**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI:**

**SÀN GIAO DỊCH PHI TẬP TRUNG**

**CHO TRANH ẢNH KỸ THUẬT SỐ**

**ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN**

Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ DUNG

Sinh viên thực hiện: HỒ NGUYỄN THANH PHONG

Lớp: CQ.59.CNTT

Khoá:K59

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2022

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH**

**BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

**ĐỀ TÀI:**

**SÀN GIAO DỊCH PHI TẬP TRUNG**

**CHO TRANH ẢNH KỸ THUẬT SỐ**

**ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN**

Giảng viên hướng dẫn: TRẦN THỊ DUNG

Sinh viên thực hiện: HỒ NGUYỄN THANH PHONG

Lớp: CQ.59.CNTT

Khoá:K59

Tp. Hồ Chí Minh, năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**PHÂN HIỆU TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP**

BỘ MÔN: **CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

-------\*\*\*-------

**Mã sinh viên:** 5951071074 **Họ tên SV:** Hồ Nguyễn Thanh Phong

**Khóa:** 59 **Lớp:** CQ.59.CNTT

1. **Tên đề tài**

SÀN GIAO DỊCH PHI TẬP TRUNG CHO TRANH ẢNH KỸ THUẬT SỐ ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

1. **Mục đích, yêu cầu**
   1. **Mục đích**

Cung cấp giải pháp hỗ trợ mua bán tranh ảnh kỹ thuật số an toàn, minh bạch và có khả năng xác thực chủ sở hữu trên môi trường Internet một cách nhanh chóng và hiệu quả.

* 1. **Yêu cầu**
     + - **Yêu cầu công nghệ**
         * HTML, CSS, Javascript
         * ReactJS, NodeJS, MongoDB
         * Solidity, ERC721
         * Binance Smart Chain Testnet
         * Visual Studio Code, Remix-Ethereum IDE
       - **Yêu cầu chức năng**
         * Chuyển đổi tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh **NFT(Non-Fungible Token - Tài sản không thể thay thế)**
         * Cấp chứng chỉ quyền tác giả tranh ảnh NFT
         * Lưu trữ phi tập trung tranh ảnh kỹ thuật số
         * Xây dựng sàn giao dịch phi tập trung
         * Tra cứu thông tin tranh ảnh NFT thông qua mã QR
         * Đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá tranh ảnh NFT
         * Mua hoặc tham gia đấu giá tranh ảnh NFT
         * Cập nhật thông tin quyền sở hữu tranh ảnh NFT
       - **Yêu cầu phi chức năng**
         * Tốc độ: Truy cập, truy xuất dữ liệu nhanh
         * Dữ liệu: Bảo toàn, minh bạch
         * Giao diện: Thân thiện

1. **Nội dung và phạm vi đề tài**
   1. **Nội dung**

* Mô tả vấn đề
* Hướng tiếp cận
* Kiến thức nền tảng
* Các giải pháp tương tự trên thế giới
* Giải pháp đề xuất
* Đánh giá giải pháp
* Tổng kết và hướng phát triển trong tương lai
  1. **Phạm vi vấn đề**
* Nghiên cứu về tranh ảnh kỹ thuật số và sàn giao dịch phi tập trung
* Nghiên cứu về Blockchain, Hợp đồng thông minh, NFT(Non-fungible Token)
* Nghiên cứu về Javascript và các thư viện của Javascript

1. **Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình**

* Ngôn ngữ lập trình: HTML, CSS, Javascript, Solidity
* Công nghệ: ReactJS, MongoDB
* Môi trường: NodeJS
* Mạng Blockchain: Binance Smart Chain Testnet
* Tiêu chuẩn hợp đồng thông minh: ERC721
* Công cụ: Visual Studio Code, Remix-Ethereum IDE

1. **Các kết quả chính dự kiến sẽ đạt được và ứng dụng**

* Áp dụng thành công công nghệ Blockchain
* Chuyển đổi tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh NFT
* Cấp chứng chỉ xác thực quyền tác giả tranh ảnh NFT
* Xác thực tranh ảnh kỹ thuật số
* Xác thực quyền sở hữu tranh ảnh NFT
  + Xây dựng sàn giao dịch phi tập trung
* Tra cứu thông tin tranh ảnh NFT thông qua mã QR
* Đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá tranh ảnh NFT
* Mua hoặc tham gia đấu giá tranh ảnh NFT

1. **Giáo viên và cán bộ hướng dẫn**

Họ tên: TRẦN THỊ DUNG

Đơn vị công tác:

Điện thoại: 0388389579 Email: Ttdung@utc2.edu.vn

|  |  |
| --- | --- |
| **Ngày tháng năm 2022**  **Trưởng BM Công nghệ Thông tin** | **Đã giao nhiệm vụ TKTN**  **Giáo viên hướng dẫn** |
| **ThS. Trần Phong Nhã** | **ThS Trần Thị Dung** |

Đã nhận nhiệm vụ TKTN

Sinh viên: Hồ Nguyễn Thanh Phong Ký tên:

Điện thoại: 0364015141 Email: 5951071074@st.utc2.edu.vn

**LỜI CẢM ƠN**

Lời đầu tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy, cô giáo trong **Bộ** **môn Công nghệ** **thông tin** **–** **Phân hiệu Trường Đại học Giao thông** **vận tải.** Những người đã truyền dạy, đã trang bịcho em kho tàng kiến thứcvề bầu trời công nghệ thông tin rộng lớn. Ở đây, chúng em không chỉ học được kiến thức về sách vở mà còn học được các bài học, kỹ năng sống. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến cô **Trần Thị Dung**, đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành Đồ án tốt nghiệp, người đã bỏ thời gian quý báu, thậm chí là thời gian nghỉ ngơi để hướng dẫn, để giúp em có thêm kinh nghiệm để phân tích vấn đề một cách tốt nhất và tối ưu nhất.

Trong quá trình học tập và tìm hiểu chúng em đã nỗ lực rất nhiều với mong muốn hoàn thành Đồ án một cách tốt nhất, nhưng đời người sẽ có những thiếu sót không thể tránh khỏi, và với những người chưa chững chạc và trưởng thành như chúng em thì sai lầm là không thể không mắc phải. Chúng em mong thầy, cô bộ môn có thể thông cảm và cho chúng em những ý kiến, đóng góp để chúng em có thể hoàn thành Đồ án của mình một cách trọn vẹn nhất trước khi rời xa ngôi trường này.

