
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**

**VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

**-----🙞🙜🕮🙞🙜-----**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN**

**Môn học: Đa Phương Tiện Nâng Cao**

***Đề tài:*** ***Truyền thông đa phương tiện theo mô hình P2P***

***Live Streaming***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Giảng viên hướng dẫn: | TS. Phạm Văn Tiến |  |
| Sinh viên thực hiện: | Bùi Văn Bao | 20140293 |
|  | Đinh Tôn Thép | 20144242 |
|  | Ngô Gia Tiến | 20144468 |
| Lớp: | KSTN – ĐTVT K59 |  |

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

Mục luc

**[1.](#_Toc531190470)****[Cấu trúc hệ thống P2P Streaming](#_Toc531190470)** [5](#_Toc531190470)

[**2.** **WebRTC** 7](#_Toc531190471)

[**3.** **Hoạt động chung của project** 9](#_Toc531190472)

[**4.** **P2P protocol** 11](#_Toc531190473)

[**5.** **Cấu trúc project và chức năng của từng phần** 14](#_Toc531190474)

[**5.1. Media Server** 14](#_Toc531190475)

[**5.2. WebServer** 15](#_Toc531190476)

[**5.3. Signaling server** 19](#_Toc531190477)

[**5.4. Reporter** 19](#_Toc531190478)

[**6.** **Kịch bản mô phỏng** 20](#_Toc531190479)

[**7.** **Triển khai** 20](#_Toc531190480)

[**8.** **Kết quả và nhận xét** 25](#_Toc531190481)

[**Kết Luận** 30](#_Toc531190482)

[**Tài liệu tham khảo** 31](#_Toc531190483)

Danh Mục hình ảnh

[*Hình 1. Cấu trúc hệ thống P2P Livestreaming. 5*](#_Toc531190247)

[*Hình 2. Hoạt động chung của project 9*](#_Toc531190248)

[*Hình 3. P2P protocol 11*](#_Toc531190249)

[*Hình 4. Cấu trúc project P2P LiveStreaming 14*](#_Toc531190250)

[*Hình 5. Cấu trúc file WebServer DemoP2PClappr 15*](#_Toc531190251)

[*Hình 6. Cấu trúc P2Pplugin 16*](#_Toc531190252)

[*Hình 7. p2p\_manager 17*](#_Toc531190253)

[*Hình 8. Peer và các thành phần của Peer 17*](#_Toc531190254)

[*Hình 9. Kết quả chạy Peer1 25*](#_Toc531190255)

[*Hình 10. Kết quả chạy Peer2 26*](#_Toc531190256)

[*Hình 11. Kết quả chạy Peer3 27*](#_Toc531190257)

[*Hình 12. Peer gửi các bản tin handshaking. 28*](#_Toc531190258)


**Mở đầu**

Trong những ngày đầu phát triển của ứng dụng đa phương tiện, khoảng nửa cuối thập niên 90, việc xem một video trên mạng gần như là điều không thể. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ của Internet, các ứng dụng đa phương tiện trong đó có live streaming đã trở thành nhu cầu không thể thiếu của nhiều cư dân mạng. Theo thống kê, riêng tại Mỹ đã có khoảng 33 tỉ video được xem trong tháng 12-2012 (nguồn comScore). Con số trên đủ cho ta thấy được sự lớn mạnh không ngừng của các ứng dụng live streaming.

Hiện nay, trên thế giới đã và đang phát triển rất nhiều phương pháp truyền tin multicast trên tầng ứng dụng khác nhau. Trong đó truyền tin multicast dựa trên giao thức Peer to Peer hứa hẹn có nhiều ưu điểm. Đặc thù của truyền tin multicast là phải tạo được một cây multicast tối ưu, có sự liên kết chặt chẽ giữa các node với nhau, giảm tải được lượng lưu cho phía server, tiếp kiệm chi phí đáng kể.

Mặc dù đã cố gắng nhưng do kiến thức còn hạn chế, thời gian làm bài tập không nhiều, nên bài tập dài của nhóm chúng em không thể tránh khỏi những thiếu sót về nội dung và hình thức. Do đó chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy để bài tập dài của em được hoàn thiện hơn.

