

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**BÁO CÁO ĐỒ ÁN**

**AN TOÀN VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**ĐỀ TÀI:**

**INSTRUSION DETECTION SYSTEM**

**Giảng viên:**  ThS. Hà Lê Hoài Trung

**Lớp:** IS335.P11.HTCL

**Sinh viên thực hiện:** Nguyễn Dương Chí Tâm - 21520439

Đỗ Hiền Thảo – 21520460

Huỳnh Mạnh Huy – 21520259

Nguyễn Trương Đình Giang – 21520215

***Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024***

# **LỜI CẢM ƠN**

Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn đến toàn thể giảng viên trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM cũng như nhà trường đã cùng tri thức, tâm huyết đã truyền đạt cho chúng em trong suốt thời gian thực hiện đồ án môn học.

Đặc biệt hơn hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Hà Lê Hoài Trung – Giảng viên môn An toàn và bảo mật hệ thống thông tin đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn chúng em một cách cụ thể, tận tâm giúp chúng em hoàn thành tốt đồ án môn học của mình.

Ngoài ra, chúng em cũng gửi lời cảm ơn tập thể lớp IS335.P11.HTCL nói chung cũng như bạn thành viên trong nhóm nói riêng đã cùng nhau học tập, cùng nhau nghiên cứu, học hỏi để thực hiện đồ án một cách tốt nhất.

Cuối cùng, nhóm chúng em đã hoàn thành đồ án mang tên “Instrution Detection System”. Mặc dù đã vận dụng tối đa những gì đã học nhưng vẫn khó tránh khỏi sai sót, vì vậy nhóm chúng em rất mong nhận được sự góp ý từ cô để tiếp tục hoàn thiện dự án một cách tốt nhất. Qua đó, rút ra bài học và tích lũy thêm kinh nghiệm làm hành trang cho tương lai.

Chúng em xin hết và xin chân thành cảm ơn thầy và các bạn!

Trân trọng cảm ơn.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2024

# **NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN**

...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................…………………...………………………………………………………….................................................................................................................................................................................. .....................................................................................................................................

**MỤC LỤC**

[**LỜI CẢM ƠN** 2](#_Toc183820931)

[**NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN** 3](#_Toc183820932)

[**DANH MỤC HÌNH ẢNH** 7](#_Toc183820933)

[**CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI** 9](#_Toc183820934)

[**1.1 Bối cảnh đề tài** 9](#_Toc183820935)

[**1.2 Lý do chọn đề tài** 10](#_Toc183820936)

[**1.3 Mục tiêu chính** 11](#_Toc183820937)

[**1.4 Lý do chọn dataset từ Kaggle** 11](#_Toc183820938)

[**CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA TRÊN HỌC MÁY** 11](#_Toc183820939)

[**2.1 Intrusion Detection System (IDS) là gì?** 11](#_Toc183820940)

[***Phân loại IDS:*** 12](#_Toc183820941)

[***2.1.1 Hệ thống phát hiện dựa trên chữ ký (Signature-based Detection)*** 12](#_Toc183820942)

[***2.1.2 Hệ thống phát hiện bất thường (Anomaly-based Detection)*** 12](#_Toc183820943)

[***2.1.3 Hệ thống lai (Hybrid IDS)*** 12](#_Toc183820944)

[**2.2 Các loại tấn công phổ biến mà IDS phải đối mặt** 12](#_Toc183820945)

[***2.2.1 Tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS)*** 12](#_Toc183820946)

[***2.2.2 Tấn công vào ứng dụng web*** 13](#_Toc183820947)

[***2.2.3 Tấn công brute force*** 13](#_Toc183820948)

[***2.2.4 Tấn công nội bộ (Insider Threats)*** 13](#_Toc183820949)

[**2.3 Vai trò của học máy trong Intrusion Detection System** 14](#_Toc183820950)

[***2.3.1 Phân tích và học từ dữ liệu lớn*** 14](#_Toc183820951)

[***2.3.2 Phát hiện các mối đe dọa mới*** 14](#_Toc183820952)

[***2.3.3 Giảm cảnh báo sai (False Positives)*** 14](#_Toc183820953)

[***2.3.4 Tự động hóa và cải thiện hiệu suất*** 14](#_Toc183820954)

[**2.4 Các kỹ thuật học máy phổ biến trong IDS** 14](#_Toc183820955)

[***2.4.1 Học có giám sát (Supervised Learning)*** 14](#_Toc183820956)

[***2.4.2 Học không giám sát (Unsupervised Learning)*** 15](#_Toc183820957)

[***2.4.3 Học sâu (Deep Learning)*** 15](#_Toc183820958)

[***2.4.4 Học tăng cường (Reinforcement Learning)*** 15](#_Toc183820959)

[**2.5 Một số mô hình IDS dựa trên học máy** 15](#_Toc183820960)

[***2.5.1 Hệ thống phát hiện bất thường sử dụng Deep Learning*** 15](#_Toc183820961)

[***2.5.2 Phát hiện tấn công bằng SVM*** 16](#_Toc183820962)

[***2.5.3 Gradient Boosting cho IDS*** 16](#_Toc183820963)

[***2.5.4 Học không giám sát với Clustering*** 16](#_Toc183820964)

[**2.6 Thách thức và giải pháp** 16](#_Toc183820965)

[***2.6.1 Thách thức*** 16](#_Toc183820966)

[***2.6.2 Giải pháp*** 16](#_Toc183820967)

[**CHƯƠNG III: DATASET** 17](#_Toc183820968)

[**3.1. Giải pháp** 17](#_Toc183820969)

[***3.3.1 Thông tin dataset*** 17](#_Toc183820970)

[***3.3.2 Mô tả thuộc tính*** 17](#_Toc183820971)

[**CHƯƠNG IV: MÔ HÌNH** 21](#_Toc183820972)

[**4.1. Phân loại mô hình** 21](#_Toc183820973)

[***4.1.1 Decision Tree*** 21](#_Toc183820974)

[***4.1.2 Random Forest*** 21](#_Toc183820975)

[***4.1.3 Logistic Regression*** 22](#_Toc183820976)

[***4.1.4 Naïve Bayes*** 23](#_Toc183820977)

[**4.2. Mô tả về kiến trúc** 24](#_Toc183820978)

[***4.2.1. Decision Tree*** 24](#_Toc183820979)

[***4.2.2. Random Forest*** 24](#_Toc183820980)

[***4.2.3. Logistic Regression*** 25](#_Toc183820981)

[***4.2.4. Naïve Bayes*** 25](#_Toc183820982)

[**4.3. Lý do chọn lựa** 26](#_Toc183820983)

[***4.3.1. Decision Tree*** 26](#_Toc183820984)

[***4.3.2. Random Forest*** 26](#_Toc183820985)

[***4.3.3. Logistic Regression*** 27](#_Toc183820986)

[***4.3.4. Naïve Bayes*** 27](#_Toc183820987)

[**CHƯƠNG V: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH** 27](#_Toc183820988)

[***5.1. Tiền xử lý dữ liệu*** 27](#_Toc183820989)

[***5.1.1. Upload và đọc dữ liệu*** 27](#_Toc183820990)

[***5.1.2 Thực hiện kiểm tra dữ liệu*** 29](#_Toc183820991)

[***5.1.3. Làm sạch dữ liệu*** 31](#_Toc183820992)

[***5.1.4. Phân loại dữ liệu*** 32](#_Toc183820993)

[***5.1.5. Loại bỏ đặc trưng phụ thuộc*** 34](#_Toc183820994)

