BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

**Môn học: Lập trình an toàn và khai thác lỗ hổng phần mềm**

**Tên chủ đề: Phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn phần mềm**

*Mã nhóm: Nhóm 1* *Mã đề tài: CK25*

**Lớp**: **NT521.O11.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 An toàn phần mềm:**

þ Phát hiện lỗ hổng bảo mật phần mềm

¨ Khai thác lỗ hổng bảo mật phần mềm

¨ Sửa lỗi bảo mật phần mềm tự động

¨ Lập trình an toàn

¨ Khác: ……………….

* 1. **Tên bài báo tham khảo chính:**

|  |
| --- |
| Tang, W., Tang, M., Ban, M., Zhao, Z., & Feng, M. (2023). CSGVD: A deep learning approach combining sequence and graph embedding for source code vulnerability detection. Journal of Systems and Software, 199, 111623. |

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

|  |
| --- |
| CSGVD: Phương pháp học sâu kết hợp nhúng trình tự và nhúng biểu đồ để phát hiện lỗ hổng mã nguồn. |

* 1. **Tóm tắt nội dung chính:**

|  |
| --- |
| * Để bảo mật phần mềm, điều quan trọng là phải phát hiện lỗ hổng tiềm ẩn ở trong nó. Hiệu suất của các phương pháp phát hiện lỗ hổng tĩnh truyền thống bị giới hạn bởi các quy tắc xác định trước, phụ thuộc nhiều vào chuyên môn của các nhà phát triển. Các mô hình phát hiện lỗ hổng dựa trên deep learning hiện tại thường chỉ sử dụng một phương pháp nhúng biểu đồ hoặc trình tự (single sequence or graph embedding) duy nhất để trích xuất các tính năng lỗ hổng. * Trong nghiên cứu này, mục tiêu là đào tạo được một mô hình có thể học cách biểu diễn đồ thị từ đồ thị luồng điều khiển ở cấp độ câu lệnh (statement-level control flow graphs). * Đề xuất mô hình mạng thần kinh nơ-ron tên là CSGVD: CSGVD được thiết kế để xử lý việc phát hiện lỗ hổng ở mức độ hàm (function) trong source code thông qua việc phân loại đồ thị nhị phân, sử dụng đồ thị luồng điều khiển của mã nguồn làm đầu vào. Mục tiêu là tìm ra các lỗ hổng tiềm ẩn trong mã nguồn một cách chính xác và hiệu quả, đồng thời xác định xem function-level code có dễ bị tấn công hay không * Đề xuất một mô-đun PE-BL thay thế cho Word2Vec và Doc2Vec để nhúng đỉnh, mô-đun này sử dụng trọng số lớp nhúng từ (word) của một mô hình pre-trained language model để khởi tạo lớp nhúng của CSGVD và một BiLSTM. * Đề xuất the mean biaffine attention pooling (M-BFA) cho graph embedding. Kết quả cho thấy nó có thể cải thiện hiệu suất của mô hình. |

