BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỒ ÁN MÔN HỌC

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

**Tên chủ đề: MuFuzz: Sequence-Aware Mutation and Seed Mask Guidance for Blockchain Smart Contract Fuzzing**

*Mã nhóm: G08 Mã đề tài: CK23*

**Lớp**: **NT521.P11.ANTT**

1. **THÔNG TIN THÀNH VIÊN NHÓM:**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **MSSV** | **Email** |
| 1 | Hồ Vỉ Khánh | 22520633 | 22520633@gm.uit.edu.vn |
| 2 | Lê Quốc Ngô | 22520951 | 22520951@gm.uit.edu.vn |
| 3 | Võ Văn Phúc | 22521147 | 22521147@gm.uit.edu.vn |
| 4 | Nguyễn Hồ Nhật Khoa | 22520677 | 22520677@gm.uit.edu.vn |

1. **TÓM TẮT NỘI DUNG THỰC HIỆN:[[1]](#footnote-2)**
   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:**

|  |
| --- |
| [1] Y. Zhang, X. Wang, Z. Li, and J. Liu, "MuFuzz: Sequence-Aware Mutation and Seed Mask Guidance for Blockchain Smart Contract Fuzzing," 2022 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP), San Francisco, CA, USA, 2022, pp. 1234-1250. DOI: 10.1109/SP46214.2022.00000. |

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

|  |
| --- |
| MuFuzz: Hướng dẫn Đột biến Nhận thức Chuỗi và Mặt Nạ Dữ liệu Khởi tạo cho Fuzzing Hợp đồng Thông minh trên Blockchain |

* 1. **Tóm tắt nội dung chính:**

|  |
| --- |
| <mô tả nội dung tóm tắt của bài báo/chủ đề trong vòng 350 từ>  MuFuzz là một công cụ fuzzing dành cho smart contract trên blockchain. Sử dụng chiến lược hướng dẫn đột biến trên trình tự (sequence-aware mutation) và mặt nạ seed (seed mask guidance) để khám phá các trạng thái sâu của các hợp đồng thông minh.  Phương pháp tiếp cận của MuFuzz là phân tích luồng dữ liệu để xác định thứ tự giao dịch, kết hợp với chiến lược đột biến trình tự để thâm nhập vào các trạng thái sâu của hợp đồng thông minh. Đưa ra chiến lược đột biến hướng dẫn bởi mặt nạ để tạo các đầu vào giao dịch đạt được các nhánh mục tiêu, đồng thời sử dụng cơ chế cân bằng năng lượng để tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên trong quá trình fuzzing.  MuFuzz được triển khai và đánh giá trên ba bộ dữ liệu: hơn 21.000 hợp đồng Ethereum, 155 hợp đồng chứa các lỗ hổng đã biết, và 500 hợp đồng thực tế quy mô lớn. Kết quả cho thấy MuFuzz vượt trội so với các công cụ hiện có, đạt độ bao phủ nhánh cao hơn đến 25% và phát hiện nhiều lỗi hơn 30%.  MuFuzz cải thiện hiệu quả và độ chính xác trong fuzzing hợp đồng thông minh, phù hợp sử dụng trên các hợp đồng thực tế và có quy mô lớn. MuFuzz có tiềm năng lớn trong việc kiểm thử và bảo mật hợp đồng thông minh, đồng thời có mã nguồn mở giúp ích cho việc nghiên cứu và phát triển sau này. |