Sau cùng, chúng em xin kính chúc Quý Thầy Cô trong **Bộ** **môn Công nghệ** **thông tin** lời chúc sức khoẻ, luôn hạnh phúc và thành công hơn nữa trong côngviệc cũng như trong cuộc sống.

Em xin chân thành cảm ơn!

**NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN**

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

***Tp. Hồ Chí Minh, ngày ….… tháng ….… năm 2022***

**Giảng viên hướng dẫn**

**MỤC LỤC**

[**CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI**](#_heading=h.rcbip8hxxrlv) **14**

[**1.1 Lý do chọn đề tài**](#_heading=h.3d0bb4biye4f) **14**

[**1.2 Mục tiêu đề tài**](#_heading=h.lutqhxra6x6i) **15**

[**1.3 Phương pháp nghiên cứu**](#_heading=h.gafh61pn3dvj) **15**

[**1.4 Đối tượng nghiên cứu**](#_heading=h.qvic3h3ghc7v) **16**

[**1.5 Những điểm mới của đề tài**](#_heading=h.ks6inepmwjf1) **17**

[**1.6 Yêu cầu chức năng và phi chức năng**](#_heading=h.en6bwmfzn75p) **17**

[**CHƯƠNG 2: HƯỚNG TIẾP CẬN**](#_heading=h.vh5b1x5pyvmh) **19**

[**2.1 Tranh ảnh kỹ thuật số**](#_heading=h.n5ldgxrxz7go) **19**

[**2.1.1 Tranh truyền thống**](#_heading=h.e4s5q5xitfzl) **19**

[**2.1.2 Tranh kỹ thuật số và hình ảnh kỹ thuật số**](#_heading=h.ls6um0errip3) **19**

[**2.2.2.1 Tranh kỹ thuật số**](#_heading=h.x925had6yewy) **19**

[**2.2.2.2 Hình ảnh kỹ thuật số**](#_heading=h.fcnsrsed0fje) **19**

[**2.1.3 Tại sao chọn tranh ảnh kỹ thuật số?**](#_heading=h.etfc4f3eecys) **20**

[**2.2 Sàn giao dịch phi tập trung**](#_heading=h.nij61hopgwv3) **20**

[**2.2.1 Sàn giao dịch tập trung**](#_heading=h.brmtkpiki7of) **20**

[**2.2.2 Sàn giao dịch phi tập trung**](#_heading=h.anltt7fvekn3) **21**

[**2.2.3 Tại sao chọn sàn giao dịch phi tập trung?**](#_heading=h.4n7lknrq1qim) **21**

[**2.3 Blockchain**](#_heading=h.tbo45q5zcmi0) **22**

[**2.3.1 Định nghĩa**](#_heading=h.rd5qeh23rtuq) **22**

[**2.3.2 Thành phần của Blockchain.**](#_heading=h.2wst7mql6hzr) **22**

[**2.3.3 Đặc tính của Blockchain**](#_heading=h.602yt3m2b2py) **25**

[**2.3.4 Các ứng dụng của Blockchain**](#_heading=h.cw8q5577m5nm) **25**

[**2.3.5 Hợp đồng thông minh(Smart Contract)**](#_heading=h.eaku21570eic) **27**

[**2.4 Non-Fungible Token**](#_heading=h.nems0z9dlpq) **29**

[**2.4.1 Định nghĩa**](#_heading=h.wb8r0xf4m65z) **29**

[**2.4.2 Ứng dụng của NFT**](#_heading=h.vozd3n2lmqkk) **29**

[**2.4.3 ERC721**](#_heading=h.l3yjam318n5e) **30**

[**CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ**](#_heading=h.wn24dwwcbia3) **31**

[**3.1 HTML**](#_heading=h.ok5roodbqely) **31**

[**3.2 CSS**](#_heading=h.a3m4pd60m0o3) **31**

[**3.3 Javascript**](#_heading=h.2fpz7rdm15nj) **31**

[**3.4 ReactJS**](#_heading=h.fjc64enowmu9) **32**

[**3.5 NodeJS**](#_heading=h.iyr7lcqsjw1a) **32**

[**3.6 IPFS**](#_heading=h.ye14qdiqge7i) **32**

[**3.7 Solidity**](#_heading=h.rhd114xtkxce) **33**

[**3.8 Ví điện tử Metamask**](#_heading=h.ctvbijftxrc8) **33**

[**3.9 Thuật toán sinh chữ ký số ECDSA**](#_heading=h.k0t1cr453ho6) **33**

[**CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT - DIGIPOS**](#_heading=h.n91sdl76b95v) **34**

[**4.1 Chức năng hệ thống**](#_heading=h.r07hi0uqqj3j) **34**

[**4.2 Quy trình chuyển tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh NFT và cấp chứng chỉ quyền tác giả**](#_heading=h.amg4ypn5nc58) **35**

[**4.3 Quá trình xác thực bằng tranh ảnh gốc hoặc chứng chỉ**](#_heading=h.kgsqu6hvb72r) **36**

[**4.4 Xác thực tranh ảnh thông qua mã QR**](#_heading=h.ryqs7nyzdn3p) **37**

[**4.5 Giải pháp về sàn giao dịch**](#_heading=h.5zqrty1xyb80) **38**

[**4.5.1 Giải pháp trao đổi mua bán**](#_heading=h.csp30euir6xa) **38**

[**4.5.2 Giải pháp đấu giá**](#_heading=h.swva67da61g) **39**

[**4.6 Quy trình đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá**](#_heading=h.awk9w9ncmcue) **40**

[**4.7 Quy trình mua hoặc nhận NFT khi thắng phiên đấu giá**](#_heading=h.gwg907281634) **41**

[**4.8 Quy trình đặt giá thầu**](#_heading=h.9h9qzgw0udq3) **42**

[**CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP**](#_heading=h.davvdag2pcbw) **43**