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

|  |
| --- |
| Các kỹ thuật cho 4 giai đoạn chính trong phương pháp đề xuất, bao gồm:   * Feature extraction: * Để huấn luyện neural network, chúng ta cần phải chuyển đổi raw function-level source code thành định dạng dữ liệu được neural network model chấp nhận. * Sử dụng **Joern** để phân tích mã nguồn và trích xuất biểu đồ luồng điều khiển. Vì biểu đồ do Joern trích xuất quá lớn nên bài báo hợp nhất các node được trích xuất theo hàng. Bằng cách nén biểu đồ và chuyển đổi biểu đồ luồng điều khiển ban đầu thành biểu đồ luồng điều khiển ở mức câu lệnh (stament-level control flow graph), số node trong biểu đồ nén sẽ nhỏ hơn hoặc bằng số dòng mã, điều này sẽ làm giảm đáng kể thời gian và tài nguyên tính toán. * Node embedding: Bài báo đề xuất **PE-BL module** (bao gồm lớp Pre-Embedding và lớp BiLSTM) để tạo ra một bộ biểu diễn mã đầy đủ thông tin và toàn diện cho mã nguồn. Cụ thể: * Thay vì sử dụng lớp nhúng truyền thống, bài báo giới thiệu mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước (pre-trained programming language model) là **CodeBERT**, để khởi tạo lớp nhúng. Bài báo tạo các trọng số của lớp nhúng với các trọng số nhúng từ (word embedding weights) đã được huấn luyện từ CodeBERT. Bài báo sử dụng một hàm (function) duy nhất của mã nguồn làm đầu vào thô (raw input). Chúng ta chia function thành một tập hợp các câu lệnh S = {S1, S2, S3, …, Sn) và CFG ở cấp độ câu lệnh (statement-level CFG), trong đó *si* tương ứng với node *vi* của CFG. Mỗi câu lệnh trước tiên phải được mã hoá thông qua mã thông báo BPE được đào tạo trước của CodeBERT. Sau đó, CSGVD lấy một lớp nhúng, sử dụng các trọng số của lớp nhúng từ (word embedding layer weights) của CodeBERT để thu được biểu diễn vector. * LSTM hai chiều (**BiLSTM**) được sử dụng để hợp nhất thông tin ngữ nghĩa cục bộ của mã và thu được biểu diễn vector *xi* của câu lệnh *si* tương ứng với nút *vi*. * Graph embedding: * Sử dụng **multi-layer GNN** với khả năng kết nối dư (residual connectivity), bài báo thu được biểu diễn ẩn của từng node trong biểu đồ luồng điều khiển trong khi tổng hợp thông tin node của các node lân cận. * Trước khi thực hiện nhiệm vụ phân loại biểu đồ (graph classification), chúng ta cũng cần tổng hợp thông tin của các node để thu được biểu diễn vector của biểu đồ. Bài báo đã đề xuất **mean biaffine attention (M-BFA) pooling**. Đầu tiên, bài báo giả sử sự tồn tại của supernode *vs*, supernode này có vai trò chủ đạo đối với việc tổng hợp thông tin biểu đồ. Thứ hai, tính điểm chú ý (attention score) của *vs* cho mỗi node. Cuối cùng, tổng hợp bao gồm trọng số được thực hiện cho mỗi node dưới dạng biểu diễn vector của biểu đồ. * Classifier learning: * CSGVD sử dụng a **multilayer perceptron (MLP)** như là lớp phân loại. * 2 lớp MLP được xây dựng trên 2 công thức (14)-(15) để dự đoán hàm đã cho có dễ bị tấn công hay không: |

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

|  |
| --- |
| * Cấu hình máy tính: Ubuntu 18.04 desktop workstation với một NVIDIA RTX 3090 GPU và một Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU hoạt động ở tốc độ CPU là 3.70 GHz. * Các công cụ hỗ trợ sẵn có: * Công cụ Joern để trích xuất thuộc tính. * Trình tối ưu hóa Adam và bộ lập lịch tốc độ học tập tuyến tính trong quá trình train model với epoch là 100 và learning rate là 5e-4. * Xây dựng một mô hình GNN 2 lớp, với batch size = 128 và dropout là 0.5. * Kích thước ẩn cho tất cả các lớp ẩn của LSTM, GNN và MLP là 768, bằng với chiều của pre-trained embedding. * Ngôn ngữ lập trình để hiện thực phương pháp: bài báo không đề cập. * Đối tượng nghiên cứu (chương trình phần mềm dùng để kiểm tra tính khả thi của phương pháp/tập dữ liệu – nếu có): tác giả dùng tập dữ liệu từ CodeXGLUE (<https://github.com/microsoft/CodeXGLUE>), ban đầu bao gồm 27318 mẫu, sau đó được tổ chức và chia lại thành train/validation/test với tỉ lệ 8:1:1. * Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của phương pháp: đánh giá dựa trên Accuracy, Recall, F1-score. |