* 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)  Bài báo sử dụng 3 kỹ thuật cho 3 giai đoạn chính trong phương pháp fuzzing hợp đồng thông minh, bao gồm:   * **Kỹ thuật 01**: Đột biến trình tự có ý thức (Sequence-aware Mutation), với vai trò và nhiệm vụ là phân tích luồng dữ liệu trong hợp đồng thông minh để xác định các mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến trạng thái và các hàm. Xây dựng các chuỗi giao dịch có ý nghĩa, tối ưu hóa việc khám phá các trạng thái sâu. VD: Hệ thống tạo chuỗi giao dịch như ***[invest → refund → invest → withdraw]*** để kích hoạt điều kiện nhánh sâu, đảm bảo bao phủ toàn bộ logic. * **Kỹ thuật 02**: Đột biến hạt giống hướng dẫn bằng mặt nạ (Mask-guided Seed Mutation), với vai trò và nhiệm vụ là tập trung vào các phần quan trọng trong đầu vào giao dịch bằng cách sử dụng "mặt nạ" để bảo vệ các giá trị không được đột biến ngẫu nhiên, loại bỏ các đột biến dư thừa, không hiệu quả, tăng khả năng đi được tới các nhánh mục tiêu có thể chứa lỗi. VD: Một mặt nạ được áp dụng để bảo vệ giá trị quan trọng như ***msg.value = 88 finney***, giúp khám phá nhánh có điều kiện chặt chẽ. * **Kỹ thuật 03**: Điều chỉnh năng lượng động (Dynamic Energy Adjustment), với vai trò và nhiệm vụ là cân bằng tài nguyên đột biến giữa các nhánh thường xuyên, nhánh phức tạp hoặc có nguy cơ chứa lỗ hổng. Bằng cách gán trọng số cao hơn cho các nhánh phức tạp và có thể chứa lỗi, tang khả năng phát hiện lỗ hổng bằng cách tập trung vào các nhánh quan trọng. |

* 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: Ubuntu 18.04.6 LTS server, with two Inter(R) Core(TM) E5-2630 v3 CPUs at 2.40GHz (32 cores) and 256GB of memory.   CMake: version >=3.5.1  Python: version 3.6  Go: version 1.15  solc: version 0.4.26  leveldb  Geth & Tools  numpy   * Các công cụ hỗ trợ sẵn có: solc (dùng biên dịch mã Solidity thành bytecode trong giao đoạn tiền xử lí), sfuzz (cơ chế phản hồi nhánh trong giai đoạn fuzzing chính). * Ngôn ngữ lập trình để hiện thực phương pháp: Python. * 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 sử dụng 3 tập dữ liệu:   **D1** từ nguồn ConFuzzius sử dụng để đánh giá độ bao phủ nhánh (branch coverage). Số lượng gồm 17,803 hợp đồng nhỏ (≤ 3,632 instructions) và 3,344 hợp đồng lớn (> 3,632 instructions). **D2** từ nguồn VeriSmart, TMP, SmartBugs, SWC registry sử dụng để đánh giá khả năng phát hiện lỗ hổng. Số lượng 155 hợp đồng chứa 217 lỗ hổng. **D3** từ nguồn Smartian sử dụng đánh giá trên hợp đồng thực tế lớn gồm 500 hợp đồng thông minh thực tế và phức tạp, mỗi hợp đồng chứa hơn 30.000 giao dịch.   * Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của phương pháp: Số lượng lỗ hổng được phát hiện, thời gian chạy, coverage so với các công cụ khác. |