[**5.1 Ứng dụng**](#_heading=h.f9wk7tmhzc8k) **43**

[**5.2 Kiến trúc hệ thống**](#_heading=h.e25n8pih675d) **47**

[**5.3 Kiến trúc công nghệ**](#_heading=h.90f9492jclal) **48**

[**5.4 Ưu điểm và nhược điểm**](#_heading=h.hz6rrzyt8d92) **48**

[**5.4.1 Ưu điểm**](#_heading=h.9ry3gbkab05d) **48**

[**5.4.1 Ưu điểm**](#_heading=h.s7o7ntwn4c4q) **48**

[**5.5 Khả năng triển khai giải pháp**](#_heading=h.53o4htmqo75l) **49**

[**CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI**](#_heading=h.lm7e7xpw9i3v) **50**

[**6.1 Tổng kết**](#_heading=h.iownljegt6vm) **50**

[**6.2 Khả năng phát triển trong tương lai**](#_heading=h.cbj5zpslpfdj) **50**

[**TÀI LIỆU THAM KHẢO**](#_heading=h.vs458ct3jshw) **51**

**DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT**

# 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Từ khóa** | **Ý nghĩa** |
| 1 | NFT | Non-Fungible Token(Tài sản không bị thay thế) |
| 2 | CEX | Centralized Exchange(Sàn giao dịch tập trung) |
| 3 | DEX | Decentralized Exchange(Sàn giao phi dịch tập trung) |
| 4 | P2P | Peer-to-peer |
| 5 | HTML | Hypertext Markup Language |
| 6 | CSS | Cascading Style Sheets |
| 7 | IPFS | InterPlanetary File System |
| 8 | HTTP | Hypertext Transfer Protocol |
| 9 | ECDSA | Elliptic Curve Digital Algoithm |
| 10 | DIGIPOS | Digital Possession |

**BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ**

[Hình 4.1 Chức năng hệ thống 36](#_Toc107093829)

[Hình 4.2 Quy trình chuyển tranh ảnh kỹ thuật số thành NFT và cấp chứng chỉ 37](#_Toc107093830)

[Hình 4.3 Quy trình xác thực bằng tranh ảnh gốc hoặc chứng chỉ 38](#_Toc107093831)

[Hình 4.4 Xác thực tranh ảnh thông qua mã QR 39](#_Toc107093832)

[Hình 4.5 Giải pháp trao đổi mua bán 40](#_Toc107093833)

[Hình 5.1 Quá trình chuyển đổi tranh ảnh kỹ thuật số thành NFT 45](#_Toc107093834)

[Hình 5.2 Chứng chỉ quyền tác giả 46](#_Toc107093835)

[Hình 5.3 Xác thực tranh ảnh NFT 47](#_Toc107093836)

[Hình 5.4 Bộ sưu tập tranh ảnh 47](#_Toc107093837)

[Hình 5.5 Thông tin chi tiết và thông tin đăng bán 48](#_Toc107093838)

[Hình 5.6 Thông tin nguồn gốc tranh ảnh NFT 48](#_Toc107093839)

[Hình 5.7 Thông tin đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá 49](#_Toc107093840)

[Hình 5.8 Kiến trúc hệ thống 49](#_Toc107093841)

[Hình 5.9 Kiến trúc hệ thống 50](#_Toc107093842)

[Hình 5.10 Khả năng triển khai giải pháp 51](#_Toc107093843)

**LỜI NÓI ĐẦU**

Ngày nay khoa học kỹ thuật đang phát triển với tốc độ rất nhanh. Công nghệ thông tin là một ngành khoa học cũng đang phát triển mạnh mẽ, ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực và sản sinh ra nhiều công nghệ khoa học mới. Và các năm gần đây, một công nghệ mới đang dần phổ biến với độ phủ sóng ngày càng tăng, đó là Blockchain. Với điểm mạnh của công nghệ Blockchain về Tốc độ xử lý - Khả năng lưu trữ - Độ bảo mật - Tính minh bạch. Nhiều tập đoàn, công ty về công nghệ thông tin đã cung cấp các dịch vụ và giải pháp phần mềm Blockchain trong nhiều lĩnh vực như Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Kinh tế chia sẻ, Nông nghiệp, Công nghệ tài chính, Dịch vụ công, Đô thị thông minh,…

Nhờ các giải pháp công nghệ Blockchain, mà nhiều khó khăn trong nhiều lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực khoa học kỹ thuật được giải quyết một cách nhanh chóng và rõ ràng. Kế thừa các đặc tính nổi bật và sự hiệu quả của giải pháp công nghệ Blockchain, đề tài xin phép áp dụng công nghệ Blockchain để thiết kế giải pháp giải quyết các vấn nạn sao chép tranh ảnh kỹ thuật số trên các sàn giao dịch tranh ảnh kỹ thuật số hiện nay, bao gồm xác thực quyền sở hữu, quyền tác giả một cách nhanh chóng, minh bạch và tốn ít chi phí. Bên cạnh đó, giải pháp của đề tài sẽ nghiên cứu và xây dựng một sàn giao dịch phi tập trung cho tranh ảnh kỹ thuật số, sàn giao dịch hỗ trợ giao dịch tranh ảnh kỹ thuật số trên nền tảng Blockchain sẽ bảo đảm quyền sở tác giả và quyền sở hữu của chủ sở hữu mới một cách minh bạch. Sản phẩm của giải pháp được đặt tên là DIGIPOS(Digital Possession - Sở hữu kỹ thuật số).