[***5.2. Áp dụng các mô hình thuật toán cho dataset*** 36](#_Toc183820995)

[***5.2.1. Naïve Bayes*** 36](#_Toc183820996)

[***5.2.2. Decision Tree*** 40](#_Toc183820997)

[***5.2.3. Random Forest*** 45](#_Toc183820998)

[***5.2.4. Logistic Regression*** 48](#_Toc183820999)

[***5.3. So sánh độ chính xác của các thuật toán và kết quả*** 52](#_Toc183821000)

# **DANH MỤC HÌNH ẢNH**

[Hình 1 Thực hiện import thư viện và upload dataset 28](#_Toc183822314)

[Hình 2 Thực hiện đọc dữ liệu từ dataset 28](#_Toc183822315)

[Hình 3 Thực hiện thêm tên cột cho dataset 29](#_Toc183822316)

[Hình 4 Thực hiện sử dụng hàm df.info() 30](#_Toc183822317)

[Hình 5 Thực hiện thống kê định lượng 31](#_Toc183822318)

[Hình 6 Thực hiện thống kê định tính 31](#_Toc183822319)

[Hình 7 Thực hiện kiểm tra dữ liệu NULL 32](#_Toc183822320)

[Hình 8 Thực hiện kiểm tra trùng lặp 32](#_Toc183822321)

[Hình 9 Thực hiện phân loại cột attack 33](#_Toc183822322)

[Hình 10 Thực hiện thêm cột attack type 33](#_Toc183822323)

[Hình 11 Thực hiện xem các cột để phân loại 33](#_Toc183822324)

[Hình 12 Thực hiện chuyển đổi giá trị cột protocol\_type 34](#_Toc183822325)

[Hình 13 Thực hiện chuyển đổi giá trị flag feature mapping 34](#_Toc183822326)

[Hình 14 Thực hiện drop cột service 34](#_Toc183822327)

[Hình 15 Thực hiện xem lại dataset 34](#_Toc183822328)

[Hình 16 Bản đồ heatmap của dữ liệu 35](#_Toc183822329)

[Hình 17 Thực hiện xóa các cột có độ tương quan cao 35](#_Toc183822330)

[Hình 18 Kết quả dữ liệu sau khi tiền xử lý 36](#_Toc183822331)

[Hình 19 Thực hiện chạy mô hình Naïve Bayes 37](#_Toc183822332)

[Hình 20 Thực hiện đánh giá mô hình 37](#_Toc183822333)

[Hình 21 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame 38](#_Toc183822334)

[Hình 22 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap 39](#_Toc183822335)

[Hình 23 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột 40](#_Toc183822336)

[Hình 24 Thực hiện chạy mô hình Decision tree 41](#_Toc183822337)

[Hình 25 Thực hiện đánh giá mô hình 41](#_Toc183822338)

[Hình 26 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame 42](#_Toc183822339)

[Hình 27 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap 43](#_Toc183822340)

[Hình 28 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột 44](#_Toc183822341)

[Hình 29 Thực hiện hiển thị kết quả của cây quyết định 44](#_Toc183822342)

[Hình 30 Thực hiện chạy mô hình Random Forest 45](#_Toc183822343)

[Hình 31 Thực hiện đánh giá mô hình 45](#_Toc183822344)

[Hình 32 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame 46](#_Toc183822345)

[Hình 33 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap 47](#_Toc183822346)

[Hình 34 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột 48](#_Toc183822347)

[Hình 35 Thực hiện chạy mô hình Logistic regression 49](#_Toc183822348)

[Hình 36 Thực hiện đánh giá mô hình 49](#_Toc183822349)

[Hình 37 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame 50](#_Toc183822350)

[Hình 38 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap 51](#_Toc183822351)

[Hình 39 Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột 52](#_Toc183822352)

[Hình 40 Thực hiện so sánh độ chính xác các thuật toán 53](#_Toc183822353)

# **CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI**

## **1.1 Bối cảnh đề tài**

Trong thế giới kết nối ngày nay, thông tin trở thành tài sản cốt lõi cho các tổ chức và cá nhân. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến nguy cơ lớn từ các cuộc tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu, và vi phạm bảo mật. Bảo vệ hệ thống thông tin trở thành một ưu tiên hàng đầu, và hệ thống phát hiện xâm nhập (Instruction Detection System - IDS) được xem như một công cụ không thể thiếu.

Theo báo cáo từ **IBM Security X-Force** **năm 2023**, trung bình mỗi cuộc tấn công mạng thành công gây tổn thất khoảng **4,45** **triệu USD** cho doanh nghiệp. Khoảng **39%** các tổ chức được khảo sát thừa nhận rằng hệ thống phát hiện sớm như IDS đã giúp giảm thiểu đến **30%** tổn thất từ các cuộc tấn công mạng.

**Ví dụ thực tế:**

**a. Host-based IDS (HIDS):** HIDS thường được triển khai trên máy chủ hoặc thiết bị cụ thể, phát hiện các hành vi không mong muốn như truy cập trái phép vào tệp tin quan trọng hoặc thay đổi không được cấp phép.

* **Ví dụ thực tế:**

Một ngân hàng triển khai HIDS trên máy chủ cơ sở dữ liệu. Khi hệ thống phát hiện một nhân viên nội bộ cố gắng sao chép toàn bộ dữ liệu khách hàng, HIDS cảnh báo ngay lập tức, giúp ngân hàng ngăn chặn rò rỉ thông tin nhạy cảm.

**b. Network-based IDS (NIDS):** NIDS giám sát toàn bộ lưu lượng mạng, phân tích các gói tin để phát hiện dấu hiệu tấn công mạng như DDoS, khai thác lỗ hổng, hoặc truyền dữ liệu bất hợp pháp.

* **Ví dụ thực tế:**

Một công ty thương mại điện tử sử dụng NIDS để phát hiện một lượng lớn yêu cầu bất thường từ nhiều địa chỉ IP. IDS nhanh chóng nhận diện đây là một cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) và đưa ra cảnh báo, giúp đội ngũ IT kích hoạt biện pháp bảo vệ trước khi hệ thống bị sập.

**c. Hybrid IDS:** Hệ thống lai kết hợp giữa HIDS và NIDS, cung cấp khả năng giám sát đa chiều, hiệu quả cho các môi trường phức tạp.

* **Ví dụ thực tế:**

Trong môi trường điện toán đám mây của một doanh nghiệp lớn, Hybrid IDS giám sát cả lưu lượng mạng lẫn hoạt động trên các máy ảo. Điều này giúp phát hiện một máy ảo bị chiếm quyền và chặn đứng hành động xâm nhập từ tin tặc.

Hiệu quả của IDS: Số liệu và minh chứng thực tiễn

* **Tăng khả năng phát hiện tấn công:** Theo một nghiên cứu của Gartner (2022), việc triển khai IDS giúp các tổ chức phát hiện 95% các cuộc tấn công dựa trên chữ ký (signature-based attacks) và 75% các tấn công bất thường (anomaly-based attacks).
* **Giảm thời gian phát hiện mối đe dọa:** Palo Alto Networks báo cáo rằng hệ thống IDS hiện đại giúp giảm thời gian phát hiện tấn công xuống còn 4 giờ, so với trung bình 280 ngày nếu không sử dụng IDS (theo báo cáo của IBM).
* **Hỗ trợ phân tích sau sự cố**: Trong các cuộc tấn công lớn, IDS cung cấp nhật ký và dữ liệu truy vết giúp đội ngũ điều tra xác định nguồn gốc tấn công nhanh chóng.