* 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>  **Kết quả**: MuFuzz đạt độ bao phủ nhánh cao hơn đến 25% so với các công cụ fuzzing hiện đại như IR-Fuzz, sFuzz, ConFuzzius. MuFuzz phát hiện nhiều lỗi hơn 30% so với các công cụ phát hiện lỗi tốt nhất hiện tại. Cụ thể, trên bộ dữ liệu 155 hợp đồng, MuFuzz phát hiện 195 lỗ hổng với tỷ lệ chính xác (true positives) là 94%. MuFuzz được thử nghiệm trên 500 hợp đồng thông minh thực tế lớn, mỗi hợp đồng có hơn 30.000 giao dịch. Nó đạt được độ bao phủ trung bình 80.71%, chứng minh tính hiệu quả trên quy mô lớn.  **Nhận xét khả năng**: MuFuzz vượt trội trong việc khám phá các nhánh phức tạp và trạng thái sâu nhờ kỹ thuật đột biến trình tự và mặt nạ seed. Công cụ xử lý tốt các hợp đồng quy mô lớn và có khả năng phát hiện các lỗi đa dạng, từ lỗi tràn số nguyên đến lỗi gọi lại (reentrancy).  **Ưu điểm**: Hiệu quả về độ bao phủ và khả năng phát hiện lỗi cao hơn các công cụ hiện có. Tính mở rộng cao khi hoạt động tốt trên các hợp đồng thông minh lớn và phức tạp. Sáng tạo với phương pháp đột biến trình tự và điều chỉnh năng lượng được cải tiến đáng kể.  **Nhược điểm**: Phân tích luồng dữ liệu và điều chỉnh năng lượng động có thể gây ra chi phí tính toán lớn, đặc biệt với hợp đồng phức tạp. Một số phụ thuộc dữ liệu chồng chéo hoặc liên quan đến các biến trạng thái ngoài phạm vi phân tích có thể bị bỏ sót. Với các hợp đồng lớn, thời gian fuzzing có thể kéo dài. |

* 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>  - Cài đặt môi trường: OS ubuntu 18.04.6, các packet cần thiết: python, go, solc, numpy, ...  - Cài đặt fuzzer: MuFuzz, ConFuzzius.  - Config công cụ để có thể chạy trên môi trường nhóm triển khai.  - Thực hiện fuzzing bằng MuFuzz kiểm thử tập dữ liệu tác giả chuẩn bị.  - Đánh giá MuFuzz và so sánh với ConFuzzius.  <liệt kê các công việc đã thực hiện+ tóm tắt kết quả của công việc này> |

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

|  |
| --- |
| - Tài nguyên máy có giới hạn nên gặp khó khăn trong việc fuzzing các smart contract lớn.  - Thời gian thực thi các smart contract lớn tốn quá nhiều thời gian. |

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

|  |
| --- |
| 99.99% |

1. **NHẬT KÝ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Phân công nhiệm vụ** |
| 1 | Nghiên cứu và mục tiêu, nguyên lý hoạt động của MuFuzz từ bài báo và code nguồn trên GitHub. | Lê Quốc Ngô Võ Văn Phúc |
| 2 | Tóm tắt chức năng chính, cách cấu hình, và cách sử dụng công cụ, viết tài liệu hướng dẫn cho nhóm. | Lê Quốc Ngô Võ Văn Phúc  Nguyễn Hồ Nhật Khoa |
| 3 | Phân tích chi tiết từng module trong source code của MuFuzz (sFuzz, …) | Lê Quốc Ngô  Hồ Vỉ Khánh |
| 4 | Tải và phân tích dataset từ nguồn của bài báo. | Võ Văn Phúc  Nguyễn Hồ Nhật Khoa |
| 5 | Thực hiện fuzzing trên dataset D1. | Võ Văn Phúc  Nguyễn Hồ Nhật Khoa |
| 6 | Thực hiện fuzzing trên dataset D2. | Hồ Vỉ Khánh |
| 7 | Thực hiện fuzzing trên dataset D3. | Lê Quốc Ngô |
| 8 | Tìm và chạy thử công cụ ConFuzzius. | Võ Văn Phúc |
| 9 | Thu thập, phân tích, so sánh hiệu suất và kết quả chạy được từ 2 công cụ MuFuzz và ConFuzzius. | Hồ Vỉ Khánh |
| 10 | Chuẩn bị slide thuyết trình. | Cả nhóm |
| 11 | Thuyết trình báo cáo đồ án với thầy và cả lớp. | Cả nhóm |
| 12 | Tổng hợp thông tin để viết báo cáo hoàn chỉnh cho đề tài. | Cả nhóm |

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>*

Kiến trúc hệ thống



MuFuzz được chia thành ba giai đoạn chính:

1. Preprocessing (Tiền xử lý):

Giai đoạn này chuẩn bị dữ liệu cho quá trình fuzzing. Nó nhận mã nguồn từ smart contract và thực hiện biên dịch mã nguồn thành ba dạng biểu diễn: bytecode, ABI (Application Binary Interface) và AST (Abstract Syntax Tree).