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

## 1.1 Lý do chọn đề tài

Hiện nay, khi khoa học kỹ thuật đang phát triển với tốc độ rất nhanh, đặc biệt là ngành công nghệ thông tin. Với sự phát triển nhanh chóng đó, một sản phẩm của công nghệ thông tin đang được áp dụng để hỗ trợ phát triển ngành tài chính và thị trường đó là các sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ quản lý các giao dịch ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Và hiện nay, có nhiều sàn giao dịch về tranh ảnh đang hoạt động rất mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận cao cho các họa sĩ, nhiếp ảnh gia, người kinh doanh tranh ảnh và các nhà sưu tầm tranh ảnh. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có nhiều vấn đề khó khăn và các vấn nạn đang diễn ra trên các sàn giao dịch tranh ảnh hiện nay. Tranh ảnh không có nguồn gốc và chưa được xác minh quyền tác giả được đăng tải hàng loạt lên các sàn giao dịch tranh ảnh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả. Dẫn đến việc cần thiết của các tổ chức xác thực quyền tác giả của các tài sản. Nhưng các tổ chức xác thực quyền tác giả trung gian hiện nay vẫn đang sử dụng các phương pháp truyền thống để tiến hành quá trình xác minh quyền tác giả, quá trình phải trải qua rất nhiều giai đoạn từ tiếp nhận hồ sơ đến lưu trữ kết quả và còn sử dụng giấy mực để làm công cụ lưu trữ, dẫn đến quá trình xác minh tốn nhiều thời gian và chi phí. Đối với tranh ảnh không nguồn gốc và chưa được xác minh đang tồn tại trên các sàn giao dịch tranh ảnh, rất dễ dàng diễn ra vấn nạn sao chép vào đạo nhái tranh ảnh, dẫn đến việc chủ sở hữu có thể bị đánh cắp chất xám hay mất trắng tài sản của mình. Với các khó khăn và vấn nạn đó, khi sàn giao dịch thực hiện giao dịch chuyển đổi tranh ảnh không nguồn gốc hay bị sao chép và đạo nhái, sẽ gây ảnh hưởng đến quyền sở hữu của các chủ sở hữu mới cũng như đánh mất giá trị thật của tranh ảnh gốc. Ngoài ra, hầu hết các sàn giao dịch tranh ảnh hiện nay đang tổ chức theo mô hình tập trung, sàn giao dịch giữ lại tài sản và tiền của người dùng để thực hiện giao dịch chuyển đổi tài sản, không thể hiện sự minh bạch với người dùng và thao túng tài sản và tiền của người tham gia giao dịch, dẫn đến việc người dùng có thể mất trắng tài sản và tiền.

Nhận thấy các vấn đề khó khăn và các vấn nạn kể trên, em đã thực hiện nghiên cứu và thực hiện đề tài: **“Sàn giao dịch phi tập trung cho tranh ảnh kỹ thuật số áp dụng công nghệ Blockchain”**. Nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn về quá trình xác minh quyền tác giả, cũng như tạo ra môi trường giao dịch tranh ảnh minh bạch, đảm bảo giá trị tranh ảnh và quyền sở hữu của người dùng một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

## 1.2 Mục tiêu đề tài

Xây dựng ứng dụng Web áp dụng giải pháp Blockchain hỗ trợ chuyển tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh **NFT(Non-Fungible Token - Tài sản không thể thay thế)**, cấp chứng chỉ xác thực quyền tác giả tranh ảnh NFT. Ngoài ra, giải pháp còn xây dựng sàn giao dịch phi tập trung đưa các tranh ảnh NFT ra thị trường về hội họa và nhiếp ảnh. Ứng dụng hỗ trợ người dừng thực hiện đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá, và khi trao đổi tranh ảnh NFT vẫn đảm bảo quyền tác giả của tác giả và quyền sở hữu của chủ sở hữu mới, đặc biệt là giá trị của tranh ảnh không bị thay đổi và chia nhỏ.

## 1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện được những yêu cầu mà đề tài đặt ra. Em đã tham khảo các ứng dụng về xác thực tài sản bằng công nghệ Blockchain và các thị trường về NFT như:

* Ứng dụng xác thực tài sản:
  + BLOCKCERTS: https://www.blockcerts.org/
  + Origin Stamp: <https://originstamp.com/>
* Thị trường NFT:
  + OpenSea: <https://opensea.io/>
  + Binance Marketplace: <https://www.binance.com/en/nft/marketplace>
* Một số tài liệu liên quan khác

## 1.4 Đối tượng nghiên cứu

Tác giả tranh ảnh: Cần có một hệ thống xử lý nhanh và an toàn để xác thực quyền tác giả tranh ảnh, giúp tác giả khẳng định được quyền tác giả cũng như cấp chứng chỉ để làm căn cứ xác thực. Khi đảm bảo được quyền lợi của tác giả, tranh ảnh dễ dàng được đăng bán hay đặt vào phiên đấu giá trên thị trường hội họa và nhiếp ảnh.

Tranh ảnh kỹ thuật số: Sẽ được số hóa từ tài sản kỹ thuật số thành một loại tài sản số hóa là NFT bằng công nghệ Blockchain, từ đó đảm bảo được tính độc nhất của tranh ảnh và quyền tác giả cũng như quyền sở hữu tranh ảnh.

Tranh ảnh NFT: Đáp ứng trào lưu về công nghệ đang rất phổ biến trong nhiều lĩnh đặc biệt là: công nghệ thông tin, hội họa, nhiếp ảnh, … . Thị trường tranh ảnh NFT đang ngày càng phát triển bởi giá trị khổng lồ của tranh ảnh NFT mang lại.

Các nhà sưu tầm tranh ảnh và người dùng khác: Được hỗ trợ thực hiện nhu cầu sưu tầm tranh ảnh, hệ thống xây dựng một thị trường NFT cho phép nhiều đối tượng người dùng mua hay đấu giá các tranh ảnh NFT. Khi áp dụng công nghệ Blockchain, quá trình trao đổi mua bán tranh ảnh sẽ diễn ra nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quyền tác giả của tác giả và quyền sở hữu của chủ sở hữu mới.

## 1.5 Những điểm mới của đề tài

Cung cấp giải pháp công nghệ mới là Blockchain trong lĩnh vực hội họa, nhiếp ảnh,... .

Loại bỏ phương pháp xác thực tài sản truyền thống, áp dụng Blockchain để thực hiện quá trình xác thực.

Áp dụng tài sản được số hóa bằng công nghệ Blockchain lên tranh ảnh kỹ thuật số.

Cung cấp sàn giao dịch phi tập trung tranh ảnh NFT để người dùng có thể đăng bán, tạo phiên đấu giá, trao đổi mua bán và tham gia đấu giá tranh ảnh NFT.

Các hoạt động và giao dịch diễn ra trên DIGIPOS được xử lý tốc độ cao - bảo toàn - minh bạch.

## 1.6 Yêu cầu chức năng và phi chức năng

* Yêu cầu chức năng
  + Chuyển đổi tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh NFT
  + Cấp chứng chỉ quyền tác giả tranh ảnh NFT
  + Lưu trữ phi tập trung tranh ảnh kỹ thuật số
  + Tra cứu thông tin tranh ảnh NFT thông qua mã QR
  + Xây dựng sàn giao dịch phi tập trung
  + Đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá tranh ảnh NFT
  + Mua hoặc tham gia đấu giá tranh ảnh NFT
  + Cập nhật thông tin quyền sở hữu tranh ảnh NFT
* Yêu cầu phi chức năng
  + Tốc độ: Truy cập, truy xuất dữ liệu nhanh.
  + Dữ liệu: Bảo toàn, minh bạch.
  + Giao diện: Thân thiện.
* Yêu cầu tổ chức
  + Đơn giản, dễ hiểu.
  + Thể hiện rõ kết quả của bài toán.
  + Tổ chức lập trình theo ngôn ngữ Javascript, Solidity và các thư viện liên quan.
  + Thể hiện yêu cầu của vấn đề đặt ra.