Các nghiên cứu này cho thấy Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) là công cụ bảo mật thiết yếu nhằm giúp các tổ chức bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu tổn thất về mặt tài chính.

## **1.2 Lý do chọn đề tài**

Với sự phát triển của chuyển đổi số, dữ liệu và hệ thống thông tin trở thành tài sản quan trọng của các tổ chức, nhưng cũng đồng thời là mục tiêu chính của tin tặc. Thông tin của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, ... đều là những tài sản quý giá cần được bảo mật. Điều này không chỉ để đảm bảo được sự riêng tư của người dùng mà còn là việc cần thiết để tránh đi những rủi ro có thể xảy ra khi bị rò rỉ thông tin. Tuy nhiên, cũng bởi vì sự quan trọng và giá trị của thông tin, việc các tin tặc sử dụng thông tin hay cướp thông tin nhằm chiếm đoạt lợi ích từ các doanh nghiệp, tổ chức ngày càng trở nên tinh vi. Tổ chức không chỉ cần ngăn chặn các tấn công mà còn phải phát hiện và phản ứng nhanh chóng, giảm thiểu thiệt hại.

**IDS (Instrusion Detection System)** đóng vai trò quan trọng trong chiến lược này. IDS không chỉ phát hiện các cuộc tấn công phổ biến mà còn giám sát và nhận diện các hành vi bất thường, giúp phát hiện tấn công chưa từng được biết đến.

Nghiên cứu IDS mang lại cơ hội lớn để cải thiện hiệu quả của hệ thống bảo mật, từ đó giải quyết các vấn đề thực tiễn và đáp ứng nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp và tổ chức.

## **1.3 Mục tiêu chính**

**Mục tiêu chính**: Xây dựng mô hình máy học để phân biệt giữa 'kết nối xấu' (xâm nhập/tấn công) và 'kết nối tốt (bình thường)'.

* Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về IDS, phân tích các kỹ thuật phòng chống tấn công.
* Tìm hiểu về các mô hình phân loại.
* Nắm vững về cách phân loại giữa các dạng kết nối nhằm giúp cải thiện khả năng bảo vệ cá nhân và tổ chức khỏi tấn công mạng.
* Xây dựng mô hình phân loại.

## **1.4 Lý do chọn dataset từ Kaggle**

Nhóm quyết định chọn dataset từ Kaggle, một nền tảng trực tuyến nổi tiếng trong cộng đồng Machine Learning và Khoa học Dữ liệu.

Kaggle là một thư viện tập dữ liệu trực tuyến lớn, cho phép người dùng chia sẻ, tìm kiếm, và tương tác với các bộ dữ liệu đa dạng từ mọi lĩnh vực.

Với tài nguyên dữ liệu khổng lồ, Kaggle không chỉ là một nguồn tài nguyên miễn phí giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức trong lúc tìm kiếm mà còn là một cộng đồng nơi người dùng có thể tìm hiểu, xây dựng mô hình, và tương tác với những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Machine Learning trên toàn thế giới. Dữ liệu trên Kaggle thường được đánh giá cao về chất lượng và đã được xử lý một cách kỹ lưỡng.

# **CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP DỰA TRÊN HỌC MÁY**

## **2.1 Intrusion Detection System (IDS) là gì?**

**Hệ thống phát hiện xâm nhập (Intrusion Detection System - IDS)** là một thành phần quan trọng trong bảo mật mạng và hệ thống thông tin. IDS giúp phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa bằng cách giám sát lưu lượng mạng, hành vi của người dùng hoặc các thay đổi trong hệ thống để phát hiện các hành vi bất thường hoặc trái phép.

### ***Phân loại IDS:***

### ***2.1.1 Hệ thống phát hiện dựa trên chữ ký (Signature-based Detection)***

* Sử dụng cơ sở dữ liệu về các mẫu tấn công (signature) để phát hiện các mối đe dọa đã biết.
* **Ưu điểm:** Nhanh, chính xác với các tấn công đã biết.
* **Nhược điểm:** Không phát hiện được các tấn công mới hoặc chưa từng thấy.

### ***2.1.2 Hệ thống phát hiện bất thường (Anomaly-based Detection)***

* So sánh hành vi hiện tại với một đường cơ sở (baseline) để phát hiện hành vi bất thường.
* **Ưu điểm:** Phát hiện được các tấn công mới.
* **Nhược điểm:** Tỉ lệ cảnh báo sai cao, phụ thuộc nhiều vào dữ liệu huấn luyện.

### ***2.1.3 Hệ thống lai (Hybrid IDS)***

* Kết hợp cả hai phương pháp trên để tận dụng ưu điểm của chúng.

## **2.2 Các loại tấn công phổ biến mà IDS phải đối mặt**

### ***2.2.1 Tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS)***

* **Mục tiêu:** Làm cạn kiệt tài nguyên của hệ thống, khiến hệ thống không thể phục vụ người dùng hợp lệ.
* **Hậu quả:**
  + Tạo lưu lượng giả mạo lớn nhằm chiếm băng thông mạng.
  + Tấn công làm cạn kiệt CPU, bộ nhớ hoặc tài nguyên khác của máy chủ.
* **Ví dụ thực tế:**
* **Tấn công DDoS trên Dyn (2016):** Một cuộc tấn công phân tán từ chối dịch vụ (DDoS) nhắm vào dịch vụ DNS của Dyn, làm gián đoạn hàng loạt dịch vụ trực tuyến, bao gồm Twitter, Netflix, và Spotify. Các hacker sử dụng hàng triệu thiết bị IoT bị xâm nhập để thực hiện cuộc tấn công này.
* **Tấn công DNS Amplification (2018):** Lợi dụng sự yếu kém trong cấu hình DNS để tạo ra các yêu cầu lớn và gửi tới máy chủ, gây quá tải băng thông.

### ***2.2.2 Tấn công vào ứng dụng web***

* **Mục tiêu:** Khai thác lỗ hổng trong ứng dụng web như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), hoặc Remote Code Execution.
* **Hậu quả:**
  + Chiếm quyền kiểm soát hệ thống.
  + Đánh cắp thông tin nhạy cảm của người dùng.
* **Ví dụ thực tế:**
* **SQL Injection (2014):** Một cuộc tấn công vào hệ thống của Yahoo, cho phép hacker lấy được thông tin đăng nhập và dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng.
* **XSS (2017):** Một tấn công XSS vào ngân hàng trực tuyến khiến kẻ tấn công có thể đánh cắp thông tin thẻ tín dụng từ người dùng khi họ đăng nhập vào trang web bị tấn công.

### ***2.2.3 Tấn công brute force***

* **Mục tiêu:** Đột nhập hệ thống bằng cách thử tất cả các tổ hợp mật khẩu hoặc khóa mã hóa.
* **Hậu quả:**
  + Lấy cắp thông tin đăng nhập.
  + Phá hoại hệ thống hoặc mã hóa dữ liệu (ransomware).
* **Ví dụ thực tế:**
* **Tấn công vào Facebook (2018):** Một hacker đã thực hiện tấn công brute force để đoán mật khẩu tài khoản người dùng Facebook, chiếm đoạt hàng nghìn tài khoản thông qua việc thử mật khẩu đơn giản.