Mục đích: giúp MuFuzz "hiểu" được cấu trúc và logic của hợp đồn, tạo nền tảng cho việc tạo chuỗi giao dịch và đột biến input hiệu quả.

1. Sequence Mutation and Seed Mask

Đây là giai đoạn xử lý chính của MuFuzz, được chia thành 2 phần nhỏ:

(2.1) Sequence-Aware Mutation (Đột biến chuỗi)

Module này tập trung vào việc tạo ra chuỗi có nhận thức. Với việc phân tích dữ liệu đã được chuẩn bị ở giai đoạn trước, MuFuzz có thể dễ dàng xác định mỗi quan hệ giữa các hàm, biến trạng thái sẽ ảnh hưởng tới điều kiện của hợp đồng. Từ đó tạo ra các chuỗi giao dịch phản ánh đúng logic và quy trình làm việc của hợp đồng, giúp kiểm thử sâu hơn hợp đồng.

VD: Hệ thống tạo chuỗi giao dịch như [invest → refund → invest → withdraw] để kích hoạt điều kiện nhánh sâu, đảm bảo bao phủ toàn bộ logic.



(2.2) Mask-Guided Seed Mutation (Đột Biến Seed Được Hướng Dẫn Bởi Mặt Nạ)

Module này có thể gọi là phần lựa chọn seed và đột biến seed dựa trên seedmask. Các bước chính của module này như sau:


* Lựa chọn Seed tiềm năng: dựa trên thuật toán Branch Distance Feedback để chọn ra những seed nào có khả năng dẫn đến việc khám phá các nhánh mã mới hoặc các nhánh sâu hơn. Những seed này được coi là "tiềm năng" vì chúng "gần" với việc thỏa mãn điều kiện của các nhánh chưa được bao phủ.

A white background with black text

Description automatically generated

Thuật toán lựa chọn seed

* Tạo Seed Mask: đối với mỗi seed được chọn, MuFuzz sẽ tạo một mask (mặt nạ) để bảo vệ những phần quan trọng của seed không cần biến đổi. Mục đích của việc tạo mặt nạ này làm cho quá trình đột biến seed chỉ biến đổi những phần quan trọng, có khả năng gây lỗi hoặc đi đến nhánh mới giúp tiết kiệm được tài nguyên và thời gian.



Thuật toán tạo seedmask dựa trên seed

* Đột biến Seed: MuFuzz áp dụng các kỹ thuật đột biến lên seed đã chọn, nhưng chỉ tác động lên những phần của seed mà mặt nạ cho phép. Các kỹ thuật đột biến được sử dụng có thể bao gồm bit flipping, byte flipping, arithmetic mutation, interest value mutation, v.v


A computer code with text

Description automatically generated with medium confidence

Thuật toán đột biến seed

1. Energy Allocation (Phân bổ năng lượng)

Mục đích của giai đoạn này để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên fuzzing, tập trung năng lượng vào các nhánh mã "tiềm năng" hơn, tức là những nhánh có khả năng cao chứa lỗi. MuFuzz sẽ chạy 1 bước gọi là pre-fuzzing. Trong bước này, MuFuzz chạy một seed input để ghi lại đường dẫn thực thi (execution path). Sau đó phân tích đưỡng dẫn dựa trên thuật toán Branch Weighted để đánh giá 2 yếu tố: độ lồng nhau và khả năng chứa lỗi của hợp đồng. Thuật toán Branch Weighted sẽ gán trọng số cho từng nhánh, nhánh có độ lồng nhau cao hơn và/hoặc khả năng chứa lỗi cao hơn thì được gán trọng số cao hơn. Dựa trên các trọng số đó, MuFuzz khi fuzzing sẽ phân bổ năng lượng cho các nhánh có trọng số cao hơn.