## 1.7 Cấu trúc báo cáo đồ án tốt nghiệp

### *1.7.1 Chương 1: Tổng quan đề tài*

* Lý do chọn đề tài
* Mục tiêu đề tài
* Phương pháp nghiên cứu
* Đối tượng nghiên cứu
* Những điểm mới của đề tài
* Yêu cầu chức năng và phi chức năng

### *1.7.2 Chương 2: Hướng tiếp cận*

* Tranh ảnh kỹ thuật số
* Sàn giao dịch phi tập trung
* Blockchain
* Non-Fungible Token

### *1.7.3 Chương 3: Giới thiệu công nghệ*

* HTML
* CSS
* Javascript
* ReactJS
* NodeJS
* IPFS
* Solidity
* Ví điện tử Metamask
* Thuật toán sinh chữ ký số ECDSA

### *1.7.4 Chương 4: Giải pháp đề xuất - DIGIPOS*

* Chức năng hệ thống
* Quy trình chuyển đổi tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh NFT và cấp chứng chỉ quyền tác giả
* Quá trình xác thực bằng tranh ảnh gốc hoặc chứng chỉ
* Xác thực tranh ảnh thông qua mã QR
* Giải pháp về sàn giao dịch
* Quy trình đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá
* Quy trình mua hoặc nhận NFT khi thắng phiên đấu giá
* Quy trình đặt giá thầu

### *1.7.5 Chương 5: Đánh giá giải pháp*

* Ứng dụng
* Kiến trúc hệ thống
* Kiến trúc công nghệ
* Ưu điểm và nhược điểm
* Khả năng triển khai giải pháp

### *1.7.6 Chương 6: Tổng kết và khả năng phát triển trong tương lai*

* Tổng kết
* Khả năng phát triển trong tương lai

### *1.7.7 Tài liệu tham khảo*

# CHƯƠNG 2: HƯỚNG TIẾP CẬN

## 2.1 Tranh ảnh kỹ thuật số

### *2.1.1 Tranh truyền thống*

Tranh vẽ là một dạng tác phẩm hội họa phản ánh hiện thực bằng đường nét và màu sắc. Tranh xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại, tồn tại dưới nhiều dạng và có nhiều ứng dụng. Các tranh vẽ truyền thống được xây dựng từ các nguyên liệu vật lý khác nhau như màu nước, màu sáp, màu chì, … và hiện nay các tranh vẽ chất lượng cao còn được vẽ từ các nguyên liệu hiện đại hơn như vải lụa, sơn dầu, canvas, … .

### *2.1.2 Tranh kỹ thuật số và hình ảnh kỹ thuật số*

#### *2.2.2.1 Tranh kỹ thuật số*

Tranh kỹ thuật số được vẽ từ máy tính với phần mềm chuyên dụng được cài đặt và một công cụ vẽ. Tranh ảnh kỹ thuật số sẽ được vẽ từ các phần mềm máy tính với các mã màu rõ ràng và các đường nét được số hóa rõ ràng. Loại tranh ảnh này sẽ được lưu trữ như một tệp tin trên máy tính với các định dạng tệp: .png, .jpg, .svg, …

#### *2.2.2.2 Hình ảnh kỹ thuật số*

Hình ảnh kỹ thuật số hay còn gọi là ảnh số. Đây là hình ảnh được ghi nhận bởi bộ cảm biến điện tử. Sau đó lưu lại trong dữ liệu bộ nhớ của máy ảnh như thẻ nhớ, đĩa,…. . Trong điều kiện đủ ánh sáng, các nguồn sáng phản xạ vào chủ thể đến thấu kính của máy ảnh. Qua màng lọc 3 màu: đỏ, xanh lục, xanh lam, bộ phổ màu này một phần chiếu đến bộ cảm biến.

### *2.1.3 Tại sao chọn tranh ảnh kỹ thuật số?*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tranh ảnh kỹ thuật số** | **Tranh ảnh truyền thống** |
| Thông tin rõ ràng(dung lượng, mã màu, …) | *Khó xác định thành phần tranh ảnh* |
| Dễ dàng nhìn thấy | *Cần ánh sáng phù hợp để nhìn thấy rõ* |
| Dễ dàng chia sẻ | *Vận chuyển khó khăn* |
| Khó bị đánh mất | *Dễ dàng đánh mất* |
| *Dễ bị sao chép* | Khó sao chép |
| Dễ phát hiện sao chép hay đạo nhái | *Khó phát hiện sao chép hay đạo nhái* |

## 2.2 Sàn giao dịch phi tập trung

### *2.2.1 Sàn giao dịch tập trung*

Sàn giao dịch tập trung (Centralized Exchange - CEX) là sàn được quản lý bởi một chủ thể nhất định (tổ chức/công ty), các tài sản nạp vào sàn này đều do chủ thể đó quản lý. Với khái niệm trên, có thể nhận thấy cơ chế hoạt động của loại sàn giao dịch này dường như tương tự với ngân hàng. Người dùng cũng cần gửi tài sản của mình cho một bên thứ ba bảo vệ và lưu trữ tài sản của họ. Việc theo dõi nguồn tiền thực hiện thông qua sàn giao dịch. Thực tế, nhiều nhà đầu tư đánh giá với cách thức hoạt động như vậy, họ sẽ lựa chọn gửi tiền vào ngân hàng. Vì đây chủ thể hoạt động dưới sự điều chỉnh và quản lý của Ngân hàng Trung Ương và nhà nước. Các quy định áp dụng lên ngân hàng nghiêm ngặt và khắt khe hơn rất nhiều so với bất kỳ loại hình tổ chức công ty nào.