## **Cấu trúc hệ thống P2P Streaming**



#### *Hình 1. Cấu trúc hệ thống P2P Livestreaming.*

Hệ thống P2P Live Streaming có cấu trúc gồm 4 phần như hình 1: Nguồn nội dung đa phương tiện từ Streamer được truyền tải đến server. Sau đó, server sẽ gửi nội dung tới viewer theo cách mà người dùng có thể sử dụng. Các viewer có thể hợp tác và chia sẻ các phần nội dung trực tiếp giữa họ, giảm tải từ máy chủ.

P2P Live Streaming hoạt động tốt nhất tại đỉnh Viewers, nơi nhiều người xem cùng một nội dung cùng một lúc thông qua RTCDataChannel của WebRTC. Sau đây, ta đi vào chi tiết chức năng của từng phần

* **Media Server**: đóng vai trò của CDN server, chứa những bản sao về nội dung được từ nguồn streamer truyền qua. Tại đây nội dung ban đầu của stream được khởi tạo bằng chuyển đổi RTMP stream thành HLS. HLS phá vỡ luồng stream thành chuỗi file HTTP-base file ***.ts (transport stream)***. Sau đó transport-stream (.ts) files được đánh index và lưu danh sách trong file ***.m3u8***. File .m3u8 được client yêu cầu download đầu tiên để có thể phát live stream.
* **Client**: bao gồm views hay peers. Các views có 2 cách để có được nội dung (file .ts hay còn gọi là ***trunk***) của stream: download trực tiếp trunk từ media server thông qua giao thức HTTP/HTTPS, hoặc download từ views nào báo hiệu có trunk đó đầu tiên qua giao thức P2P.

Peers trao đổi trunk thông qua giao thức ***RTCDataChanne***l của WebRTC. Trước khi 2 peer có thể trao đổi dữ liệu dữ liệu cần phải thực hiện thủ tục "signaling" thông qua Signaling server.

* **Tracker**: Mỗi peer được quản lý bởi 1 tracker bao gồm 2 thành phần: ***Swarm*** và ***P2PManager***. Tracker của mỗi peer quản lý số peer partner, kiểm tra kết nối P2P để quyết định sẽ download trunk từ media server hay từ P2P.
* **Signaling Server**: cầu nối trao đổi ban đầu trước khi trao đổi dữ liệu thông qua p2p được thành lập.

Nơi chuyển tiếp bản tin SDP và ICE: cho biết thông tin về dữ liệu, cách thức mã hóa (bản tin SDP), thông tin để tìm cách vượt qua NAT và FireWall (ICE) để các peer có thể kết nối với nhau.

## **WebRTC**

Trước tiên, ta tìm hiểu nền tảng để tạo phiên P2P là WebRTC.

**WebRTC** (**Web Real-Time Communication**) là một web API được phát triển bởi World Wide Web Consortium (W3C), khả năng hỗ trợ trình duyệt (browser) giao tiếp với nhau thông qua VideoCall, VoiceCall hay transfer data "Peer-to-Peer" (P2P) mà không cần browser phải cài thêm plugins hay phần mềm hỗ trợ nào từ bên ngoài.

Các phần chính của WebRTC bao gồm:

* **getUserMedia**: cho phép trình duyệt web truy cập vào camera và/hoặc microphone để lấy dữ liệu hình ảnh âm thanh cho việc truyền tải.
* **RTCPeerConnection:** dùng để cài đặt videocall/voicecall dùng cho việc truyền tải.
* **RTCDataChannel:** cho phép trình duyệt chia sẻ dữ liệu peer-to-peer.

**Signaling**

Signaling là quá trình phối hợp truyền thông. Để ứng dụng WebRTC thiết lập 'cuộc gọi', clients cần trao đổi thông tin:

* Thông điệp điều khiển phiên được sử dụng để mở hoặc đóng thông tin liên lạc.
* Thông báo lỗi
* Media metadata như codec và cài đặt codec, băng thông và loại media.
* Key data, được sử dụng để thiết lập kết nối an toàn.
* Dữ liệu mạng, chẳng hạn như địa chỉ IP và cổng public của máy chủ.

Bản tin SDP (Session description protocol) và ICE (Interactive Connectivity Establishment) là thành phần trong quá trình Signaling.