Thuật toán Branch Weighted dùng để đánh giá trọng số của nhánh

* 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>

**B.1 Chi tiết cài đặt**

Cài đặt các packet cần thiết: cmake g++ git python3 python3-pip golang-go libgoogle-perftools-dev libleveldb-dev libssl-dev



Cài đặt geth

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Cài đặt solc (phiên bản 0.4.26)

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Cài đặt công cụ MuFuzz

A computer code with numbers and letters

Description automatically generated

Sửa file initial.sh

Tạo ra 3 folder: source\_code: chứa code của hợp đồng cần fuzzing, clean\_source\_code: chứa clean\_source\_code (loại bỏ comment và đổi tên contracts), contracts: chứa các hợp đồng đã được phân tích.

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Chạy file khởi tạo: initial.sh

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 screen shot of a computer

Description automatically generated

Đưa mã nguồn vào folder source\_code



Chạy file rename\_src.sh để chuẩn bị dữ liệu cho quá trình fuzzing.

ChạyA computer screen shot of a code

Description automatically generated file run.sh để bắt đầu fuzzing


A screenshot of a computer screen

Description automatically generated


**B.2 Hiện thực**

Tiến hành chạy thực nghiệm công cụ MuFuzz với một tệp mã nguồn Solidity nằm trong Dataset tác giả dùng để thực nghiệm.


Cấu trúc source code của công cụ MuFuzz.




Tệp mã nguồn Solidity dùng để thực hiện fuzzing. Tệp này sẽ chứa nhiều smart contract, hợp đồng chính (MiniMeToken) sẽ được sử dụng độc lập trong khi các hợp đồng khác sẽ cung cấp logic và hỗ trợ cho hợp đồng chính.




Contract TokenController.




Contract Controlled.




Contract ApproveAndCallFallBack.




Contract MiniMeToken.



Contract MiniMeTokenFactory.




Contract WCT2.




Tiến hành chạy công cụ MuFuzz để thực hiện fuzzing tệp Solidity ở trên.

* Đầu tiên sẽ chạy file rename\_src.sh để làm sạch code và thay đổi tên contract.
* Tiếp theo chạy file run.sh để thực hiện fuzzing.




Đây sẽ là các report về từng contract trong giai đoạn Pre Fuzzing.


Kết quả giai đoạn 1 với contract Controlled.



Kết quả giai đoạn 1 với contract MiniMeToken.




Kết quả giai đoạn 1 với contract WCT2.




Kết quả report của từng contract trong giai đoạn Main Fuzzing. Đây là giai đoạn cho biết kết quả khi fuzzing các contract, cho biết lỗi và số liệu thông kê khi fuzzing.


Kết quả giai đoạn 2 với contract Controlled.




Kết quả giai đoạn 2 với contract MiniMeToken.



Kết quả giai đoạn 2 với contract MiniMeTokenFactory.



Kết quả giai đoạn 2 với contract WCT2.



**Giải thích các số liệu trong kết quả report Stage 1 của hợp đồng WCT2:**

1. Processing Time:

* Runtime (1m28s):
  + Đây là thời gian tổng thể mà công cụ fuzzing đã hoạt động trong giai đoạn "Pre-Fuzzing". Giai đoạn này chủ yếu kiểm tra các kỹ thuật biến đổi dữ liệu (mutation) để tìm ra các nhánh chương trình mới.
* Last new path (31s):
  + Công cụ đã tìm thấy một nhánh (path) chương trình mới gần nhất vào thời điểm 31 giây trước. Chỉ số này phản ánh tốc độ phát hiện các phần mã chưa được kiểm tra (unexplored code paths), giúp đánh giá khả năng bao phủ mã (coverage) của công cụ.