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

|  |
| --- |
| * Kết quả: CSGVD tốt hơn đáng kể so với các mô hình cơ sở và đạt độ chính xác cao nhất (Accuracy) là 64.46%, Recall 58.99% và F1-score 60.39% trên tập dữ liệu. * Ưu điểm của mô hình: * CSGVD sử dụng PE-BL module và graph neural network nên bảo toàn thông tin trình tự trong mã và kết hợp thông tin luồng dữ liệu vốn có của nó tốt hơn. * Kết hợp cả nhúng chuỗi và nhúng đồ thị: Phương pháp CSGVD kết hợp cả việc nhúng chuỗi và nhúng đồ thị để trích xuất đặc trưng của lỗ hổng. Bằng cách kết hợp hai phương pháp này, nó có khả năng nắm bắt cả thông tin ngữ nghĩa và thông tin cấu trúc của mã nguồn. * Sử dụng học sâu: CSGVD sử dụng các mô hình học sâu như mạng neural đệm (LSTM) và GNN để thực hiện nhúng chuỗi và nhúng đồ thị. Sử dụng học sâu giúp mô hình có khả năng học và mô hình hóa các mẫu phức tạp trong dữ liệu mã nguồn.      * Nhược điểm của mô hình: * CSGVD chỉ coi biểu đồ luồng điều khiển là input, thiếu thông tin khác như biểu đồ luồng dữ liệu và cây cú pháp trừu tượng, có thể hạn chế khả năng phát hiện lỗ hổng liên quan. * Bài báo sử dụng dữ liệu C/C++ được xây dựng để phát hiện lỗ hổng ở cấp hàm (function-level), chủ yếu là bắt nguồn từ 2 dự án nguồn mở FFmpeg và QEMU. Các tập dữ liệu hiếm có thể dẫn đến việc khái quát hoá mô hình kém. * Mẫu dữ liệu cấp hàm (function-level) tập trung vào thông tin thủ tục nội bộ và thiếu thông tin liên thủ tục. Lỗ hổng này khiến mô hình không thể nắm bắt được thông tin cuộc gọi macro và liên thủ tục, gây khó khăn cho việc tìm hiểu tiềm năng bản chất của lỗ hổng. * Phức tạp hơn trong triển khai: Phương pháp CSGVD có cấu trúc phức tạp hơn so với ReGVD do kết hợp cả hai phương pháp nhúng chuỗi và nhúng đồ thị. Điều này có thể đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán và kiến thức chuyên sâu để triển khai hiệu quả. * Đòi hỏi dữ liệu huấn luyện phong phú: Để đạt hiệu suất tốt, CSGVD yêu cầu một lượng dữ liệu huấn luyện phong phú để học được các mẫu và đặc trưng đa dạng từ cả chuỗi và đồ thị mã nguồn. |

