình 1 thể hiện sơ đồ nguyên lý của DroidRL. Phần cốt lõi của framework DroidRL được xây dựng bởi mạng quyết định (**decision network**) dựa trên DDQN (**Double Deep Q Network**). Trong mỗi bước, tác nhân tự trị thực hiện một cách độc lập một hành động do mạng quyết định **quyết định để chọn một đặc trưng vào trạng thái được quan sát** từ môi trường bằng cách sử dụng kiến ​​thức trước đó. **Để đánh giá chất lượng của tập hợp con đặc trưng và sự khác biệt của các đặc trưng riêng lẻ đã chọn**, **reward** của hành động được tạo ra từ trình phân loại phần mềm độc hại **được xác định bằng độ chính xác của phân loại phần mềm** độc hại sử dụng các đặc trưng được chọn làm đầu vào. Hơn nữa, trạng thái của tác nhân, hành động được chọn và reward của thời điểm này được lưu trong bộ nhớ phát lại **để huấn luyện mạng quyết định**. Chính sách thăm dò-khai thác (**exploration-exploitation**) được tăng cường để **giải quyết vấn đề chi phí tính toán do các tập hợp đặc trưng không thể cạn kiệt.**

A diagram of a computer network

Description automatically generated

* 1. ***Key components in reinforcement learning***

**(1) Môi trường (Environment): Môi trường là nơi để tác nhân khám phá và nhận phản hồi.**

Trong framework của tác giả, **môi trường chứa tất cả các đặc trưng ứng viên** và **chịu trách nhiệm đưa trạng thái hiện tại của tác nhân vào bộ phân loại phần mềm độc hại sau mỗi hành động được thực thi**. **Độ chính xác của việc phân loại được trả lại cho tác nhân dưới dạng reward**. **Tổng số đặc trưng nhất định** và **độ dài của các tập hợp đặc trưng hợp lệ** **cần được chọn** được xác định trong **môi trường**. **Khi tác nhân đã chọn đủ đặc trưng theo độ dài đã khai báo của tập hợp con đặc trưng hợp lệ, môi trường sẽ hướng dẫn tác nhân kết thúc vòng khám phá (exploration) này, trả lại reward cuối cùng và tự thiết lập lại.**

**(2) Hành động (Action)**: **Hành động là bước quan trọng mà tác nhân trong học tăng cường cần thực hiện từ không gian hành động dựa trên kinh nghiệm (experience) và trạng thái hiện tại (current state) của nó.**

Trong framework DroidRL, **không gian hành động chứa các đặc trưng trong bộ đặc trưng thô được trích xuất thông qua các tệp APK đã dịch ngược.** **Trạng thái của tác nhân mô tả các đặc trưng hiện được chọn là kết quả của một loạt hành động.** **Nhiệm vụ chính của tác nhân là tìm ra tập hợp con đặc trưng tối ưu có khả năng phân biệt cao giữa phần mềm độc hại và phần mềm Android lành tính.**

Đối với mỗi hành động trong framework DroidRL, **một đặc trưng không được chọn sẽ được thêm vào trạng thái**. **Thuật toán ε-Greedy** được sử dụng để thực hiện **sự cân bằng giữa việc thăm dò và khai thác**. Mỗi hành động được khám phá với **xác suất là ε**, trong khi **hành động có giá trị Q lớn nhất** được khai thác **với xác suất là 1 - ε**. Nhằm mục đích cho phép tác nhân trong giai đoạn đào tạo khám phá nhiều hơn ở giai đoạn đầu và khai thác nhiều hơn **bằng cách sử dụng trải nghiệm hiện có ở giai đoạn sau**, **một số cải tiến đã được thực hiện đối với thuật toán ε-Greedy như được hiển thị trong biểu thức. (1),** trong đó **episode** **là vòng huấn luyện hiện tại**, **E là tổng số vòng huấn luyện** và **P là tham số xác suất nằm trong khoảng từ 0 đến 1**. Thông tin chi tiết được đưa ra trong Phần 4.