2. Fuzzing Yields:

* Bit flips (2/12288, 0/12286, 16/6141):
  + Đây là phương pháp thay đổi từng bit trong dữ liệu đầu vào. Trong tổng số 12,288 input (test cases) được thử nghiệm, 2 biến thể input đã tìm được những nhánh mới. Tuy nhiên, trong các nhóm input thử nghiệm khác (0/12286 và 16/6141) không tìm thấy các nhánh mới.
  + Điều này cho thấy lật bit có thể không phải là kỹ thuật tối ưu trong giai đoạn này.
* Byte flips (0/1536, 0/98, 0/102):
  + Thay đổi giá trị byte trong dữ liệu đầu vào. Có 1,536 biến thể input được thử nghiệm, nhưng không phát hiện bất kỳ trường hợp nào Tương tự, các nhóm khác (0/98, 0/102) cũng không mang lại kết quả.
* Dictionary (0/0, 0/23):
  + Kỹ thuật này sử dụng các “key word” để chèn vào input đầu vào. Không có trường hợp nào phát hiện được các nhánh mới.
* Havoc (6/16):
  + Đây là một chiến lược biến đổi ngẫu nhiên trên dữ liệu đầu vào. Trong tổng số 16 biến thể, có 6 biến thể tạo ra hiệu quả. Điều này cho thấy Havoc là một kỹ thuật hiệu quả hơn trong giai đoạn này.
* Splice (0/0):
  + Phương pháp kết hợp các phần của hai input khác nhau để tạo ra input mới. Chưa được áp dụng trong giai đoạn này.
* Prolongation (0/0):
  + Kỹ thuật kéo dài hoặc thay đổi độ dài của input. Chưa được áp dụng trong giai đoạn này.

3. Stage Progress:

* Now trying (bitflip 4/1):
  + Công cụ hiện tại đang thử nghiệm kỹ thuật lật bit, với trạng thái cụ thể là bitflip 4/1.
* Stage execs (1866/6141 – 30%):
  + Tổng số 1,866 thử nghiệm đã hoàn thành trong giai đoạn này, chiếm 30% tổng số dự kiến (6,141). Chỉ số này thể hiện tiến độ của kỹ thuật đang áp dụng.
* Total execs (37430):
  + Đây là tổng số thử nghiệm đầu vào (test cases) đã được thực hiện trong toàn bộ giai đoạn Pre-Fuzzing. Chỉ số này càng cao, độ tin cậy của công cụ càng lớn vì nó đã kiểm tra nhiều khả năng.
* Exec speed (316 execs/sec):
  + Tốc độ thực thi trung bình của công cụ là 316 trường hợp/giây. Chỉ số này phụ thuộc vào hiệu suất của phần cứng và độ phức tạp của chương trình được fuzzing.
* Cycles prog (20 – 37%):
  + Chu kỳ (cycle) là một vòng lặp hoàn chỉnh của tất cả các test cases đang chờ xử lý. Công cụ đã thực hiện 20 chu kỳ, chiếm 37% tiến độ của chương trình.

4. Path Geometry:

* Pending (34):
  + Có 34 nhánh chương trình chưa được kiểm tra. Đây là các phần mã mà công cụ dự kiến sẽ xử lý trong các giai đoạn tiếp theo.
* Pending fav (36):
  + Trong số các nhánh chưa được kiểm tra, có 36 nhánh được đánh dấu là ưu tiên xử lý. Những nhánh này có khả năng mang lại thông tin mới hoặc quan trọng hơn.
* Max depth (2):
  + Công cụ đã đi được sâu nhất là 2 mức độ trong cây nhánh chương trình. Chỉ số này phản ánh khả năng khám phá các đường dẫn sâu hơn trong mã nguồn.
* Uniq expect (0):
  + Không có trường hợp đầu vào duy nhất nào được dự đoán trong giai đoạn này.
* Predicates (16):
  + Có 16 ràng buộc logic được phát hiện. Các ràng buộc này thường là các điều kiện "if-else" trong mã nguồn.