**Bản tin SDP**: cho biết các thông tin về dữ liệu truyền thông, cách thức mã hóa dữ liệu đó. Bản tin SDP được trao đổi giữa các Peers thông qua Signaling Server.

**Bản tin ICE**: cho biết các thông tin để tìm cách vượt qua NAT và FireWall để các Peers kết nối với nhau. Mỗi Peer sẽ kết nối với máy chủ STUN, STUN trả về một loạt các dự đoán về phương thức kết nối. Client sẽ sử dụng lần lượt các dự đoán này cho đến khi có một dự đoán hoạt động. Sau 1 thời gian STUN không thành công, tức là không thể P2P, ICE quyết định sử dụng máy chủ TURN để chuyển tiếp dữ liệu.

**Hoạt động của WebRTC**


Caller: Người thực hiện cuộc gọi

Callee: Người nhận cuộc gọi

Các bước chính (Trong trường hợp STUN thành công – không sử dụng TURN):

* Initialization phase: Caller khởi tạo kết nối tạo offer và gửi SDP cho Callee.
* ICE Negotiation phase: truyền thông các bản tin ICE
* Callee receive SDP and ICE: Callee nhận bản tin SDP offer và ICE từ caller, xử lý và tạo SDP answer và ICE để gửi lại Caller.
* Caller receive SDP and ICE: Caller nhận bản tin SDP answer và ICE từ callee.
* Kết nối thành công Caller và Callee truyền dữ liệu

## **Hoạt** **động** **chung của project**



#### *Hình 2. Hoạt động chung của project*

**Requester**: Xác định URL của chunk cần download (HLSJS)

Khi xác định được URL của chunk, sẽ khởi tạo P2P Manager, P2P loader (custom loader config cho HLSJS) và gọi phương thức *load.*

*function load (context, config, p2pManager, storage, controlTimeout, callback)*

Mô tả:

Nếu không có kết nối P2P thì sử dụng HTTPRequester để download chunk từ CDN (1). Nếu có kết nối P2P thì sử dụng P2P protocol để download chunk từ peer khác (2).

Input:

Context: Thông tin URL của chunk

Config: Thông tin timeout cho download CDN

**P2P manager**: p2p protocol cho trường hợp download P2P, chức năng khởi tạo swarm cho peer, thêm hoặc xóa peer partner

**Storage**: Lưu trữ chunk sau khi Peer download thành công. Mỗi peer có 1 soterage riêng và được quản lý bản swarm của peer đó.

**Swarm**: mỗi peer sẽ có 1 swarm, chức năng quản lý các peer partner, gửi bản tin interest and request tới các peer partner, nhận và xử lý các bản tin từ peer partner

**Control timeout**: Update thông tin thời gian download để cập nhật timeout

**Callbacks**: callback cho HLS khi download thành công

**(1) Download từ CDN**

P2Pplugin/src/p2p-loader.js*: loadInternal()*: Sử dụng http request để yêu cầu chunk từ CDN

P2Pplugin/src/p2p-loader.js*: readystatechange():* Nhận chunk từ CDN bằng handle, sau đó callback success cho HLS

**(2) Download từ P2P**

P2Pplugin/src/p2p-loader.js: p2pManager.requestResource(..): Sử dụng p2p manager request resource để yêu cầu từ P2P. Callback success nếu download thành công từ P2P:

P2Pplugin/src/p2p-loader.js: *receiveP2P(chunk, method, resource, sender):* Trả về, nội dung chunk, URL và id của peer đã gửi chunk đó

Sau khi download thành công từ *sender*, hệ thống đợi một khoảng thời gian để tổng thời gian download bằng thời gian video trong 1 chunk:

***waitTime*** *= 0.95\*chunkTime – downloadP2PTime*

Nếu download thất bại Callback fail, peer download trunk từ CDN


P2Pplugin/src/p2p-loader.js: *receiveCDN(resource, method):* Trả về URL và nguyên nhân bị fail (interest timeout/request timeout), yêu cầu download trunk từ CDN

Download chunk đó từ CDN (1).

Sau khi đã download thành công (từ peer hoặc CDN), chunk đó được lưu lại tại storage để cung cấp cho các peer khác nếu được yêu cầu. Storage lưu tối đa 5 chunks.