**(3) Reward: Reward là phản hồi do sự tương tác giữa tác nhân và môi trường thông qua hành động**.

Trong bài viết này, **reward được xác định bởi độ chính xác của trình phân loại phần mềm độc hại trên Android, với các đặc trưng được chọn ở trạng thái hiện tại của tác nhân làm đầu vào**. **Tác nhân vào trạng thái s sau khi thực hiện hành động lựa chọn đặc trưng a**. Sau đó, **môi trường học tăng cường trả về** **reward tương ứng** từ bộ phân loại phần mềm độc hại **để đánh giá hàm giá trị hành động Q**

**Với mục tiêu đạt được giá trị Q cao nhất bằng hành động**, do đó **tác nhân có thể tìm thấy sự kết hợp đặc trưng hợp lệ dành cho độ chính xác cao nhất.** Trong phương trình. (2), **s và a lần lượt thể hiện trạng thái hiện tại và hành động được thực hiện ở bước hiện tại**. **r là reward nhận được**, **s’ đại diện cho trạng thái tiếp theo mà tác nhân đạt được và a’ đề cập đến hành động có thể đạt được giá trị Q cao nhất ở trạng thái tiếp theo**. Vì a’ cũng có thể được tính bằng hàm Q nên **công thức gốc tương đương với biểu thức. (3),** trong đó **θ1 và θ2 lần lượt biểu thị các tham số của hai mạng trong DDQN.**

A black text on a white background

Description automatically generated

* 1. ***Decision network***

Trong DroidRL, **mạng quyết định là bộ não của tác nhân**. Khi việc khai thác được thực hiện, **tác nhân sẽ đặt trạng thái hiện tại được biểu thị bằng vectơ vào mạng quyết định của DroidRL, sau đó mạng quyết định sẽ trả về hướng dẫn hành động tiếp theo cho tác nhân**

Điều đáng nói là **độ dài trạng thái của tác nhân đang tiếp tục tăng lên**. Nó làm cho **đầu vào** của mạng quyết định có **độ dài không cố định**. Mạng quyết định của DroidRL **cần được thiết kế đặc biệt** vì **đầu vào** của **mạng thần kinh** thường **có hình dạng không đổi**. **RNN là một loại mạng lưới thần kinh được sử dụng rộng rãi trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Do độ dài không cố định của các ngôn ngữ tự nhiên, các mạng giống RNN được thiết kế để chấp nhận đầu vào có độ dài không xác định.** Vì lý do này, **mạng quyết định của DroidRL áp dụng RNN và các biến thể của nó.**

**DroidRL cũng áp dụng một số thủ thuật có thể giúp ích cho hiệu quả đào tạo và khả năng lựa chọn đặc trưng**.

1. Nhúng từ (**word embedding**): **Đầu vào của mạng quyết định** của tác giả là **một chuỗi các đặc trưng được chọn.** Thay vì được trình bày dưới dạng one-hot vector, **việc nhúng từ được áp dụng để xử lý đầu vào**. **Nếu one-hot vector được sử dụng để biểu diễn chuỗi các đặc trưng** thì **toàn bộ ma trận đầu vào sẽ lớn và thưa thớt** và sẽ **dẫn đến một lượng tính toán và lưu trữ khổng lồ**. Ngoài ra, **không có thông tin ngữ nghĩa khi các đặc trưng được biểu thị bằng one-hot vector**, điều này **không có lợi cho mạng quyết định tìm ra mối tương quan giữa các đặc trưng.** **Việc áp dụng đặc trưng nhúng từ vào mạng quyết định của DroidRL có thể cải thiện khuôn khổ ở hai khía cạnh sau:**
2. **Nén một one-hot vector** thành **một vectơ dày đặc hơn** (**dense one**). **Word embedding** làm **giảm đáng kể kích thước đầu vào và cải thiện tốc độ đào tạo của mô hình.**
3. **Các vectơ đặc trưng được nén có nhiều ngữ nghĩa hơn.** Nhiệm vụ chính của DroidRL là chọn một tập hợp con các đặc trưng tối ưu. **Sau khi đặc trưng nhúng từ được thêm vào mạng quyết định, DroidRL có thể phân cụm các đặc trưng trong không gian nhiều chiều theo ngữ nghĩa của chúng.** Sau đó, nó **có thể tìm thấy tốt hơn các đặc trưng có thể kết hợp với các đặc trưng được chọn hiện tại**.
4. **Thứ tự đặc trưng (features ordering)**: **Có sự cân nhắc đặc biệt** đối với việc **áp dụng các phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên** cho **việc lựa chọn đặc trưng DroidRL.** **Ngôn ngữ tự nhiên có tính chất tuần tự, nghĩa là việc đặt lại hai từ trong một câu có thể khiến câu trở nên khó hiểu và vô nghĩa.** Tuy nhiên, **trong việc lựa chọn đặc trưng**, việc thay thế bất kỳ hai đặc trưng được chọn nào trong chuỗi đặc trưng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến việc đưa ra quyết định của mạng quyết định. Trạng thái đầu vào [1,2,3] và trạng thái đầu vào [1,3,2] giống nhau về ý nghĩa vì chúng chứa các đặc trưng giống nhau và sẽ tạo ra cùng một đầu ra trong mạng quyết định. **Trao đổi vị trí của bất kỳ hai đặc trưng nào ở trạng thái đầu vào sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Đặc điểm lựa chọn đặc trưng này khác với đặc điểm của ngôn ngữ tự nhiên.**