### ***2.2.4 Tấn công nội bộ (Insider Threats)***

* **Mục tiêu:** Tấn công từ bên trong, thường do nhân viên hoặc người có quyền truy cập gây ra.
* **Hậu quả:**
  + Phá hoại dữ liệu, làm gián đoạn dịch vụ.
  + Rò rỉ thông tin nhạy cảm ra bên ngoài.
* **Ví dụ thực tế:**
* **Edward Snowden (2013):** Cựu nhân viên của NSA đã tiết lộ các tài liệu bí mật về các chương trình giám sát của chính phủ Mỹ, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia.
* **Tấn công vào Target (2013):** Kẻ tấn công xâm nhập hệ thống của Target qua một nhà cung cấp bên ngoài, lợi dụng quyền truy cập của nhân viên để xâm nhập vào hệ thống và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng của 40 triệu khách hàng.

## **2.3 Vai trò của học máy trong Intrusion Detection System**

Học máy đã thay đổi cách thức hoạt động của IDS, mang lại các lợi ích sau:

### ***2.3.1 Phân tích và học từ dữ liệu lớn***

* Xử lý khối lượng lớn dữ liệu mạng trong thời gian thực, phân tích để tìm ra các mẫu hành vi bất thường.

### ***2.3.2 Phát hiện các mối đe dọa mới***

* Không như các phương pháp truyền thống, học máy có khả năng tự học các mẫu tấn công mới mà không cần có sẵn chữ ký.

### ***2.3.3 Giảm cảnh báo sai (False Positives)***

* Các mô hình học máy giúp giảm thiểu việc đánh dấu các hành vi hợp lệ là mối đe dọa.

### ***2.3.4 Tự động hóa và cải thiện hiệu suất***

* IDS dựa trên học máy có khả năng tự động hóa các quy trình phát hiện, giảm sự phụ thuộc vào con người.

## **2.4 Các kỹ thuật học máy phổ biến trong IDS**

### ***2.4.1 Học có giám sát (Supervised Learning)***

* **Mô hình:** Dựa trên tập dữ liệu đã được gắn nhãn (bao gồm các mẫu "bình thường" và "bị tấn công") để huấn luyện.
* **Thuật toán phổ biến:**
  + **Decision Trees và Random Forests:** Tạo cây quyết định để phân loại.
  + **Support Vector Machines (SVM):** Tìm siêu phẳng phân chia dữ liệu giữa các lớp.
  + **Naive Bayes:** Mô hình xác suất để dự đoán lớp của mẫu dữ liệu.
  + **Logistic Regression (LR): M**ô hình phân loại tuyến tính có thể dự đoán xác suất của một sự kiện xảy ra. Trong IDS, LR có thể được sử dụng để phân loại lưu lượng mạng thành "bình thường" hoặc "xâm nhập" dựa trên các đặc trưng của lưu lượng đó.

### ***2.4.2 Học không giám sát (Unsupervised Learning)***

* **Mô hình:** Không cần dữ liệu gắn nhãn, thường dùng để phát hiện bất thường.
* **Thuật toán phổ biến:**
  + **Clustering (k-means, DBSCAN):** Nhóm các mẫu tương tự nhau và xác định các mẫu bất thường.
  + **Principal Component Analysis (PCA):** Giảm chiều dữ liệu để phát hiện các hành vi không điển hình.

### ***2.4.3 Học sâu (Deep Learning)***

* **Mô hình:** Áp dụng mạng nơ-ron nhân tạo để học các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu.
* **Ứng dụng:**
  + **Recurrent Neural Networks (RNN):** Phân tích chuỗi thời gian trong lưu lượng mạng.
  + **Autoencoders:** Học các biểu diễn đặc trưng và phát hiện bất thường.

### ***2.4.4 Học tăng cường (Reinforcement Learning)***

* **Mô hình:** Dựa trên việc thử nghiệm và nhận phản hồi từ môi trường để học cách phát hiện và ngăn chặn xâm nhập.

## **2.5 Một số mô hình IDS dựa trên học máy**

### ***2.5.1 Hệ thống phát hiện bất thường sử dụng Deep Learning***

* **Mô hình:** Dựa trên mạng LSTM để phân tích lưu lượng mạng theo thời gian.
* **Kết quả:** Phát hiện các tấn công DoS/DDoS với độ chính xác cao.

### ***2.5.2 Phát hiện tấn công bằng SVM***

* **Ứng dụng:** Phân loại các tấn công mạng thành nhiều loại (DoS, brute force, insider threats).
* **Đánh giá:** Hiệu quả cao nhưng tốn tài nguyên khi xử lý dữ liệu lớn.

### ***2.5.3 Gradient Boosting cho IDS***

* **Ứng dụng:** Phân tích dữ liệu gắn nhãn để phát hiện tấn công với độ chính xác cao.
* **Đánh giá:** Cần nhiều thời gian huấn luyện nhưng hiệu quả dự đoán vượt trội.

### ***2.5.4 Học không giám sát với Clustering***

* **Ứng dụng:** Phát hiện bất thường trong lưu lượng mạng không gắn nhãn.
* **Đánh giá:** Dễ triển khai nhưng khó tối ưu khi dữ liệu phức tạp.

## **2.6 Thách thức và giải pháp**

### ***2.6.1 Thách thức***

* **Dữ liệu mất cân bằng:** Các mẫu tấn công thường ít hơn nhiều so với lưu lượng hợp lệ.
* **Thay đổi hành vi tấn công:** Tin tặc liên tục thay đổi kỹ thuật để vượt qua IDS.
* **Chi phí tính toán cao:** Học máy và học sâu đòi hỏi tài nguyên lớn để xử lý dữ liệu.

### ***2.6.2 Giải pháp***

* **Kỹ thuật xử lý dữ liệu mất cân bằng:** Sử dụng SMOTE, oversampling hoặc tập trung vào các mẫu xâm nhập hiếm.
* **Huấn luyện định kỳ:** Cập nhật mô hình với dữ liệu mới thường xuyên.
* **Sử dụng mô hình lai:** Kết hợp các thuật toán đơn giản với học sâu để cân bằng giữa hiệu quả và tốc độ.

# **CHƯƠNG III: DATASET**

## **3.1. Giải pháp**

### ***3.3.1 Thông tin dataset***

* **Tên dataset:** NSL-KDD
* **Thông tin chung datase :** NSL-KDD là một tập dữ liệu tiêu chuẩn được thiết kế để đánh giá hiệu suất của các hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS). Đây là phiên bản cải tiến của tập dữ liệu KDD CUP 1999, được khắc phục các nhược điểm lớn trong phiên bản gốc như dữ liệu trùng lặp và mất cân đối. NSL-KDD thường được sử dụng để thử nghiệm các thuật toán Machine Learning và Deep Learning trong lĩnh vực an ninh mạng.
* **Nguồn dataset:** [**https://www.kaggle.com/code/eneskosar19/intrusion-detection-system-nsl-kdd/input**](https://www.kaggle.com/code/eneskosar19/intrusion-detection-system-nsl-kdd/input)
* **Kích thước dataset:** Có tổng cộng 125972 hàng dữ liệu và 43 cột thuộc tính.