### *2.2.2 Sàn giao dịch phi tập trung*

Sàn giao dịch phi tập trung (Decentralized Exchange - DEX) là sàn giao dịch không cần một tổ chức/công ty trung gian để lưu trữ và quản lý tài sản của khách hàng. Thay vào đó, người dùng sẽ tự mua và bán thông qua một quy trình tự động (mạng ngang hàng). Như vậy, khi tham gia sàn giao dịch này, người dùng sẽ tự quản lý tài sản của mình. Đồng thời, khi thực hiện giao dịch, người dùng cần tự kiểm tra điểm đáng tin cậy của giao dịch mình thực hiện. Ngoài ra, khi tham gia vào sàn giao dịch phi tập trung, việc phong tỏa tài khoản và tịch thu quỹ, đánh thuế sẽ khó thực hiện. Với cơ chế hoạt động như trên, sàn giao dịch này đã loại được những yếu tố nguy hiểm từ bên ngoài như hacker, lừa đảo ở các công ty quản lý tài sản. Như vậy, yếu tố bảo mật được tăng cường khi thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung. Hiện nay, các sàn giao dịch phi tập trung đang hoạt động có thể kể đến như: Etherdelta, Kyber Network, IDEX, Ox Protocol, DDEX, CoinChangeX,... Trong đó, Vakaxa là công ty xây dựng sàn giao dịch điện tử chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay.

### *2.2.3 Tại sao chọn sàn giao dịch phi tập trung?*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Sàn giao dịch tập trung** | **Sàn giao dịch phi tập trung** |
| ***Độ bảo mật và an toàn*** | *Sàn giữ tài sản của bạn, khi bị hack, bạn vẫn có thể mất trắng tài sản.* | Sàn giải quyết giao dịch trên mạng ngang hàng, việc bị hack là bất khả thi. |
| ***Tính lưu ký*** | *Giao dịch và tài sản do sàn kiểm soát.* | Bạn toàn quyền quản lý tài sản của mình. |
| ***Tính xác thực*** | *Sàn có khả năng thao túng và sử dụng tài sản của bạn.* | Minh bạch và công bằng đối với tài sản của người dùng. |

## 

## 2.3 Blockchain

### *2.3.1 Định nghĩa*

Blockchain được Satoshi Nakamoto phát minh vào năm 2008 và được sử dụng trong Bitcoin, ứng dụng đầu tiên giải quyết thành công vấn đề chi tiêu kép mà không cần máy chủ tập trung.

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán được sao chép và chia sẻ giữa các máy tính trong mạng lưới. Cơ sở dữ liệu này có thể được xem như một sổ cái mà mỗi máy tính tham gia sở hữu một bản sao

### *2.3.2 Thành phần của Blockchain.*

* ***Sổ cái chia sẻ***

Khái niệm sổ cái bắt nguồn từ ngành tài chính, là một cuốn sổ giấy hoặc tệp máy tính để lưu trữ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong một thời điểm nhất định. Tương tự đối với công nghệ Blockchain, tất cả dữ liệu về các giao dịch diễn ra trong mạng sẽ được lưu trữ trong sổ cái của mạng. Dữ liệu của sổ cái được chia sẻ với tất cả những máy tính tham gia trong mạng để các máy tính này lưu trữ một bản sao. Từ đó, dữ liệu này là chỉ có thể đọc và ghi, không thể xóa hoặc sửa dữ liệu đã được lưu vào sổ cái.

Cấu trúc của sổ cái giống như một danh sách liên kết ngược, liên kết các khối với nhau. Khi các giao dịch mới được sinh ra, chúng được chứa trong một khối mới, khối này sẽ liên kết với khối trước đó và sổ cái sẽ mở rộng theo thời gian.

* ***Mạng Peer-to-peer***

P2P là một mô hình mạng thay thế cho mô hình lưu trữ client-server truyền thống. Trong mô hình máy client-server, client chỉ có thể gửi yêu cầu đến server và chờ phản hồi từ server. Không giống như client-server, mạng P2P sử dụng mô hình phi tập trung trong đó mỗi máy tính, được gọi là mạng ngang hàng, hoạt động như client và server cùng một lúc. Điều này có nghĩa là một máy tính trong mạng có thể gửi yêu cầu đến các máy tính khác, đồng thời có thể nhận và trả lời các yêu cầu từ các máy tính khác trong mạng.

Nhờ kiến trúc trên, mạng P2P có nhiều ưu điểm hơn so với mô hình mạng client-server:

* *Độ hiệu quả trong xử lý*: Trong mô hình truyền thống, khi số lượng client tăng lên, hiệu suất của server sẽ giảm xuống. Nhưng đối với mạng P2P, hiệu suất của mạng tăng lên khi số lượng máy tính tham gia vào mạng tăng lên. Khi một máy tính cần tải xuống hoặc tải lên một tệp, các máy tính khác trong mạng chia sẻ băng thông với máy tính đó. Như vậy, càng có nhiều máy tính tham gia mạng, càng nhiều máy tính cùng chia sẻ băng thông thì tốc độ tải xuống sẽ càng cao. Điều này cải thiện hiệu suất của mạng. Một máy tính có thể tải xuống và tải lên cùng một lúc, đồng thời trong quá trình này, các máy tính khác có thể tham gia chia sẻ hoặc ngắt kết nối bất kỳ lúc nào.
* *Khả năng chống lỗi*: Tất cả những máy tính tham gia mạng P2P đều chia sẻ băng thông để tải xuống, vì vậy nếu một máy tính trong mạng ngắt kết nối, quá trình tải xuống sẽ được tiếp tục bằng cách gửi một yêu cầu. yêu cầu và nhận phản hồi từ các máy tính khác.

Sổ cái được chia sẻ cho những máy tính tham vào mạng Blockchain thông qua mạng ngang hàng (P2P). Mỗi máy tính tham gia trong mạng giữ một bản sao của sổ cái. Điều này tạo ra sự minh bạch cho dữ liệu.

* ***Mật mã học***

Cặp khóa là nền tảng của mật mã được sử dụng trong Blockchain. Mỗi cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa riêng tư, tương tự như tên người dùng và mật khẩu của tài khoản ngân hàng. Khóa công khai có thể được sử dụng để xem thông tin tài khoản, chi tiết giao dịch, v.v., nhưng không được sử dụng để phê duyệt các giao dịch diễn ra trên tài khoản. Giống như mật khẩu, khóa riêng tư không được chia sẻ với bất kỳ ai và được sử dụng để xác thực các giao dịch như gửi tiền.