**Nếu thuộc tính cụ thể này không được giải quyết, nó có thể có tác động tiêu cực đến việc học mạng quyết định giống như RNN.**

**Một thủ thuật được áp dụng để giải quyết vấn đề này**. **Trước khi các đặc trưng được đưa vào mạng quyết định, chúng được sắp xếp theo chỉ mục.** Bằng cách này, **cùng một bộ đặc trưng có thể được đảm bảo chỉ tạo ra một đầu vào bất kể thứ tự lựa chọn đặc trưng**.

Sau khi áp dụng các thủ thuật trên, **cấu trúc mạng quyết định cuối cùng được hiển thị trong Hình 2**, **tác nhân đưa trạng thái của nó**, **một chuỗi đại diện cho các đặc trưng đã chọn**, **vào mạng quyết định.** **Lớp đầu tiên của mạng quyết định là lớp nhúng. Các đặc trưng được biểu thị bằng one-hot vector đi qua lớp nhúng và trở thành dense vector.** **Các vectơ này sau đó được đưa vào mạng giống RNN và cuối cùng đi vào lớp fully connected và lớp softmax.**

A diagram of a network

Description automatically generated

1. **Training phase**

**Quá trình đào tạo DroidRL được trình bày chi tiết trong phần này**. Thuật toán huấn luyện và thuật toán đánh giá được minh họa trong **Thuật toán 1**.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

**Để khắc phục các vấn đề về dữ liệu tương quan và phân phối dữ liệu huấn luyện không cố định**, bộ nhớ phát lại (**relay memory**) được áp dụng trong DroidRL. **Trước khi quá trình đào tạo bắt đầu, DroidRL nhận được một số lấy mẫu ban đầu bằng cách chạy các tập khởi động và đưa chúng vào bộ nhớ phát lại**. Khi bắt đầu mỗi giai đoạn đào tạo, **trạng thái của tác nhân sẽ bị xóa và sau đó tác nhân bắt đầu chọn các đặc trưng**. **Mỗi tập kết thúc sau khi đã chọn đủ số lượng đặc trưng**. Trong các giai đoạn huấn luyện, **một chiến lược cân bằng giữa thăm dò và khai thác sẽ được áp dụng.** Như được mô tả **trong phương trình. (1)**, **tác nhân có xác suất thăm dò rất cao ngay từ đầu nhưng khả năng khai thác càng cao khi số episode tăng lên.**

**Trong trường hợp thăm dò, tác nhân chọn ngẫu nhiên một đặc trưng (không ở trạng thái của nó) trong một hành động.** **Việc thăm dò cho phép tác nhân thử nhiều cách kết hợp đặc trưng và không gian lựa chọn khả thi hơn.**