### ***3.3.2 Mô tả thuộc tính***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thuộc tính** | **Ý nghĩa** | **Loại dữ liệu** |
| 1 | duration | Thời gian kết nối (tính bằng giây). | Numeric |
| 2 | protocol\_type | Loại giao thức được sử dụng (tcp, udp, icmp). | Categorical |
| 3 | service | Dịch vụ mạng mà kết nối yêu cầu (http, ftp, smtp, ...) | Categorical |
| 4 | flag | Trạng thái của kết nối (SF, REJ, RSTO, ...) | Categorical |
| 5 | src\_bytes | Số byte được gửi từ nguồn đến đích trong kết nối. | Numeric |
| 6 | dst\_bytes | Số byte được gửi từ đích về nguồn trong kết nối. | Numeric |
| 7 | land | Chỉ báo xem kết nối có phải là "land attack" (1 nếu có, 0 nếu không). Land attack là khi địa chỉ IP nguồn và đích giống nhau. | Binary |
| 8 | wrong\_fragment | Số lượng các mảnh (fragment) không hợp lệ trong kết nối. | Numeric |
| 9 | urgent | Số lượng gói tin có gắn cờ "urgent" (ưu tiên). | Numeric |
| 10 | hot | Số lượng các hành động "hot" (đáng ngờ), ví dụ như gọi hệ thống (system calls). | Numeric |
| 11 | num\_failed\_logins | Số lần đăng nhập không thành công. | Numeric |
| 12 | logged\_in | Cờ đánh dấu xem kết nối đã đăng nhập thành công hay chưa (1: đã đăng nhập, 0: chưa). | Binary |
| 13 | num\_compromised | Số lượng các phiên (session) bị xâm phạm. | Numeric |
| 14 | root\_shell | Cờ cho biết kết nối đã mở shell với quyền root hay chưa (1: có, 0: không). | Binary |
| 15 | su\_attempted | Số lần cố gắng thực hiện lệnh **su** (leo thang đặc quyền). | Numeric |
| 16 | num\_root | Số lượng hành động được thực hiện với quyền root. | Numeric |
| 17 | num\_file\_creations | Số lượng tệp được tạo trong kết nối. | Numeric |
| 18 | num\_shells | Số lần khởi tạo shell trong kết nối. | Numeric |
| 19 | num\_access\_files | Số lượng tệp bị truy cập trong kết nối. | Numeric |
| 20 | num\_outbound\_cmds | Số lệnh outbound được gửi (thường là 0 cho các kết nối không FTP). | Numeric |
| 21 | is\_host\_login | Cờ cho biết có phải đăng nhập host hay không (thường là 0 vì không có trường hợp nào được ghi nhận). | Binary |
| 22 | is\_guest\_login | Cờ cho biết có phải đăng nhập với tài khoản khách (guest) hay không  (1: có, 0: không). | Binary |
| 23 | count | Số lượng kết nối tới cùng một host trong khoảng thời gian 2 giây. | Numeric |
| 24 | srv\_count | |  | | --- | | Số lượng kết nối tới cùng một dịch vụ (service) trong khoảng thời gian 2 giây. | | Numeric |
| 25 | serror\_rate | Tỷ lệ kết nối có lỗi cờ SYN (SYN errors) trong số các kết nối đến cùng một host. | Numeric |
| 26 | srv\_serror\_rate | Tỷ lệ kết nối có lỗi cờ SYN tới cùng một dịch vụ (service). | Numeric |
| 27 | rerror\_rate | Tỷ lệ kết nối có lỗi RESET (REJ errors) trong số các kết nối đến cùng một host. | Numeric |
| 28 | srv\_rerror\_rate | Tỷ lệ kết nối có lỗi RESET tới cùng một dịch vụ. | Numeric |
| 29 | same\_srv\_rate | Tỷ lệ kết nối đến cùng một dịch vụ (service). | Numeric |
| 30 | diff\_srv\_rate | Tỷ lệ kết nối tới các dịch vụ khác nhau. | Numeric |
| 31 | srv\_diff\_host\_rate | Tỷ lệ kết nối tới các host khác nhau trên cùng một dịch vụ. | Numeric |
| 32 | dst\_host\_count | Số lượng kết nối tới cùng một host đích (destination host) trong khoảng thời gian nhất định. | Numeric |
| 33 | dst\_host\_srv\_count | Số lượng kết nối tới cùng một dịch vụ trên cùng một host đích. | Numeric |
| 34 | dst\_host\_same\_srv\_rate | Tỷ lệ kết nối tới cùng một dịch vụ trên cùng một host đích. | Numeric |
| 35 | dst\_host\_diff\_srv\_rate | Tỷ lệ kết nối tới các dịch vụ khác nhau trên cùng một host đích. | Numeric |
| 36 | dst\_host\_same\_src\_port\_rate | Tỷ lệ kết nối tới cùng một cổng nguồn (source port) trên cùng một host đích. | Numeric |
| 37 | dst\_host\_srv\_diff\_host\_rate | Tỷ lệ kết nối tới các host khác nhau trên cùng một dịch vụ ở một host đích. | Numeric |
| 38 | dst\_host\_serror\_rate | Tỷ lệ kết nối có lỗi SYN trên cùng một host đích. | Numeric |
| 39 | dst\_host\_srv\_serror\_rate | |  | | --- | | Tỷ lệ kết nối có lỗi SYN trên cùng một dịch vụ ở một host đích. | | Numeric |
| 40 | dst\_host\_rerror\_rate | Tỷ lệ kết nối có lỗi RESET trên cùng một host đích. | Numeric |
| 41 | dst\_host\_srv\_rerror\_rate | Tỷ lệ kết nối có lỗi RESET trên cùng một dịch vụ ở một host đích. | Numeric |
| 42 | attack | Loại tấn công hoặc trạng thái "normal".  ( neptune, smurf, …) | Categorical |
| 43 | level | Chỉ số mức độ nghiêm trọng hoặc ưu tiên của kết nối | Numeric |

# **CHƯƠNG IV: MÔ HÌNH**

## **4.1. Phân loại mô hình**

### ***4.1.1 Decision Tree***

Cây quyết định là một loại thuật toán học có giám sát thường được sử dụng trong học máy để mô hình hóa và dự đoán kết quả dựa trên dữ liệu đầu vào. Đây là một cấu trúc giống như cây, trong đó mỗi nút bên trong kiểm tra thuộc tính, mỗi nhánh tương ứng với giá trị thuộc tính và mỗi nút lá biểu diễn quyết định hoặc dự đoán cuối cùng. Thuật toán cây quyết định thuộc loại học có giám sát. Chúng có thể được sử dụng để giải quyết cả các vấn đề hồi quy và phân loại.

Cây quyết định hoạt động như một biểu đồ cây, trong đó:

* **Mỗi nút trong cây** đại diện cho một thuộc tính (hoặc đặc trưng) được dùng để phân loại.
* **Các nhánh** đại diện cho các điều kiện hoặc quy tắc dựa trên giá trị của thuộc tính.
* **Lá cây** (leaf nodes) đại diện cho kết quả hoặc giá trị dự đoán (nhóm hoặc lớp).

Quá trình học của cây quyết định liên quan đến việc chia tập dữ liệu thành các tập con dựa trên tiêu chí phân chia (như *Information Gain*, *Gini Index*, hoặc *Entropy*) để tối ưu hóa việc phân chia.

### ***4.1.2 Random Forest***

Random Forest là một thuật toán học máy thuộc nhóm **ensemble learning** (học kết hợp), được sử dụng cho cả bài toán phân loại và hồi quy. Thuật toán này được phát triển dựa trên ý tưởng kết hợp nhiều cây quyết định (decision trees) để cải thiện độ chính xác và độ ổn định của mô hình.

Ưu điểm**:**

* **Độ chính xác cao:** Kết hợp nhiều cây giúp giảm sai số do quá khớp hoặc chưa khớp (bias-variance tradeoff).
* **Tính đa dạng:** Các cây được xây dựng từ dữ liệu và thuộc tính ngẫu nhiên nên ít tương quan, tăng tính tổng quát.
* **Khả năng xử lý dữ liệu phức tạp:** Hiệu quả với dữ liệu có nhiều thuộc tính hoặc mối quan hệ phi tuyến tính.
* **Chống overfitting:** Random Forest giảm thiểu nguy cơ quá khớp nhờ việc chọn ngẫu nhiên cả dữ liệu và thuộc tính.
* **Xác định tầm quan trọng của thuộc tính:** Thuật toán cung cấp thông tin về mức độ ảnh hưởng của từng thuộc tính đến kết quả.