P2Pplugin/src/js/storage.js: *setItem(url, value):* Tiếp tục xác định URL của chunk tiếp theo.

## **P2P protocol**



#### *Hình 3. P2P protocol*

Trước tiên, để khởi tạo kết nối giữa 2 peers, bản tin Ping/pong được gửi đi để tính score:

Gửi bản tin ping gồm 2048 ký tự “x”, nhận pong sau *t* ms.

Score dùng để đánh giá tốc độ kết nối giữa các peers, score càng cao thì thời gian kết nối và truyền dữ liệu ngắn.

P2Pplugin/src/js/peer.js: *sendPing()*

P2Pplugin/src/js/peer.js: *sendPong()*

P2Pplugin/src/js/peer.js: *receivePong()*

**Peer gửi yêu cầu**

Gửi bản tin ***interest***: P2Pplugin/src/js/swarm.js: *sendInterest(resource,callbacks)*

SwarmUtils sẽ chọn ra tối đa 10 peers có score cao nhất để gửi ***interest***

* P2Pplugin/src/js/swarm\_utils.js: get contributors()
* Timeout cho interest là 100ms

Sau khi nhận được bản tin ***contain*** từ partner peer, gửi bản tin ***request*** tới peer đó ngay, để yêu cầu dữ liệu của chunk cần down. Hệ thống chỉ nhận 2 contains

* P2Pplugin/src/js/swarm.js: containReceive(peer, resource): nhận contain từ peer
* P2Pplugin/src/js/swarm.js: sendRequest(peerIden): gửi interest tới peer vừa gửi contain

Do gửi tối đa 2 tín hiệu ***request***, peer sẽ nhận về nhiều nhất là 2 dữ liệu của cùng 1 chunk. Dữ liệu của chunk nào được truyền thành công trước sẽ lấy chunk đó và loại bỏ dữ liệu chunk nhận sau.

* Request timeout = chunkTime – previousDownloadTime

P2Pplugin/src/js/swarm.js: satifyReceived(peer, chunk, rerource): peer nhận dữ liệu thành công

**Peer trả về dữ liệu chunk**

Khi nhận được tín hiệu ***interest***, peer kiểm tra trong storage và trả lời: (*storage:contain()*)

* Nếu có chunk: gửi bản tin ***contain***
* Nếu không có: gửi tín hiệu ***chock***

P2Pplugin/src/js/peer.js: *interestReceived(resource)*

Khi nhận tín hiệu ***request***, peer lấy dữ liệu từ storage và gửi lại cho peer

P2Pplugin/src/js/peer.js: *sendSatify(resource)*

**Gửi bản tin *request***

Timeout cho quá trình request được tính:


Bản tin ***request*** gửi cho peer xác nhận đầu tiên có chứa chunk cần download. Peer sẽ gửi lại dữ liệu chunk ở dạng Base64, nếu tại thời điểm nhận ***request*** peer không còn chứa dữ liệu chunk cần download thì sẽ gửi tín hiệu ***chock***.

Nếu trong thời gian timeout, download thành công, gọi callback success, trả về nội dung chunk, URL chunk và peerID của người gửi.

Nếu hết thời gian timeout mà vẫn chưa download được thành công, gọi callback fail, trả về URL chunk và nguyên nhân fail (timeout interest hoặc timeout request)

## **Cấu trúc project và chức năng của từng phần**

Trong phần này, ta xem xét cấu trúc chi tiết và làm rõ chức năng của từng phần của project P2P LiveStreaming. (Hình 4)



#### *Hình 4. Cấu trúc project P2P LiveStreaming*

Hoạt động chung: sao khi web server được khởi động tại path X, client truy nhập vào X để tải nội dung web về và trở thành các viewer (Peer). Tại giao diện web-client, ta lựa chọn server CDN để bắt đầu streaming. Viewer (peer) tùy vào tình huống sẽ download trunks từ CDN[\*] hoặc từ viewer khác[\*\*].