**Khi chính sách khai thác được thực thi, tác nhân sẽ sử dụng kinh nghiệm trước đó để chọn đặc trưng tối ưu**. **Thay vì chọn ngẫu nhiên một đặc trưng**, **tác nhân đưa trạng thái hiện tại của nó vào mạng quyết định và nhận một vectơ có cùng độ dài với từ điển đặc trưng biểu thị độ tin cậy của từng đặc trưng**. **Tác nhân lấy đặc trưng có độ tin cậy cao nhất làm hành động**. Nếu **đặc trưng có độ tin cậy cao nhất đã được chọn thì tác nhân sẽ chọn đặc trưng có độ tin cậy cao thứ hai**, v.v. Như đã đề cập trước đó, **sau mỗi lần một đặc trưng mới được thêm vào trạng thái, trạng thái sẽ được sắp xếp lại để đảm bảo tính nhất quán của cách biểu diễn bộ đặc trưng**. Sau mỗi hành động được thực hiện, **các đặc trưng trong trạng thái sẽ được sử dụng để phân loại phần mềm độc hại và lành tính.** **Độ chính xác của việc phân loại khi reward kết hợp với trạng thái trước đó và trạng thái hiện tại sau khi thực hiện hành động sẽ được đưa vào bộ nhớ phát lại.** Tác nhân **tiếp tục khai thác, khám phá (exploit-explore) cho đến khi chọn đủ đặc trưng.**

Sau khi đào tạo tất cả các giai đoạn đào tạo, tác nhân cuối cùng sẽ chạy một giai đoạn đánh giá. Trong epispode này, **mỗi bước của tác nhân sẽ sử dụng những gì đã học được trong giai đoạn đào tạo. Đầu ra của episode này là tập hợp con đặc trưng tối ưu cuối cùng.**

1. ***Experiment setup***

Phần này cung cấp thông tin về môi trường phần cứng để đào tạo DroidRL, tập dữ liệu của tác giả và cài đặt siêu tham số.

* 1. ***Training environment***

Tác giả đã thực hiện tất cả các thử nghiệm trên **server với GPU Tesla V100 đơn và CPU có hai lõi.** **GPU được sử dụng để tăng tốc quá trình đào tạo mạng quyết định trong DroidRL, trong khi việc đào tạo và dự đoán các bộ phân loại trong DroidRL chỉ sử dụng CPU**. Sau quá trình đào tạo, bộ phân loại của DroidRL có thể được trích xuất riêng biệt để thử nghiệm hoặc triển khai trên bất kỳ phần cứng nào có khả năng chạy thuật toán học máy.

* 1. ***Dataset***

Tập dữ liệu của DroidRL chứa **5000 benign sample** từ **Andro Zoo** và **5560 malware** từ **Drebin** để huấn luyện và kiểm tra mô hình.

Cả hai nguồn dữ liệu đều được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu những năm gần đây tập trung vào phát hiện phần mềm độc hại trên Android, giúp việc thực hiện các thử nghiệm so sánh với các phương pháp lựa chọn đặc trưng khác trở nên dễ dàng hơn. **AndroZoo (Allix et al., 2016b) cập nhật bộ sưu tập 16.000 nghìn APK khác nhau từ nhiều nguồn bao gồm cả Google Play, với mỗi ứng dụng được các sản phẩm AntiVirus khác nhau phân tích để gắn nhãn malware.** **Các mẫu malware trong nghiên cứu này chủ yếu được chọn từ Drebin (Arp et al., 2014b), một bộ dữ liệu được sử dụng phổ biến có chứa 5560 ứng dụng từ 179 nhóm malware khác nhau.**

**Phân tích tĩnh** được áp dụng trong công việc này, **trích xuất các quyền, hành động có ý định và mã hoạt động dưới dạng các đặc trưng thô từ các mẫu Android được APKtool và Androguard dịch ngược để củng cố thêm lựa chọn đặc trưng** dựa trên học tập.

**Trong tổng số 457 quyền và 126 hành động có mục đích thường được coi là có liên quan cao đến hành vi độc hại của các ứng dụng Android, được chọn trong bài viết này để xây dựng bộ đặc trưng ban đầu.** **Các quyền cho biết ứng dụng cần truy cập dữ liệu nhạy cảm nào của người dùng** (ví dụ: **danh bạ và SMS**), điều này rất cần thiết trong việc phát hiện malware trên Android. **Hành động có ý định là các đối tượng trừu tượng chứa thông tin về hoạt động sẽ được thực hiện cho một thành phần ứng dụng.**

Sau khi phân tách **class.dex để tạo ra các tệp smalis**, mã byte Dalvik (ví dụ: gọi-trực tiếp invoke-direct) thu được thông qua việc quét trường phương thức trong các tệp smalis với biểu thức chính quy. **Opcode có được bằng cách ánh xạ mã byte Dalvik thành một chuỗi các chữ cái như được mô tả trong Bảng 2.**