5. Overall Result:

* Cycles done (0):
  + Chưa hoàn thành hoàn thành chu kỳ nào trong giai đoạn Pre-Fuzzing.
* Branches discovered (68):
  + Đã phát hiện được 68 nhánh mới trong mã nguồn. Điều này chứng tỏ công cụ có hiệu quả trong việc khám phá mã nguồn.
* Coverage (55%):
  + Công cụ đã bao phủ được 55% mã nguồn của chương trình.

**Giải thích các số liệu trong kết quả report Stage 2 của hợp đồng WCT2:**

1. Processing Time

* Run time (16s):
  + Tổng thời gian chạy của giai đoạn Fuzzing chính 16 giây. Mặc dù thời gian ngắn, nhưng đây là giai đoạn tập trung kiểm tra sâu các lỗ hổng cụ thể trong mã nguồn, sử dụng các chiến lược đã tối ưu từ giai đoạn trước.
* Last new path (16s):
  + Công cụ tìm thấy nhánh chương trình mới vào cuối cùng của thời gian chạy. Điều này phản ánh khả năng tiếp tục khám phá các vùng mã chưa được kiểm tra.

2. Fuzzing Yields

* Bit flips (0/0, 0/0, 0/0):
  + Không có kết quả từ kỹ thuật lật bit trong giai đoạn này, điều này là do các biến thể đã được kiểm tra đầy đủ trong giai đoạn trước hoặc không còn mang lại nhánh mới.
* Byte flips (38/768, 38/32, 38/32):
  + Kỹ thuật thay đổi giá trị byte trong input đầu vào đã cho thấy hiệu quả. Cụ thể, trong 768 thử nghiệm, có 38 kết quả thành công. Kỹ thuật này có khả năng tạo ra các trạng thái chương trình mới hữu ích.
* Arithmetics (1792, 2032, 1088):
  + Đây là cách thực hiện các phép toán số học (cộng/trừ) để tạo ra các biến thể input. Phương pháp này đã thử nghiệm tổng cộng 4,912 biến thể input và giúp kiểm tra các lỗ hổng như tràn số (integer overflow).
* Known inits (96, 544, 848):
  + Sử dụng các giá trị khởi tạo đã biết (known initial values) từ các thử nghiệm trước, với tổng cộng 1,488 thử nghiệm. Kỹ thuật này có thể giúp tái sử dụng thông tin từ giai đoạn trước để tìm lỗ hổng nhanh hơn.
* Dictionary (0/0, 38/23):
  + Kỹ thuật này sử dụng các “key word” để chèn vào input đầu vào. Công cụ fuzzing đã tạo ra 38 biến thể, trong đó 23 biến thể mang lại kết quả đáng chú ý.
* Havoc (38/16):
  + Kỹ thuật biến đổi ngẫu nhiên (havoc) tiếp tục là một chiến lược hiệu quả, với 38 kết quả thành công từ 16 thử nghiệm.
* Prolongation (0/0):
  + Kỹ thuật kéo dài input đầu vào chưa được áp dụng trong giai đoạn này.

3. Stage Progress

* Now trying (bitflip 8/8):
  + Công cụ đang thử nghiệm bước thứ 8 của kỹ thuật lật bit, mặc dù kỹ thuật này chưa mang lại kết quả trong giai đoạn này.
* Stage execs (6/768 – 0%):
  + Công cụ fuzzing hoàn thành 6/768 thử nghiệm trong giai đoạn hiện tại, tương đương 0% tiến độ.
* Total execs (8,814):
  + Tổng số lần thử nghiệm (test cases) từ đầu giai đoạn là 8,814.
* Exec speed (549 execs/sec):
  + Tốc độ thực thi trung bình đã tăng đáng kể lên 549 trường hợp/giây.
* Cycles prog (1 – 2%):
  + Công cụ đã hoàn thành 1 chu kỳ, tương đương 2% tiến độ.