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

|  |
| --- |
| Chúng em thực hiện theo mô hình ReGVD (cắt bớt giai đoạn nhúng trình tự trong CSGVD) như sau:  Giai đoạn tiền xử lý dữ liệu:   * Đầu vào: Đầu vào của ReGVD là mã nguồn được biểu diễn dưới dạng đồ thị, trong đó các thành phần của mã (hàm, biến, lớp, phương thức) được biểu diễn bằng các đỉnh và mối quan hệ giữa chúng được biểu diễn bằng các cạnh của đồ thị.   Giai đoạn nhúng đồ thị:   * Nhúng đỉnh: Đầu tiên, ReGVD sử dụng một phép nhúng đỉnh để biểu diễn thông tin của từng thành phần trong đồ thị mã nguồn. Thông thường, các phép nhúng đỉnh như GraphSAGE, GAT (Graph Attention Network) hoặc GCN (Graph Convolutional Network) được sử dụng để biểu diễn các đặc trưng của đỉnh dựa trên thông tin cục bộ và môi trường xung quanh. * Nhúng cạnh: Sau đó, ReGVD thực hiện nhúng cạnh để biểu diễn các mối quan hệ giữa các thành phần trong đồ thị. Các phương pháp nhúng cạnh, chẳng hạn như GraphSAGE hoặc GAT, có thể được sử dụng để tính toán biểu diễn dựa trên thông tin của đỉnh kề và trọng số của cạnh.   Giai đoạn trích xuất đặc trưng:   * Kết hợp đặc trưng: ReGVD kết hợp đặc trưng của các đỉnh và cạnh để tạo ra biểu diễn tổng thể cho mỗi thành phần trong đồ thị mã nguồn. Phương pháp thông thường là kết hợp các đặc trưng bằng cách ghép nối, cộng hoặc trung bình hóa để tạo ra biểu diễn tổng hợp.   Giai đoạn phát hiện lỗ hổng:   * Phân loại: Cuối cùng, ReGVD sử dụng một mô hình phân loại hoặc học máy để phân loại và phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn dựa trên biểu diễn tổng hợp. Các mô hình phân loại thường được huấn luyện trên tập dữ liệu được gán nhãn để nhận diện các mẫu lỗ hổng và phân loại các thành phần mã nguồn.   Tóm lại, ReGVD sử dụng mạng neural đồ thị để nhúng và trích xuất đặc trưng từ đồ thị mã nguồn, bao gồm nhúng đỉnh và nhúng cạnh. Sau đó, các đặc trưng được kết hợp và sử dụng để phân loại và phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn.  Vậy phương pháp này có những ưu và nhược điểm gì so với CSGVD?  Ưu điểm của ReGVD so với CSGVD:   * Sử dụng mạng neural đồ thị: ReGVD tận dụng hiệu quả kiến thức về đồ thị trong mã nguồn bằng cách sử dụng mạng neural đồ thị (GNN) để nhúng và trích xuất đặc trưng từ đồ thị mã nguồn. Điều này giúp ReGVD có khả năng phát hiện mối quan hệ phức tạp giữa các thành phần mã nguồn và cấu trúc chương trình. * Tính toán biểu diễn đỉnh và cạnh: ReGVD không chỉ nhúng đỉnh mà còn nhúng cạnh trong đồ thị mã nguồn. Điều này cho phép ReGVD nắm bắt thông tin về mối quan hệ giữa các thành phần và trọng số của cạnh, tăng cường khả năng trích xuất đặc trưng và phát hiện lỗ hổng.   Ưu điểm của CSGVD so với ReGVD:   * Kết hợp nhúng chuỗi và nhúng đồ thị: CSGVD kết hợp cả việc nhúng chuỗi và nhúng đồ thị để trích xuất đặc trưng. Việc kết hợp hai phương pháp này cho phép CSGVD tận dụng thông tin ngữ nghĩa từ chuỗi và cấu trúc từ đồ thị mã nguồn, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về mã nguồn và tăng cường khả năng phát hiện lỗ hổng. * Sử dụng mô hình học sâu cho nhúng chuỗi: CSGVD có thể sử dụng các mô hình học sâu như LSTM để nhúng chuỗi và biểu diễn thông tin ngữ nghĩa. LSTM có khả năng lưu trữ thông tin về sự tương quan giữa các từ trong chuỗi, giúp CSGVD hiểu được ngữ cảnh và ý nghĩa của từng thành phần mã nguồn.   Kết quả khi đánh giá trên tập dataset từ CodeXGLUE (<https://github.com/microsoft/CodeXGLUE>), ban đầu bao gồm 27318 mẫu, sau đó được tổ chức và chia lại thành train/validation/test với tỉ lệ 8:1:1. |

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

|  |
| --- |
| * Khó khăn đầu tiên là bài báo khá là nhiều giai đoạn và đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mới có thể làm lại được. * Khó khăn nhất là bài báo không hề có bất kỳ thông tin nào về mã nguồn hay ngôn ngữ mà họ thực hiện. * Là một bài báo còn quá mới, mới public năm 2023 nên chưa có nhiều tài liệu để tụi em tiếp cận. * Kỳ này đối với tụi em là lần đầu tiên có nhiều đồ án như vậy nên tụi em hơi đuối ạ. |

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

|  |
| --- |
| 90% |

1. **NHẬT KÝ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Phân công nhiệm vụ** |
| 1 | Đọc báo và tìm hiểu các giai đoạn trong bài báo | Cả nhóm |
| 2 | Thực hiện test Joern để tìm cách thực hiện trích xuất và thử gộp các node trên 1 dòng lại thành 1 node | Hà Thị Thu Hiền |
| 3 | Tìm kiếm các giải pháp cho giai đoạn nhúng node và nhúng đồ thị | Phạm Ngọc Thơ, Nguyễn Ngọc Nhung |
| 4 | Tiếp cận các bài báo khác như FUNDED, REGVD để tìm ra phương pháp phù hợp so sánh ưu nhược điểm, các điểm giống nhau và đánh giá hiệu suất của các model | Cả nhóm |
| 5 | Chạy thực nghiệm model và tiến hành đánh giá so sánh model | Hà Thị Thu Hiền |