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

**Các đặc trưng của Opcode** được phân đoạn theo **N-gram để thu được trình tự chuyển đổi (tranformation sequence)**. Phương pháp **giảm kích thước** được sử dụng **để giải quyết vấn đề về số chiều lớn của vectơ đặc trưng do sự gia tăng số lượng N-gram với giá trị N**. Thứ nhất, tập N-gram gồm các mẫu độc hại là được trích xuất bằng quy trình trích xuất N-gram được đề xuất trong (ZHANG Zong-mei, 2019). **k N-gram tần số cao hàng đầu được chọn**, biểu diễn dưới dạng **Set = {x1, x2, x3, ··· , xk}.** Sau đó, **vectơ đặc trưng nhị phân k chiều feature = [m1, m2, m3, ··· , mk]** được xây dựng cho mẫu dựa trên tập đặc điểm này, trong đó mi là ”1” chỉ ra rằng tập N-gram của mẫu chứa phần tử xi trong tập đặc trưng.

**Từ cuộc thảo luận ở trên, toàn bộ quá trình phát hiện malware Android bằng DroidRL để lựa chọn đặc trưng được mô tả trong Hình 3**. Các mẫu ứng dụng Android được thu thập từ bộ dữ liệu Drebin và Andro Zoo, **được giải mã bằng các công cụ kỹ thuật đảo ngược của Android để trích xuất các quyền, hành động có mục đích và N-gram là các đặc trưng ban đầu**. Sau đó, lựa chọn đặc trưng DroidRL được áp dụng để chọn các tập hợp con đặc trưng hợp lệ từ các đặc trưng ban đầu. **Tập hợp con đặc trưng hợp lệ được lưu và sử dụng để xác thực hiệu suất của trình phân loại malware**, sử dụng số lượng đặc trưng và độ chính xác **làm chỉ mục đánh giá**. **Xác thực chéo 10 lần** được sử dụng trong thử nghiệm để đánh giá các mô hình và overfitting. Các đặc trưng được chọn của DroidRL sẽ được sử dụng để huấn luyện bộ phân loại cuối cùng nhằm phát hiện malware.

A diagram of a software system

Description automatically generated

*<Trình bày kiến trúc, thành phần đã thực hiện (nội dung mà nhóm đã thực hiện)>*

* Thu thập bộ dữ liệu bao gồm **1514 mẫu lành tính và 1054 mẫu độc hại** từ [Index of /CICDataset](http://205.174.165.80/CICDataset/) (CICAndMall2017 và CICAndMall2020), nhóm em chỉ lấy một số cái có thể tải được và phù hợp với tài nguyên hiện có.
* Thực thiện trích xuất đặc trưng thô từ các tệp APK, kết quả cho ra tệp JSON.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Viết mã trích xuất đặc trưng từ tệp JSON đã có theo chuẩn nhất định.

A computer screen shot of a code

Description automatically generated

* Viết mã lấy dữ liệu từ các mẫu lành tính và các mẫu độc hại và thực hiện gán nhãn cho các mẫu (lành tính là 0, độc hại là 1).

A computer code with text

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Chuyển các dữ liệu đã có thành dataframe và ghép lại thành một bộ dự liệu để huấn luyện và kiểm tra.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Tiến hành huấn luyện và đánh giá trên 4 mô hình là **RandomForestClassifier, LGBMClassifier, ExtraTreesClassifier, DecisionTreeClassifier** cho toàn bộ tất cả các feature trích xuất được (1435 đặc trưng). **Đánh giá về Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, Time**.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated


* Thực hiện phương pháp lựa chọn đặc trưng (lựa chọn được **323/1435** đặc trưng)

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated



* Tiến hành huấn luyện và đánh giá lại 4 mô hình đã thiết lập dựa trên bộ dữ liệu đã được tiến hành phương pháp chọn đặc trưng. **Đánh giá về Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, Time**.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Kết quả cho thấy, sau khi thực hiện phương pháp lựa chọn đặc trưng, thì thời gian đã giảm đi, độ chính xác tuy giảm nhưng mức độ tuỳ thuộc vào thuật toán sử dụng để phân loại. Như mô hình LGBM cho thấy tất cả các chỉ số đánh giá đều không chênh lệnh nhiều so với lúc chưa giảm số lượng đặc trưng.
  1. **Chi tiết cài đặt, hiện thực**