Nhược điểm: Dù có độ chính xác khá cao nhưng cây quyết định tồn tại những hạn chế lớn đó là:

* **Chi phí tính toán cao:** Xây dựng và dự đoán với nhiều cây quyết định đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn.
* **Khó diễn giải:** Kết quả từ Random Forest thường khó giải thích hơn so với một cây quyết định đơn lẻ.
* **Hiệu quả giảm với dữ liệu độ nhiễu cao:** Nếu dữ liệu có quá nhiều nhiễu, các cây quyết định có thể học các mẫu không thực sự tồn tại.

### ***4.1.3 Logistic Regression***

**Logistic Regression** là một thuật toán học máy có giám sát, thường được sử dụng cho bài toán phân loại nhị phân. Thuật toán này dựa trên mô hình hồi quy tuyến tính nhưng sử dụng hàm sigmoid để dự đoán xác suất của một lớp cụ thể.

**Nguyên lý hoạt động:**

* Logistic Regression mô hình hóa mối quan hệ giữa các thuộc tính đầu vào (XXX) và xác suất của một lớp đầu ra bằng công thức:

Trong đó, là các hệ số cần tối ưu.

* Hàm sigmoid giới hạn giá trị đầu ra trong khoảng đại diện cho xác suất.
* Ngưỡng phân loại (thường là 0.5) được sử dụng để quyết định liệu một mẫu thuộc lớp 1 hay lớp 0.

**Ứng dụng trong IDS:**

* Logistic Regression có thể được sử dụng để phân loại các kết nối mạng thành "bình thường" hoặc "tấn công" dựa trên các đặc trưng như thời gian kết nối, giao thức, số byte gửi đi và nhận về.

### ***4.1.4 Naïve Bayes***

**Naïve Bayes** là một nhóm các thuật toán phân loại dựa trên định lý Bayes và giả định rằng các đặc trưng (thuộc tính) của dữ liệu là độc lập với nhau.

Mặc dù giả định này không thực tế trong hầu hết các trường hợp, Naive Bayes vẫn hoạt động hiệu quả trong nhiều tình huống.

Lý thuyết Bayes mô tả xác suất của một sự kiện A xảy ra khi biết sự kiện B đã xảy ra.

Công thức:

Trong đó:

* P(A∣B): Xác suất xảy ra sự kiện A khi biết B.
* P(B∣A): Xác suất xảy ra sự kiện B khi biết A.
* P(A): Xác suất xảy ra sự kiện A.
* P(B): Xác suất xảy ra sự kiện B.

Ưu điểm**:**

* **Đơn giản và nhanh chóng: Tính toán dễ dàng, phù hợp với các bài toán lớn.**
* **Hiệu quả trên tập dữ liệu nhỏ:** Dễ dàng huấn luyện ngay cả khi dữ liệu hạn chế.
* **Xác suất rõ ràng:** Đầu ra của mô hình là các xác suất, dễ diễn giải.

Nhược điểm:

* Giả sử các tính năng là độc lập, điều này **không phải lúc nào cũng đúng** trong dữ liệu thực tế.
* **Có thể bị ảnh hưởng bởi những thuộc tính không liên quan.**
* Có thể gán xác suất bằng 0 cho các sự kiện không nhìn thấy được, dẫn đến **khả năng khái quát kém.**

## **4.2. Mô tả về kiến trúc**

### ***4.2.1. Decision Tree***

* **Nút gốc (Root Node)**:
  + Đây là nút đầu tiên của cây, đại diện cho toàn bộ tập dữ liệu.
  + Tại đây, thuộc tính (hoặc đặc trưng) tốt nhất sẽ được chọn để bắt đầu phân chia dữ liệu.
* **Nút bên trong (Internal Nodes)**:
  + Các nút trung gian đại diện cho các điều kiện kiểm tra được sử dụng để tiếp tục phân chia dữ liệu.
  + Mỗi nút sẽ áp dụng một quy tắc dựa trên một đặc trưng cụ thể
  + Kết quả kiểm tra sẽ dẫn đến các nhánh con.
* **Nhánh (Branch)**:
  + Một nhánh kết nối hai nút trong cây, thể hiện kết quả của điều kiện kiểm tra tại nút gốc hoặc nút bên trong.
* **Lá (Leaf Nodes)**:
  + Đây là các nút cuối cùng của cây, không tiếp tục phân chia dữ liệu nữa.
  + Tại mỗi lá, một giá trị dự đoán hoặc một lớp phân loại sẽ được lưu lại.

### ***4.2.2. Random Forest***

Random Forest hoạt động dựa trên hai ý tưởng chính:

1. Bootstrap Aggregation (Bagging): Khi xây dựng mỗi cây quyết định thành viên, một tập dữ liệu con được tạo ra bằng cách lấy mẫu ngẫu nhiên có hoàn lại (with replacement). Mỗi tập dữ liệu con có kích thước bằng với kích thước của tập dữ liệu ban đầu nhưng có sự khác biệt về thành phần các mẫu được sử dụng để huấn luyện một cây quyết định độc lập.

Dự đoạn cuối cùng được thực hiện bằng cách:

* Phân loại: Lấy số đông (majority vote) của tất cả các cây.
* Hồi quy: Lấy trung bình dự đoán của các cây.

1. Random Feature Selection: Ở mỗi nút của một cây quyết định, Random Forest không xem xét tất cả các thuộc tính (features) mà chỉ chọn một tập con ngẫu nhiên. Điều này giúp giảm sự tương quan giữa các cây và làm tăng tính đa dạng của mô hình.

### ***4.2.3. Logistic Regression***

Cấu trúc và hoạt động:

1. Đầu vào:
   * Các đặc trưng đầu vào được chuẩn hóa hoặc mã hóa phù hợp để đảm bảo tính ổn định khi tính toán.
2. Hàm tuyến tính:
   * Tạo ra điểm số tuyến tính từ dữ liệu:
3. Hàm sigmoid:
   * Chuyển đổi điểm số tuyến tính thành xác suất:
4. Ngưỡng quyết định:
   * Nếu xác suất , mẫu được dự đoán thuộc lớp "tấn công"; ngược lại, thuộc lớp "bình thường."

Cách áp dụng trong IDS:

* Các đặc trưng như giao thức, trạng thái kết nối, và số lần đăng nhập thất bại được sử dụng để tính toán điểm số tuyến tính.
* Kết quả phân loại giúp phát hiện tấn công dựa trên ngưỡng xác suất đã xác định.

### ***4.2.4. Naïve Bayes***

1. Đầu vào: Tập dữ liệu mạng, bao gồm các đặc trưng như địa chỉ IP, giao thức, kích thước gói, thời gian, và nhãn (xâm nhập hoặc bình thường).
2. Xử lý dữ liệu: Chuyển đổi dữ liệu thô thành các đặc trưng có thể tính toán xác suất, xử lý dữ liệu mất cân bằng và chuẩn hóa dữ liệu nếu cần.
3. Mô hình xác suất: Naive Bayes giả định rằng tất cả các đặc trưng là độc lập. Dựa trên định lý Bayes:

Trong đó:

* P(X∣C): Xác suất của đặc trưng X khi biết lớp C.
* C: Lớp (bình thường hoặc xâm nhập).
* X: Tập các đặc trưng.
* P(C): Xác suất tiên nghiệm của lớp C.