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. Approach overview**

* Trong phần này, bài báo sẽ trình bày một mô hình mạng thần kinh kết hợp nhúng trình tự và biểu đồ (combined sequence and graph embedding neural network model), được đặt tên là CSGVD, để xác định xem function-level code có dễ bị tấn công hay không.
* Trong CSGVD, các phụ thuộc kiểm soát được xác định giữa các câu lệnh có thể đóng vai trò đầy đủ dưới dạng thông tin theo ngữ cảnh cho nhiệm vụ function-level vulnerability detection. Hơn nữa, bài báo sử dụng phương pháp núng trình tự (sequence embedding) để trích xuất các đặc điểm ngữ nghĩa cục bộ (local semantic features) của mã khi biểu diễn nhúng node của biểu đồ. Trong khi đó, bài báo xây dựng kiến trúc dựa trên mạng thần kinh biểu đồ (graph neural netwok-based architecture) để tận dụng tốt hơn các mối quan hệ cấu trúc trong câu lệnh và giữa các câu lệnh, như trong hình 1 sau:

A diagram of a software framework

Description automatically generated`

PE-BL: Pre-Embedding – BiLSTM

[**BiLSTM** là viết tắt của **Bidirectional Long Short-Term Memory**1](https://paperswithcode.com/method/bilstm). Nó là một kiến trúc mạng nơ-ron sử dụng trong học sâu để xử lý các chuỗi dữ liệu. BiLSTM bao gồm hai mạng LSTM chạy song song với nhau, một mạng xử lý chuỗi theo chiều thuận và một mạng xử lý chuỗi theo chiều ngược lại. [Kiến trúc này cho phép mạng học được thông tin từ cả hai phía của chuỗi đầu vào, giúp cải thiện khả năng dự đoán của mạng](https://paperswithcode.com/method/bilstm)

* Cấu trúc tổng thể được chia chủ yếu thành hai phần, trích xuất đặc trưng (feature attraction) ở bên trái và mô hình mạng thần kinh (neural network model) ở bên phải. Kiến trúc mạng thần kinh (The neural network architecture) được minh hoạ ở trong hình 2 sau:

A diagram of a model architecture

Description automatically generated

**1.1 Feature extraction**

* Để huấn luyện neural network, chúng ta cần phải chuyển đổi raw function-level source code thành định dạng dữ liệu được neural network model chấp nhận. Trong bài báo sử dụng [GitHub - joernio/joern: Open-source code analysis platform for C/C++/Java/Binary/Javascript/Python/Kotlin based on code property graphs. Discord https://discord.gg/vv4MH284Hc](https://github.com/joernio/joern) để **phân tích mã nguồn và trích xuất biểu đồ luồng điều khiển**. Vì biểu đồ do Joern trích xuất quá lớn nên bài báo hợp nhất các node được trích xuất theo hàng. Bằng cách nén biểu đồ và chuyển đổi biểu đồ luồng điều khiển ban đầu thành biểu đồ luồng điều khiển ở mức câu lệnh (stament-level control flow graph), số node trong biểu đồ nén sẽ <= số dòng mã, điều này sẽ làm giảm đáng kể thời gian và tài nguyên tính toán.
* Ví dụ: Khi dùng Joern để phân tích một câu lệnh mẫu Ci như:



* Joern sẽ chia câu lệnh này thành 3 node khác nhau (như trong bảng 1). Nó có thể làm cho cfgi trương ứng với mẫu ci rất lớn. Để giảm kích thước của cfgi, bài báo hợp nhất các node nằm trên cùng một dòng tương ứng với raw code thành một node mới vnew. Trong khi chúng tôi sử dụng câu lệnh gốc (1) tương ứng với dòng làm nội dung của node vnew. Hơn nữa vnew sẽ kế thừa tất cả các mối quan hệ biên   
  (edge relations).