Cách xác thực giao dịch bằng khóa riêng tư mà không cần gửi cặp khóa là sử dụng chữ ký mã hoa. Giả sử, A và B đã biết khóa công khai của nhau. A gửi cho B một tin nhắn, nhưng B muốn chứng minh rằng tin nhắn đó là do A gửi. Để làm điều này, họ sử dụng chữ ký mã hóa. A sử dụng thuật toán mã hóa tạo chữ ký trên máy tính của A, với khóa riêng tư và nội dung tin nhắn làm đầu vào. Sau đó A gửi tin nhắn và chữ ký đã tạo cho B. Khi nhận được hai nội dung trên, B sử dụng thuật toán xác minh chữ ký, lấy thông điệp và chữ ký làm đầu vào, để xác định khóa công khai của cặp khóa mà A dùng để tạo chữ ký. Do đó, tin nhắn được xác thực là do A gửi mà không có khóa riêng tư bị lộ.

Sử dụng mật mã trong Blockchain hỗ trợ bảo mật danh tính người dùng, xác nhận tính đúng đắn của các giao dịch và góp phần tạo nên cấu trúc dữ liệu bất biến.

* ***Cơ chế đồng thuận***

Trong các hệ thống hoặc tổ chức tập trung, các quyết định được thực hiện bởi người / nhóm nắm quyền. Nhưng trong mạng lưới Blockchain (môi trường phi tập trung), điều này là không thể. Vì vậy, cần có cơ chế đồng thuận để thực hiện các quyết định đồng thuận. Hiện tại, ba cơ chế đồng thuận phổ biến nhất là:

* *Proof-of-Work, PoW (bằng chứng công việc):* Satoshi Nakamoto - người tạo ra Bitcoin là người đã phát minh ra khái niệm PoW. Các thợ mỏ giải các câu đố mật mã để khai thác một khối để thêm vào Blockchain. Sau khi giải câu đố, người thợ mỏ gửi khối lên mạng để xác minh. Khi nhiều thợ mỏ giải quyết cùng một câu đố, người giải nhanh nhất và được xác minh nhanh nhất là người chiến thắng và được giữ toàn bộ khối.
* *Proof-of-Stake, PoS (bằng chứng về tiền đặt cọc):* PoW gây ra sự lãng phí tài nguyên để thực hiện tính toán trong mạng, vì vậy PoW ra đời để giải quyết vấn đề này. Để tìm một khối mới, thay vì toàn bộ máy tính chạy đua để giải câu đố, PoS chọn những máy tính đóng góp nhiều nhất để xác nhận khối mới này. Bạn càng gửi nhiều tiền, bạn càng có nhiều khả năng được chọn để đóng khối.
* *Proof-of-Authority, PoA (bằng chứng về danh tiếng):* Cả hai cơ chế đồng thuận trên đều có vấn đề về khả năng mở rộng hệ thống, tức là số lượng giao dịch được thực hiện tại một đơn vị thời điểm không cao. Giao dịch càng nhiều máy tính được xác thực thì càng mất nhiều thời gian. PoS có phần nào cải thiện khả năng mở rộng so với PoW, tuy nhiên sự khác biệt không quá lớn. PoA dựa trên một số lượng hạn chế các máy tính được chọn để đóng khối, các nút này phải được phê duyệt, được làm rõ danh tính và hoạt động như người kiểm duyệt cho toàn bộ hệ thống.

### *2.3.3 Đặc tính của Blockchain*

Nhờ 4 thành phần thanh của của Blockchain, công nghệ này có những đặc điểm nổi bật và riêng biệt so với các công nghệ trước đây:

* ***Tính phi tập trung:*** Thay thế mô hình tập trung, các thành phần trung gian trong quá trình giao dịch là ý tưởng cốt lõi của Blockchain. Việc sử dụng mạng P2P giúp Blockchain có được tính năng này. Hơn nữa, tính phi tập trung còn mang lại những ưu điểm vốn có của nó như tốc độ xử lý nhanh, tính sẵn sàng cao và tránh được các lỗi đơn lẻ. Tính phi tập trung tạo ra dân chủ cho những máy tính tham gia hệ thống.
* ***Tính toàn vẹn dữ liệu:*** Blockchain là một bản ghi vĩnh viễn của các giao dịch. Khi một khối được thêm vào, nó sẽ không thể thay đổi được. Điều này tạo ra sự tin tưởng trong các chi tiết giao dịch.
* ***Tính minh bạch về dữ liệu:*** Bởi vì Blockchain là một tệp mở, bất kỳ bên nào cũng có thể truy cập và kiểm tra giao dịch. Điều này tạo ra sự minh bạch của dữ liệu.
* ***Bảo mật dữ liệu:*** Với nền tảng mật mã và sử dụng sức mạnh tính toán của các máy tính tham gia để xác thực giao dịch, hệ thống Blockchain gần như không thể bị tấn công.

### *2.3.4 Các ứng dụng của Blockchain*

Với những đặc tính nổi bật của mình, Blockchain trở thành công nghệ phát triển với tốc độ phi thường. Blockchain giải quyết một loạt các vấn đề khó khăn mà trước đây chưa giải quyết được. Vì vậy, nó đến được rất nhiều lĩnh vực và hứa hẹn sẽ phá bỏ nhiều rào cản. Dưới đây là một vài ứng dụng của Blockchain:

* ***Tài chính:*** Blockchain cung cấp một phương thức chuyển tiền an toàn, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn so với các ngân hàng truyền thống. Mỗi cá nhân có quyền tự kiểm soát tài chính của mình mà không cần phải chia sẻ với ngân hàng hay bất kỳ ai.
* ***Y tế:*** Nhờ Blockchain, bệnh nhân có thể quản lý đầy đủ hồ sơ bệnh án của mình. Không giống như hồ sơ giấy, hồ sơ Blockchain là duy nhất, loại bỏ sự không nhất quán và sự không cần thiết khi phải tiến hành kiểm tra sức khỏe ở các cơ sở y tế khác nhau. Một bác sĩ có thể truy cập một cách an toàn và nhanh chóng vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân với sự cho phép của bệnh nhân.
* ***Giáo dục:*** Tình trạng làm giả bằng cấp cần có cơ chế hợp lý để cấp và xác nhận bằng cấp. Quá trình xác thực vật lý tốn nhiều thời gian và chi phí. Bộ chứng thư số trên Blockchain sẽ giải quyết vấn đề trên. Ngoài ra, khả năng xác thực học viên từ xa trong học tập trực tuyến cũng là một ứng dụng của Blockchain trong giáo dục.
* ***Logistics:*** Các quá trình trao đổi cũng như đường đi của hàng hóa trong chuỗi cung ứng được ghi lại trên sổ cái Blockchain. Điều này sẽ làm giảm gian lận và tăng khả năng truy xuất nguồn gốc trên toàn bộ chuỗi. Logistics là một ngành nghề lớn, việc áp dụng Blockchain sẽ giảm thiểu sai sót của con người và tiết kiệm rất nhiều chi phí.