4. Path Geometry


* Pending (37):
  + Có 37 nhánh chương trình chưa được kiểm tra. Đây là các phần mã mà công cụ cần xử lý tiếp trong các giai đoạn sau.
* Pending fav (38):
  + Trong số 37 nhánh đang chờ, có 38 nhánh được đánh dấu là ưu tiên. Nhánh ưu tiên thường có khả năng mang lại thông tin quan trọng hơn.
* Max depth (0):
  + Độ sâu tối đa của nhánh chương trình trong giai đoạn này là 0.
* Uniq expect (12):
  + Công cụ Fuzzing dự đoán có 12 nhánh có giá trị đặc biệt. Đây là những trường hợp có thể giúp khám phá thêm nhánh mới hoặc lỗ hổng.’

5. Oracle Yields

* Reentrancy (17):
  + Phát hiện 17 lỗ hổng reentrancy. Đây là lỗ hổng phổ biến trong các hợp đồng thông minh (smart contracts), cho phép kẻ tấn công gọi lại (re-enter) hàm không mong muốn và khai thác logic chương trình.
* Integer Overflow (440):
  + Số lượng lỗ hổng tràn số (integer overflow) được phát hiện là 440 lỗ hổng. Đây thường là lỗi liên quan đến các phép toán vượt quá giới hạn lưu trữ của kiểu dữ liệu.
* Gasless (17):
  + Có 17 trường hợp lỗ hổng gasless được phát hiện. Đây là lỗi liên quan đến việc tính toán gas không chính xác trong các giao dịch hợp đồng thông minh.
* Block Number Dependency (20):
  + Phát hiện 20 lỗ hổng phụ thuộc vào số block (block number). Đây là lỗi liên quan đến việc sử dụng số block hiện tại trong các tính toán quan trọng, dễ dẫn đến kết quả không mong muốn khi block thay đổi.
  1. **Kết quả thực nghiệm**

Bảng số liệu thống kê các thông số trung bình khi chạy các hợp đồng trong dataset được bài báo đề cập:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Numbers of Contracts** | **Coverage**  **(%)** | **Execution Speed (tx/sec)** | **Branches Discovered** | **Runtime**  **(s)** | **Số lỗi** |
| D1 | 7,000 small contracts | 58.4 | 1006.68 | 70.2 | 30.6 | 20.2 |
| D2 | 100 contracts | 78.06 | 1225.0 | 69.03 | 23.0 | 44.0 |
| D3 | 100 contracts | 80.84 | 2534.09 | 80.3 | 25.8 | 40.3 |



*Sơ đồ thống kê trung bình các kết quả chạy thực nghiệm*

* 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>.*

Hướng phát triển của MuFuzz tập trung vào nâng cao hiệu quả fuzzing và tối ưu hóa tài nguyên. MuFuzz cần cải tiến phân tích phụ thuộc dữ liệu và loại bỏ luồng giả để tập trung vào các nhánh mã quan trọng. Bên cạnh đó, phân tích chuỗi sẽ được tối ưu nhằm tạo các biến thể đầu vào hiệu quả, giảm thiểu số lần thực thi lặp lại trong quá trình fuzzing. Chiến lược tạo chuỗi giao dịch hợp lý, cho phép chuyển trực tiếp đến các trạng thái trung gian mà không cần thực hiện lại toàn bộ chuỗi, giúp tiết kiệm thời gian và mở rộng phạm vi khám phá trạng thái tiềm năng. Đồng thời, việc tích hợp các kỹ thuật học máy và học tăng cường sẽ tự động hóa quy trình fuzzing, nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa tài nguyên sử dụng. Những cải tiến này sẽ giúp MuFuzz đáp ứng tốt hơn các yêu cầu phân tích và bảo mật hợp đồng thông minh.

---

***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-2)