**1.2 Node embedding**

* Đối với các nhiệm vụ tiếp theo, điều quan trọng là tạo ra một biểu diễn mã đầy đủ thông tin và toàn diện của một mã nguồn nhất định. Như được hiển thị trong hình 2, bài báo đề xuất PE-BL module, bao gồm lớp Pre-Embedding và lớp BiLSTM. Cụ thể, thay vì lớp nhúng truyền thống, bài báo giới thiệu mô hình ngôn ngữ được đào tạo trước (pre-trained programming language model), CodeBERT, để khởi tạo lớp nhúng. Bài báo tạo các trọng số của lớp nhúng với các trọng số nhúng từ (word embedding weights) đã được huấn luyện của nó.
* Bài báo sử dụng một hàm (function) duy nhất của mã nguồn làm đầu vào thô (raw input). Chúng ta chia hàm (function) thành một tập hợp các câu lệnh S = {S1, S2, S3, …, Sn) và CFG ở cấp độ câu lệnh (statement-level CFG), trong đó si tương ứng với node vi của CFG. Mỗi câu lệnh trước tiên phải được mã hoá thông qua tokenized BPE được đào tạo trước của CodeBERT (Each statement is firstly tokenized via CodeBERT’s pretrained BPE tokenizer).



* Sau đó, CSGVD lấy một lớp nhúng, lớp này sử dụng các trọng số của lớp nhúng từ (word embedding layer weights) của CodeBERT để khởi tạo các trọng số của bản thân, nhầm thu được biểu diễn vector  của mỗi mã thông báo (each token).



* Cuối cùng, LSTM hai chiều được sử dụng để hợp nhất thông tin ngữ nghĩa cục bộ của mã và thu được biểu diễn vector xi của câu lệnh si tương ứng với nút vi:

A black text on a white background

Description automatically generated

**1.3** **Residual graph neural network (Mạng neural đồ thị dư)**

* Bài báo tập trung vào thông tin phụ thuộc điều khiển mà bài báo xây dựng mô hình mạng neural đồ thị có kết nối dư (graph neural network model with residual connectivity). Không giống như mạng neural tuần tự (sequential neural network), mạng neural đồ thị (graph neural network – CNNs) tận dụng cơ chế khuếch tán thông tin để tìm hiểu dữ liệu có cấu trúc biểu đồ, cập nhật trạng thái node theo kết nối biểu đồ. Như được hiển thị trong hình 2, mạng tích chập đồ thị (graph convolution network – GCN) được sử dụng để tìm hiểu thông tin luồng điều khiển từ biểu đồ.
* Lớp GCN trước tiên sẽ lấy câu lệnh đầu ra n được nhúng từ BiLSTM cùng với các cạnh giữa mỗi node. Thông tin cấu trúc biểu đồ của mã nguồn, bao gồm thông tin về node và cạnh, được trích xuất và đưa vào GCN. Đặc biệt, bài báo thêm các liên kết tự lặp (seft-looping links) vào từng node trong biểu đồ. CSGVD sẽ truyền bá thông tin theo trạng thái của các node và mối quan hệ luồng điều khiển giữa các node lân cận theo cách tăng dần. Kiến trúc mô hình (the model architecture) bao gồm 2 mạng GCN (graph convolution network – mạng tích chập đồ thị) với khả năng kết nối dư. Nhìn chung, GCN dư được xác định bằng cách sử dụng kết nối bỏ qua trên các lớp GCN khác nhau trong biểu thứ (6). Trong đó:
  + l: số lớp hiện tại
  + : là ma trận trạng thái ẩn của lớp thứ l
  + A: là ma trận kề

A white background with black text

Description automatically generated

**1.4 Graph embedding**

* Sử dụng multi-layer GNN với khả năng kết nối dư (residual connectivity), bài báo thu được biểu diễn ẩn của từng node trong biểu đồ luồng điều khiển trong khi tổng hợp thông tin node của các node lân cận.
* Trước khi thực hiện nhiệm vụ phân loại biểu đồ (graph classification), chúng ta cũng cần tổng hợp thông tin của các node để thu được biểu diễn vector của biểu đồ. Do đó, như được hiển thị trong hình 3, lấy cảm hứng từ biaffine attention mechanism, bài báo đã đề xuất mean biaffine attention (M-BFA) pooling. Đầu tiên, bài báo giả sử sự tồn tại của supernode vs, supernode này có vai trò chủ đạo đối với việc tổng hợp thông tin biểu đồ. Thứ hai, bài báo tính điểm chú ý (attention score) của vs cho mỗi node. Cuối cùng, việc tổng hợp có trọng số được thực hiện cho mỗi node dưới dạng biểu diễn vector của biểu đồ. Các bước tính toán được thể hiện trong phương trình sau:

A diagram of a softmax system

Description automatically generated

A math equations on a white background

Description automatically generated

* + W: ma trận trọng số có thể học được (a learnable weight matrix)
  + u: vector trọng số có thể học được
  + hi: trạng thái ẩn cuối cùng của node vi
  + hg: biểu thị cách trình bày vector của đồ thị
  + hmean: giá trị trung bình hmean của tất cả các biểu diễn ẩn của node làm biểu diễn ẩn của supernode vs.

**1.5 Classifier learning**

* CSGVD sử dụng a multilayer perceptron (MLP) như là lớp phân loại, đây là phân loại phổ biến nhất.
* Trong nghiên cứu này, mục tiêu là đào tạo được một mô hình có thể học cách biểu diễn đồ thị từ đồ thị luồng điều khiển ở cấp độ câu lệnh (statement-level control flow graphs)
* 2 lớp MLP được xây dựng trên 2 công thức (14)-(15) để dự đoán hàm đã cho có dễ bị tấn công hay không.

A black text on a white background

Description automatically generated

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

Chúng em thực hiện theo mô hình ReGVD (cắt bớt giai đoạn nhúng trình tự trong CSGVD) như sau:

Giai đoạn tiền xử lý dữ liệu:

* Đầu vào: Đầu vào của ReGVD là mã nguồn được biểu diễn dưới dạng đồ thị, trong đó các thành phần của mã (hàm, biến, lớp, phương thức) được biểu diễn bằng các đỉnh và mối quan hệ giữa chúng được biểu diễn bằng các cạnh của đồ thị.

Giai đoạn nhúng đồ thị:

* Nhúng đỉnh: Đầu tiên, ReGVD sử dụng một phép nhúng đỉnh để biểu diễn thông tin của từng thành phần trong đồ thị mã nguồn. Thông thường, các phép nhúng đỉnh như GraphSAGE, GAT (Graph Attention Network) hoặc GCN (Graph Convolutional Network) được sử dụng để biểu diễn các đặc trưng của đỉnh dựa trên thông tin cục bộ và môi trường xung quanh.
* Nhúng cạnh: Sau đó, ReGVD thực hiện nhúng cạnh để biểu diễn các mối quan hệ giữa các thành phần trong đồ thị. Các phương pháp nhúng cạnh, chẳng hạn như GraphSAGE hoặc GAT, có thể được sử dụng để tính toán biểu diễn dựa trên thông tin của đỉnh kề và trọng số của cạnh.

Giai đoạn trích xuất đặc trưng:

* Kết hợp đặc trưng: ReGVD kết hợp đặc trưng của các đỉnh và cạnh để tạo ra biểu diễn tổng thể cho mỗi thành phần trong đồ thị mã nguồn. Phương pháp thông thường là kết hợp các đặc trưng bằng cách ghép nối, cộng hoặc trung bình hóa để tạo ra biểu diễn tổng hợp.

Giai đoạn phát hiện lỗ hổng:

* Phân loại: Cuối cùng, ReGVD sử dụng một mô hình phân loại hoặc học máy để phân loại và phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn dựa trên biểu diễn tổng hợp. Các mô hình phân loại thường được huấn luyện trên tập dữ liệu được gán nhãn để nhận diện các mẫu lỗ hổng và phân loại các thành phần mã nguồn.

Tóm lại, ReGVD sử dụng mạng neural đồ thị để nhúng và trích xuất đặc trưng từ đồ thị mã nguồn, bao gồm nhúng đỉnh và nhúng cạnh. Sau đó, các đặc trưng được kết hợp và sử dụng để phân loại và phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn.

* 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 các gói:
  + Python 3.7
  + Pytorch 1.9
  + Transformer 4.4
* Thực nghiệm trên server có cấu hình:

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

* Chuẩn bị dữ liệu:
  + Dataset: [**https://github.com/microsoft/CodeXGLUE**](https://github.com/microsoft/CodeXGLUE)
  + **Ban đầu bao gồm 27318 mẫu, sau đó được tổ chức và  
    chia lại thành train/validation/test với tỉ lệ 8:1:1**
  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.>*

* Kết quả khi đánh giá trên tập dataset từ CodeXGLUE (<https://github.com/microsoft/CodeXGLUE>), ban đầu bao gồm 27318 mẫu, sau đó được tổ chức và chia lại thành train/validation/test với tỉ lệ 8:1:1.