*<cách cài đặt, lập trình trên máy tính, cấu hình máy tính sử dụng, chuẩn bị dữ liệu, v.v>*

* Cài đặt tool để phân tích tệp APK.
* Tải các dữ liệu về phần mềm lành tính và độc hại.
* Môi trường thực hiện:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* 1. **Kết quả thực nghiệm**

*<mô tả hình ảnh về thực nghiệm, bảng biểu số liệu thống kê từ thực nghiệm, nhận xét về kết quả thu được.>*

* Tiến hành huấn luyện và đánh giá trên 4 mô hình là **RandomForestClassifier, LGBMClassifier, ExtraTreesClassifier, DecisionTreeClassifier** cho toàn bộ tất cả các feature trích xuất được (1435 đặc trưng). **Đánh giá về Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, Time**.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated


* Thực hiện phương pháp lựa chọn đặc trưng (lựa chọn được **323/1435** đặc trưng)

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

A screenshot of a computer program

Description automatically generated



* Tiến hành huấn luyện và đánh giá lại 4 mô hình đã thiết lập dựa trên bộ dữ liệu đã được tiến hành phương pháp chọn đặc trưng. **Đánh giá về Accuracy, Precision, Recall, F1, ROC-AUC, Time**.

A screenshot of a computer code

Description automatically generated

A screenshot of a computer

Description automatically generated

* Kết quả cho thấy, sau khi thực hiện phương pháp lựa chọn đặc trưng, thì thời gian đã giảm đi, độ chính xác tuy giảm nhưng mức độ tuỳ thuộc vào thuật toán sử dụng để phân loại. Như mô hình LGBM cho thấy tất cả các chỉ số đánh giá đều không chênh lệnh nhiều so với lúc chưa giảm số lượng đặc trưng.
  1. **Hướng phát triển**

*<Nêu hướng phát triển tiềm năng của đề tài này trong tương lai. Nhận xét về tính ứng dụng của đề tài>.*

* Thu thập bộ dữ liệu nhiều mẫu hơn nữa để đánh giá.
* Sử dụng các phương pháp lựa chọn đặc trưng tối ưu hơn để cải thiện hiệu suất mô hình cũng như là giảm chi phí tính toán và thời gian hơn.
* Sử dụng mô hình deep learning thay vì traditional learning để phân loại, so sánh xem có vượt trội hơn không.

*Sinh viên báo cáo các nội dung mà nhóm đã thực hiện, có thể là 1 phần hoặc toàn bộ nội dung của bài báo. Nếu nội dung thực hiện có khác biệt với bài báo (như cấu hình, tập dữ liệu, kết quả,...), sinh viên cần chỉ rõ thêm khác biệt đó và nguyên nhân.*

---

***Sinh viên đọc kỹ yêu cầu trình bày bên dưới trang này***

# **YÊU CẦU CHUNG**

* Sinh viên tìm hiểu và thực hiện bài tập theo yêu cầu, hướng dẫn.
* Nộp báo cáo kết quả chi tiết những việc (**Report**) bạn đã thực hiện, quan sát thấy và kèm ảnh chụp màn hình kết quả (nếu có); giải thích cho quan sát (nếu có).
* Sinh viên báo cáo kết quả thực hiện và nộp bài.

**Báo cáo:**

* File .PDF. Tập trung vào nội dung, không mô tả lý thuyết.
* Đặt tên theo định dạng: [Mã lớp]-Project\_Final\_NhomX\_Madetai. (trong đó X và Madetai là mã số thứ tự nhóm và Mã đề tài trong danh sách đăng ký nhóm đồ án).

*Ví dụ: [NT521.N11.ANTT]-Project\_Final\_Nhom03\_CK01.*

* Nếu báo cáo có nhiều file, nén tất cả file vào file .ZIP với cùng tên file báo cáo.
* Nộp file báo cáo trên theo thời gian đã thống nhất tại courses.uit.edu.vn.

**Đánh giá**:

* Hoàn thành tốt yêu cầu được giao.
* Có nội dung mở rộng, ứng dụng.

*Bài sao chép, trễ, … sẽ được xử lý tùy mức độ vi phạm.*

**HẾT**

1. Ghi nội dung tương ứng theo mô tả [↑](#footnote-ref-1)