[\*\*] Viewer sử dụng p2p để download trunks cần thực hiện thủ tục signalling thông qua signaling server. Sau mỗi chu kỳ T, các viewer báo cáo số liệu đã download về cho Reporter. Sau đó, Reporter phân tích và tổng hợp, rồi gửi để web server để hiện thị. Sau đây, ta xem xét chi tiết chức năng các phần.

### **5.1. Media Server**

Chúng em sử dụng 2 server CDN public của streamroot và peer5 có địa chỉ tại :


- <https://demo-live.streamroot.io/index.m3u8> [2]

- <https://wowza.peer5.com/live/smil:bbb_abr.smil/playlist.m3u8> [3]

Việc lựa chọn server CDN được quy định trong file index.html

### **5.2. WebServer**

WebServer được customize từ open source *BemTV Plugin for Clappr Media Player [4].* WebServer được viết bằng ngôn ngữ nodejs và html. Cấu trúc file WebServer được thể hiện trong hình 5.



#### *Hình 5. Cấu trúc file WebServer DemoP2PClappr*


* **index.js**: khởi tạo web server.
* **index.html**: chứa thiết kế giao diện web.
* **main.js**: file script xử lý các event của web, được import trong file index.html
* Thư mục P2Pplugin: thành phần quan trọng nhất, chứa bản thiết kế plugin, đại diện cho mỗi Peer, được import trong file index.html
* **Thư mục dist**:

+ p2p\_plugin.js: được build từ thư mục P2Pplugin bằng webpack

+ clappr.min.js: plugin adds peer-to-peer powers for HTTP Live Streaming (HLS) [5], được import trong file index.html


+ level-selector.js: Clappr Level Selector Plugin [6]

* **Thư mục node\_modules**: nơi chứa dependencies được liệt kê trong file package.json
* Các thành phần và chức năng P2Pplugin:



#### *Hình 6. Cấu trúc P2Pplugin*

* **p2p\_manager.js**:



#### *Hình 7. p2p\_manager*

+ QuickConnect(tracker, this.connectConfig): kết nối tới signalling

+ connection.createDataChanne('test'): tạo channel test


+ setListener(): lắng nghe sự kiện channel test opened, channel test closed.

+ new Swarm(): Tạo swarm

+ addPeer, removePeer: Thêm hoặc loại bỏ peer khỏi swarm của peer mà nó quản lý.

+ requestResource: Gửi yêu cầu trunk cho p2p bằng cách gửi bản tin “interest” tới tất cả các peer partner trong swarm

**- peer.js**




#### *Hình 8. Peer và các thành phần của Peer*

+ Kết nối với signalling tại channel “test”

+ Sử dụng BufferedChannel để gửi và nhận các bản tin handshaking, trunk data.

+ Xử lý các bản tin handshaking (hình 8).



*Hinh 8. Peer xử lý các bản tin handshaking.*

- **storage.js**:

🡪 Lưu trữ trunk (URL và trunks)

🡪 Lưu trữ số CDN trunk, P2P trunk và dung lượng của chúng (numP2P, numCDN, sizeP2P, sizeCDN).

🡪 Lưu trữ số trunk upload thành công (numUpload, sizeUpload), số lần download fail từ CDN và P2P (cdn\_fail, requestfail)

**- swarm.js**:

🡪 Mỗi peer sẽ storage riêng và được quản lý bởi 1 swarm (hình 8).

🡪 Xử lý các tín hiệu từ các peer partner

🡪 Gửi bản tin “interest” và “request”

**- p2p\_loader.js**

🡪 Check p2p coneection, nếu có connection thỏa mãn thì quyết định download trunk từ P2P, ngược lại download trunk từ CDN.

- **rtc-bufferedchannel** [7]: là open source được thiết kế theo chuẩn RTCDataChannel của WebRTC, peer sử dụng bufferedchannel để truyền và gửi dữ liệu.

- **setting.js**: chưa file config của P2Pplugin

### **5.3. Signaling server**

- Folder: signaling

- Sử dụng module rtc-swithborad [8] để tạo signaling server. Nó sử dụng websocket để giao tiếp với các signaling client.

### **5.4. Reporter**

- Folder: go\_report\_server

- Nhận dữ liệu từ các peer, tổng hợp vào thống kế số lượng, phần trăm trunk download từ CDN và P2P rồi gửi đến WebServer để hiện thị.