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

A screen shot 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 program

Description automatically generated

* Dựa trên kết quả trên thì so sánh hiệu suất của ReGVD và CSGVD ta có được kết quả là: CSGVD vẫn có độ chính xác cao hơn ReVGD nhưng sự chệnh lệch về độ chính xác đó khoảng 2% nên cũng không đáng kể lắm, điều này chứng minh ReGVD vẫn là model đáng để chúng ta sử dụng trong vấn đề phát hiện lỗ hổng mà không cần mất quá nhiều công sức và giai đoạn như CSGVD ( về sự so sánh ưu nhược điểm đã có so sánh ở phần trước)
  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>.*

Đề tài CSGVD (Combining Sequence and Graph embedding for Vulnerability Detection) đề xuất một phương pháp kết hợp nhúng chuỗi và nhúng đồ thị để phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn. Dưới đây là những hướng phát triển tiềm năng và nhận xét về tính ứng dụng của đề tài này trong tương lai:

* Hướng phát triển tiềm năng của CSGVD:
  + Nâng cao hiệu suất phát hiện: Một hướng phát triển tiềm năng là tăng cường hiệu suất phát hiện lỗ hổng của CSGVD. Điều này có thể được thực hiện bằng cách cải tiến phương pháp nhúng chuỗi và nhúng đồ thị, tăng cường mô hình phân loại hoặc sử dụng các kỹ thuật học sâu mới nhất.
  + Mở rộng phạm vi ứng dụng: CSGVD có thể được mở rộng để ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến phân tích mã nguồn và bảo mật thông tin. Ví dụ, ngoài việc phát hiện lỗ hổng, CSGVD có thể được áp dụng để phân loại mã nguồn theo tính bảo mật, tìm kiếm các lỗ hổng có sẵn trong các cơ sở dữ liệu lỗ hổng công khai, hoặc hỗ trợ đánh giá rủi ro bảo mật của mã nguồn.
  + Tích hợp công cụ hỗ trợ: CSGVD có thể được phát triển thành một công cụ hỗ trợ phân tích mã nguồn, cung cấp khả năng phát hiện lỗ hổng trong thời gian thực và tích hợp với các công cụ phân tích mã nguồn hiện có. Điều này sẽ giúp nhà phát triển phần mềm và chuyên gia bảo mật tăng cường quy trình phát hiện lỗ hổng và cải thiện chất lượng mã nguồn.
* Nhận xét về tính ứng dụng của CSGVD:  
  + CSGVD có tính ứng dụng cao trong việc phát hiện lỗ hổng trong mã nguồn. Bằng cách kết hợp cả nhúng chuỗi và nhúng đồ thị, phương pháp này khai thác được thông tin ngữ nghĩa và cấu trúc của mã nguồn, cung cấp cái nhìn toàn diện và tăng cường khả năng phát hiện lỗ hổng.
  + Đối với các tổ chức phát triển phần mềm, CSGVD có thể hỗ trợ trong việc tìm kiếm và sửa lỗi lỗ hổng, giảm nguy cơ bảo mật và tăng cường chất lượng mã nguồn. Ngoài ra, CSGVD cũng có thể hỗ trợ các chuyên gia bảo mật trong việc phân tích mã nguồn, tìm kiếm lỗ hổng mới và đánh giá rủi ro bảo mật của hệ thống.

Tuy nhiên, như bất kỳ phương pháp phát hiện lỗ hổng nào, CSGVD cũng có thể gặp phải một số hạn chế như tỷ lệ phát hiện sai cao hoặc khó áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình mới. Để đạt được hiệu suất tốt nhất, việc nghiên cức tiếp về CSGVD cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển các phương pháp cải thiện và tối ưu hóa, đồng thời thử nghiệm và đánh giá trên các bộ dữ liệu mã nguồn đa dạng và thực tế.

*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)