1. Dự đoán lớp: Mô hình dự đoán lớp có xác suất lớn nhất P(C∣X) cho từng gói hoặc kết nối mạng.

## **4.3. Lý do chọn lựa**

### ***4.3.1. Decision Tree***

Cây quyết định được sử dụng rộng rãi trong học máy vì một số lý do:

* Cây quyết định rất linh hoạt trong việc mô phỏng các quá trình ra quyết định phức tạp vì tính dễ hiểu và linh hoạt của nó.
* Việc miêu tả các kịch bản lựa chọn phức tạp có tính đến nhiều nguyên nhân và kết quả khác nhau được thực hiện thông qua cấu trúc phân cấp của chúng.
* Chúng cung cấp những hiểu biết dễ hiểu về logic quyết định, cây quyết định đặc biệt hữu ích cho các nhiệm vụ liên quan đến phân loại và hồi quy.
* Chúng thành thạo với cả dữ liệu số và dữ liệu phân loại, và có thể dễ dàng thích ứng với nhiều tập dữ liệu khác nhau nhờ khả năng lựa chọn tính năng tự động.
* Cây quyết định cũng cung cấp hình ảnh trực quan đơn giản, giúp hiểu và làm sáng tỏ các quy trình quyết định cơ bản trong một mô hình.

### ***4.3.2. Random Forest***

* Tính hiệu quả cao trong việc phát hiện xâm nhập nhờ khả năng tổng hợp dự đoán từ nhiều cây quyết định, giúp cải thiện độ chính xác và giảm overfitting.
* Mô hình hoạt động tốt trên dữ liệu phức tạp và mất cân bằng, điển hình trong hệ thống phát hiện xâm nhập.
* Có khả năng xử lý nhanh trên dữ liệu lớn, chống nhiễu hiệu quả, và cung cấp thông tin về tầm quan trọng của các đặc trưng, giúp nâng cao khả năng giải thích.

### ***4.3.3. Logistic Regression***

* Đơn giản và hiệu quả:
  + Logistic Regression dễ triển khai và cung cấp kết quả phân loại nhanh chóng với độ chính xác cao trên dữ liệu tuyến tính hoặc gần tuyến tính.
* Khả năng giải thích:
  + Mô hình cung cấp thông tin rõ ràng về tác động của từng đặc trưng đến kết quả dự đoán, giúp dễ dàng hiểu và phân tích.
* Tương thích tốt với IDS:
  + Với các đặc trưng như thời gian kết nối, số byte truyền tải, và tỉ lệ lỗi trong mạng, Logistic Regression hoạt động tốt khi cần phân loại tấn công dựa trên các tiêu chí đã biết.
* Hiệu quả trên dữ liệu nhỏ:
  + Với các tập dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc vừa, Logistic Regression vẫn đạt hiệu quả cao mà không đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn.

### ***4.3.4. Naïve Bayes***

* Tính đơn giản, tốc độ xử lý cao, và khả năng hoạt động tốt trên dữ liệu lớn, đặc biệt phù hợp với hệ thống phát hiện xâm nhập thời gian thực.
* Thuật toán này dựa trên cơ sở xác suất, giúp dự đoán nhanh và hiệu quả ngay cả với các tập dữ liệu có đặc trưng đa chiều hoặc mất cân bằng (số lượng mẫu xâm nhập ít hơn mẫu bình thường).
* Mặc dù giả định các đặc trưng là độc lập (naive), mô hình vẫn đạt hiệu quả cao trong nhiều trường hợp IDS thực tế.

# **CHƯƠNG V: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH**

## ***5.1. Tiền xử lý dữ liệu***

### ***5.1.1. Upload và đọc dữ liệu***

Ta thực hiện việc sử dụng thư viện upload file của Google Colab để up dữ liệu từ máy tính.

from google.colab import files

uploaded = files.upload()

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện import thư viện và upload dataset

Tiếp theo ta thực hiện việc đọc dữ liệu từ dataset

df\_0 = pd.read\_csv("KDDTrain+.txt")

df= df\_0.copy()

df.head()

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện đọc dữ liệu từ dataset

Bởi vì dataset này không có tên cột, nên ta thêm các tên cột tương ứng cho dữ liệu.

Bằng lệnh:

columns = (['duration','protocol\_type','service','flag','src\_bytes','dst\_bytes','land','wrong\_fragment','urgent','hot','num\_failed\_logins','logged\_in','num\_compromised','root\_shell','su\_attempted','num\_root','num\_file\_creations','num\_shells','num\_access\_files','num\_outbound\_cmds','is\_host\_login','is\_guest\_login','count','srv\_count','serror\_rate','srv\_serror\_rate','rerror\_rate','srv\_rerror\_rate','same\_srv\_rate','diff\_srv\_rate','srv\_diff\_host\_rate','dst\_host\_count','dst\_host\_srv\_count','dst\_host\_same\_srv\_rate','dst\_host\_diff\_srv\_rate','dst\_host\_same\_src\_port\_rate','dst\_host\_srv\_diff\_host\_rate','dst\_host\_serror\_rate','dst\_host\_srv\_serror\_rate','dst\_host\_rerror\_rate','dst\_host\_srv\_rerror\_rate','attack','level'])

df.columns = columns

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện thêm tên cột cho dataset

### ***5.1.2 Thực hiện kiểm tra dữ liệu***

Ta sẽ thực hiện sử dụng các lệnh sau để kiểm tra dữ liệu. Ta sử dụng hàm **df.info()** sẽ cho ta biết định dạng và số lượng quan sát not-null của mỗi trường trong dataframe.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện sử dụng hàm df.info()

Tiếp theo ta sử dụng **df.describe().T** để thống kê định lượng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện thống kê định lượng

Ta sử dụng lệnh **df.describe(include='object').T** để thống kê định tính.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện thống kê định tính

### ***5.1.3. Làm sạch dữ liệu***

#### **5.1.3.1 Kiểm tra dữ liệu rỗng**

Ta sử dụng **null\_rows = df.isnull().any(axis=1).sum** để kiểm tra dữ liệu có bị rỗng hay bị thiếu hay không.

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện kiểm tra dữ liệu NULL

* Ta có thể thấy giá trị bằng 0 chứng tỏ là dữ liệu không có giá trị rỗng.

#### **5.1.3.2. Kiểm tra trùng lặp**

Tiếp theo ta sử dụng **df.duplicated().any()** để kiểm tra xem dữ liệu có bị trùng lặp hay không.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện kiểm tra trùng lặp

* Kết quả của lệnh khi chạy là ra false nên dữ liệu không bị trùng lặp.

### ***5.1.4. Phân loại dữ liệu***

Ta cần phân loại dữ liệu để có thể dễ dàng hơn trong việc chạy các mô hình.

Bước đầu tiên ta cần phân loại các loại tấn công sang các dạng chính tương ứng như **normal, dos, u2r, r2l, probe**.