- Ngôn ngữ: golang.

## **Kịch bản mô phỏng**

**Environment**


* OS: Ubuntu 16.04 LTS
* Nodejs: version 10.4.1
* Npm: 6.3.0
* Golang
* Browser: google chrome. Player: Clappr

**Kịch bản**: mô phỏng P2P giữa 3 peer sử dụng 3 máy vi tính gồm 2 laptop và 1 pc. Trong đó, chúng em sử dụng máy pc làm server và client. Client sẽ truy cập đến server qua IP private.


## **Triển khai**

* **B1**: Khởi động signaling server

Sử dụng terminal truy cập đến thư mục: P2P\_LiveStreaming/src/signaling




Chạy signaling server: node indes.js



* **B2**: Khởi Reporter server

Sử dụng terminal khác truy cập đến thư mục P2P\_LiveStreaming/src/go\_report\_server/src


Chạy reporter server: ./src




* **B3**: Khởi WebServer

Sử dụng terminal khác truy cập đến thư mục P2P\_LiveStreaming/src/DemoP2PClappr


Lấy địa chỉ IP Private để config cho WebServer: ifconfig




* IP Private là: 192.168.6.109
* Cấu hình địa chỉ cho httpServerReport2 và signalingServer trong file setting.js tại P2P\_LiveStreaming/src/DemoP2Pclappr/P2Pplugin/src/setting.js



* Tại thư mục P2Pplugin, mở 1 terminal, chay lệnh: npm run build
* Để generated file p2p\_plugin.js (plugin cho web)




🡪 Chạy WebServer:




Hệ thông Live Streaming đã chạy hoàn tất. Truy cập vào địa chị IP Private tại port 8900 để bắt đầu.

192.168.6.109:8900


Chọn 1 CDN server để bắt đầu:




Nhấn F12 chọn console để xem kết quả




## **Kết quả và nhận xét**




#### *Hình 9. Kết quả chạy Peer1*



#### *Hình 10. Kết quả chạy Peer2*



#### *Hình 11. Kết quả chạy Peer3*



#### Hình 12. Peer gửi các bản tin handshaking.

* **Nhận xét**:
* Ở kết quả Peer1, Peer1 sẽ download toàn bộ các trunk từ server CDN, do nó được khởi động đầu tiên
* Ở kết quả Peer2, Peer3 cho thấy peer sẽ dùng P2P protocol để download các trunk, do các peer này được khởi động sau
* Số liệu thông kê hiện thị chính xác và đồng bộ giữa các peer.
* Sau khoảng 15ph chạy mô phỏng, ta thấy số trunk download sử dụng P2P của hệ thống là 49%, tiếp kiệm được đáng kể lưu lương.
* Tuy nhiên, do điều kiên khách quan (không có server public), việc sử dụng p2p qua IP Private là điều kiện lý tưởng nên kết quả chưa phù hợp với thực tế. Sau 1 khoảng thời gian 30ph, các peer download sau bắt đầu bắt kịp peer download trước, lức này cả 3 Peer sẽ request cùng 1 trunk, khiến cả 3 peer điều download trunk từ CDN.

## **Kết Luận**

Qua bài tập lớn P2P Live Streaming, chúng em thu được rất nhiểu vốn kiến thức cả lý thuyết lẫn thực hành, đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, cách giải quyết vấn đề. Chắc chắn những kinh nghiệm này sẽ là hành trang hữu ích cho việc học tập và công việc sau nay.

Một lần nữa nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phạm Văn Tiến đã hướng dẫn em tận tình trong thời gian học tập để nhóm có đủ kiến thức nền tảng để có thể hoàn thành bài tập lớn này.

## **Tài liệu tham khảo**

[1] <https://webrtc.org/>

[2] <https://streamroot.io/>

[3] <https://docs.peer5.com/>

[4] [*https://github.com/streamroot/clappr-p2phls-plugin*](https://github.com/streamroot/clappr-p2phls-plugin)

[5] <https://github.com/clappr/clappr>

[6] <https://github.com/clappr/clappr-level-selector-plugin>

[7] <https://github.com/rtc-io/rtc-bufferedchannel>

[8] <https://github.com/rtc-io/rtc-switchboard>