A screen shot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện phân loại cột attack

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện thêm cột attack type

Ta sử dụng lệnh **cat\_features = df.select\_dtypes(include='object').columns** để xem các cột có giá trị **object** để phân loại.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Hình Thực hiện xem các cột để phân loại


Ta thực hiện chuyển đổi giá trị cột protocol\_type

A black screen with text

Description automatically generated

Hình Thực hiện chuyển đổi giá trị cột protocol\_type

Ta thực hiện chuyển đổi giá trị cột flag feature mapping



Hình Thực hiện chuyển đổi giá trị flag feature mapping

Ta drop cột service vì giá trị cột này không cần thiết khi chạy dữ liệu

A black background with white text

Description automatically generated

Hình Thực hiện drop cột service

Ta xem lại giá trị các cột sau khi chuyển đổi dữ liệu:

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện xem lại dataset

### ***5.1.5. Loại bỏ đặc trưng phụ thuộc***

Ta thực hiện tính toán ma trận tương quan bằng lệnh **correlation** để kiểm tra các dữ liệu có độ tương quan lớn để có thể loại bớt cột giúp gia tăng tốc độ xử lý cũng như tránh dự đoán sai.

A screenshot of a graph

Description automatically generated

Hình Bản đồ heatmap của dữ liệu

Ta sẽ drop các cột có độ tương quan cao.

A screen shot of a computer code

Description automatically generated

Hình Thực hiện xóa các cột có độ tương quan cao

Kết quả sau khi ta thực hiện xóa cột, dữ liệu còn 125972 dòng và 34 cột.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Kết quả dữ liệu sau khi tiền xử lý

## ***5.2. Áp dụng các mô hình thuật toán cho dataset***

### ***5.2.1. Naïve Bayes***

Ta thực hiện chia dữ liệu thành 2 tập huấn luyện và kiểm tra và sử dụng grid search để tìm mô hình tốt nhất.

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện chạy mô hình Naïve Bayes

Ta thưc hiện việc đánh giá mô hình

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện đánh giá mô hình

Ta sử dụng hàm DataFrame để xem kết quả của grid search

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame

Ta hiển thị kết quả dưới dạng heatmap để dễ quan sát

A graph of blue squares

Description automatically generated with medium confidence

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap

Ta hiển thị dưới dạng biểu đồ.

A bar graph with different colored bars

Description automatically generated with medium confidence

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột

### ***5.2.2. Decision Tree***

Ta thực hiện chia dữ liệu thành 2 tập huấn luyện và kiểm tra và sử dụng grid search để tìm mô hình tốt nhất

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện chạy mô hình Decision tree

Ta thực hiện đánh giá mô hình

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện đánh giá mô hình

Hiển thị kết quả của grid search dưới dạng DataFrame

A screenshot of a computer screen

Description automatically generated

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame

Hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ nhiệt.A blue and yellow squares with white text

Description automatically generated

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap

Hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ cột

A chart of different colored bars

Description automatically generated with medium confidence

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột

Hiển thị kết quả cây quyết định bằng biểu đồ.

A diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence

Hình Thực hiện hiển thị kết quả của cây quyết định

### ***5.2.3. Random Forest***

Ta thực hiện chia dữ liệu thành 2 tập huấn luyện và kiểm tra và sử dụng grid search để tìm mô hình tốt nhất

A screen shot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện chạy mô hình Random Forest

Ta thực hiện đánh giá mô hình

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện đánh giá mô hình

Hiển thị kết quả của grid search dưới dạng DataFrame

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame

Hiển thị kết quả dưới dạng heatmap

A blue and yellow squares

Description automatically generated

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap

Hiển thị kết quả dưới dạng cột.

A graph of different colors

Description automatically generated with medium confidence

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột

### ***5.2.4. Logistic Regression***

Ta thực hiện chia dữ liệu thành 2 tập huấn luyện và kiểm tra và sử dụng grid search để tìm mô hình tốt nhất

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện chạy mô hình Logistic regression

Ta thực hiện việc đánh giá mô hình

A screenshot of a computer program

Description automatically generated

Hình Thực hiện đánh giá mô hình

Hiển thị kết quả của grid search dưới dạng DataFrame

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng DataFrame

Hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap

A graph of blue and yellow color

Description automatically generated

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng HeatMap

Hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột

A graph of different colored squares

Description automatically generated with medium confidence

Hình Thực hiện hiển thị kết quả grid search dưới dạng cột

## ***5.3. So sánh độ chính xác của các thuật toán và đánh giá***

Dựa theo các kết quả mà ta đã nhận được sau khi chạy các mô hình.

A graph with different colored squares

Description automatically generated

Hình Thực hiện so sánh độ chính xác các thuật toán

* Ta có thể thấy được độ chính xác của Naïve Byes là thấp nhất trong 3 thuật toán còn lại. Với 3 thuật toán Random Forest, Logisitic Regression, Decision Tree có độ chính xác khá cao .

Đánh giá các mô hình:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Độ chính xác | Recall | F1-score | Precision | Hạn chế |
| Naïve Bayes | Không tốt | Cao | Cao | Cao | Đòi hỏi thời gian và tài nguyên tính toán lớn. |
| Random Forest | Tốt | Cao | Cao | Cao | Nhạy cảm với dữ liệu nhiễu. |
| Logistic Regression | Tốt | Cao | Cao | Cao | Đòi hỏi thời gian và tài nguyên tính toán lớn. |
| Decision Tree | Tốt | Cao | Cao | Cao | Đòi hỏi thời gian và tài nguyên tính toán lớn. |

# **CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN**

**Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS)** là một thành phần quan trọng trong việc bảo vệ các hệ thống mạng và tài nguyên thông tin trước những mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Với sự kết hợp của các phương pháp phân tích truyền thống và các thuật toán học máy hiện đại, IDS có khả năng phát hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, chính xác và giảm thiểu thiệt hại.

**Hướng phát triển**:

* **Tích hợp IDS với các hệ thống tự động hóa và bảo mật** khác như IPS (Intrusion Prevention System) để nâng cao khả năng phản ứng tức thời.
* **Áp dụng các công nghệ tiên tiến** như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để cải thiện hiệu suất phát hiện tấn công phức tạp.
* **Xây dựng các mô hình học sâu** có khả năng xử lý thời gian thực nhằm phát hiện, ngăn chặn các cuộc tấn công zero-day.

# **CHƯƠNG VII: BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nguyễn Dương Chí Tâm (21520439)** | **Huỳnh Mạnh Huy**  **(21520259)** | **Đỗ Hiền Thảo**  **(21520460)** | **Nguyễn Trương Đình Giang**  **(21520215)** |
| **Tìm hiểu và thực hiện chương 1, 5** | x |  |  |  |
| **Tìm hiểu và thực hiện chương 2,** **5** |  | x |  |  |
| **Tìm hiểu và thực hiện chương 3, 5** |  |  |  | x |
| **Tìm hiểu và thực hiện chương 4, 5** |  |  | x |  |
| **Chỉnh sửa và viết báo cáo** |  | x | x | x |
| **Mức độ hoàn thành** |  | 100% | 100% | 100% |

# **CHƯƠNG VIII: TÀI LIỆU THAM KHẢO**

[1] Kaggle, Intrusion Detection System NSL-KDD. <https://www.kaggle.com/code/eneskosar19/intrusion-detection-system-nsl-kdd/notebook>

[2] GeeksforGeeks. (n.d.). Intrusion Detection System using Machine Learning Algorithms. <https://www.geeksforgeeks.org/intrusion-detection-system-using-machine-learning-algorithms/>

[3] GeeksforGeeks. (n.d.). Understanding Logistic Regression. <https://www.geeksforgeeks.org/understanding-logistic-regression/>

[4] Scholarhub. (n.d.). Random Forest. <https://scholarhub.vn/topic/random%20forest>

[5] GeeksforGeeks. (n.d.). Naive Bayes Classifiers. <https://www.geeksforgeeks.org/naive-bayes-classifiers/>