### *2.3.5 Hợp đồng thông minh(Smart Contract)*

Hợp đồng thông minh là một chương trình số hóa một hợp đồng thông thường. Bất kỳ hợp đồng nào được số hóa đều có thể trở thành Hợp đồng thông minh. Thuật ngữ "Thông minh" không có nghĩa là hợp đồng kỹ thuật số có thể đảm bảo sự công bằng cho các bên liên quan. Nó chỉ đảm bảo quá trình thực hiện chính xác như yêu cầu. Ví dụ như hợp đồng mua gói wifi. Nếu bên A chuyển đúng số tiền cho bên B thì bên B sẽ cho A sử dụng wifi trong thời gian tương ứng. Trên thực tế, thỏa thuận này hoàn toàn có thể do hai bên tự lập. Tình trạng này sẽ dẫn đến một số vấn đề. Có thể lập hợp đồng như thế nào để đảm bảo sự công bằng cho các bên tham gia? Hoặc làm thế nào để các bên có thể tự nguyện thực thi các điều khoản của hợp đồng? Trong ví dụ trên, cách soạn thảo hợp đồng với giá gói wifi hợp lý cho cả bên A và bên B và khi bên A chuyển tiền thì bên B sẽ cung cấp băng thông wifi như thế nào. Không những vậy, bên B còn phải đảm bảo thêm một số điều khoản như nếu băng thông wifi quá chậm thì phải tính phí thấp. Rất nhiều câu hỏi có thể phát sinh khi mọi nút tham gia vào một hợp đồng. Trên thực tế, những câu hỏi này chính là chìa khóa để chúng ta đi đến một hợp đồng công bằng, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên liên quan. Việc thực hiện các điều khoản có thể được thực hiện trên hợp đồng giấy, hợp đồng miệng hoặc Hợp đồng thông minh. Điểm nổi bật của Hợp đồng thông minh là không đưa ra các điều khoản “thông minh” trong hợp đồng cho các bên liên quan, mà đảm bảo rằng hợp đồng sẽ luôn được thực hiện đúng như những gì đã được soạn thảo. Điều này phụ thuộc vào người viết Hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh được xác định trước trong trường hợp nào thì nó bao hàm khả năng đó. Nhà cung cấp phải cung cấp băng thông wifi, nếu bên B không cung cấp băng thông wifi thì điều khoản khác trong hợp đồng sẽ được kích hoạt, ví dụ hai bên thỏa thuận một điều khoản khác là nếu bên B không cung cấp băng thông wifi thì bên A sẽ lấy lại tiền. Câu chuyện trên sẽ được giải quyết một cách rất đơn giản nếu cả hai bên đều tự nguyện làm theo những gì đã thỏa thuận từ trước, vì không có gì đảm bảo rằng mọi người sẽ làm điều đó. Để thực hiện những gì cả hai bên đã đồng ý, thực sự cần một bên thứ ba. Vì vậy, thay vì sử dụng một bên thứ ba, tổ chức là con người, chúng ta sử dụng Hợp đồng thông minh để kiểm soát việc thực hiện thỏa thuận.

**1.** Một bên sẽ soạn thảo Hợp đồng thông minh là hợp đồng dưới dạng mã nguồn và đưa lên hệ thống. Nó xác định các bên liên quan, các điều kiện kích hoạt và các sự kiện liên quan. Lưu ý: Các máy tính trong hệ thống có quyền tham gia vào bất kỳ Hợp đồng thông minh nào miễn là chúng đáp ứng các điều kiện tiên quyết trong Hợp đồng thông minh cũng như chấp nhận các điều khoản đã nêu.

**2.** Hợp đồng thông minh sẽ không được kích hoạt nếu không có sự kiện nào xảy ra. Sự kiện này có thể là các giao dịch được gửi đến Hợp đồng thông minh đó. Bản thân Hợp đồng thông minh không thể tự kích hoạt. Do đó, Hợp đồng thông minh chỉ mang tính bán tự trị, không hoàn toàn hoạt động.

**3.** Khi Hợp đồng thông minh được kích hoạt, nó coi các tương tác với nó như là các tham số đầu vào để thực thi. Hợp đồng thông minh dựa trên các tham số đó để quyết định câu lệnh nào sẽ tự động thực thi.

**4.** Kết quả thực thi của Hợp đồng thông minh là sự thay đổi trạng thái. Trạng thái là trạng thái hiện tại của các bên liên quan. Ví dụ: số dư tài khoản, tình trạng còn hàng, số lượng hàng hóa mà hợp đồng có thể cung cấp,. . .

**Lưu ý**: Một Hợp đồng thông minh sau khi được kích hoạt có thể tạo ra các tương tác làm thông số đầu vào cho các Hợp đồng thông minh khác tạo ra các giao dịch chuỗi. Nhưng suy cho cùng, để Hợp đồng thông minh đầu tiên hoạt động, nó cũng cần có sự tương tác từ bên ngoài. Sự tương tác này đến từ chính các máy tính tham gia.

## 2.4 Non-Fungible Token

### *2.4.1 Định nghĩa*

NFT(Non-Fungible Token - Tài sản không thể thay thế), là một đơn vị dữ liệu trên sổ cái kỹ thuật số Blockchain. Nói một cách dễ hiểu, nó là một loại tài sản số hiện diện trên một chuỗi số (Blockchain). Blockchain này có nhiệm vụ như một sổ cái đảm bảo tính xác thực của tài sản lẫn chủ sở hữu. Hầu hết các nội dung, vật thể số trước nay đều có khả năng tái sản xuất vô hạn. Nhưng với NFT thì khác, mỗi tài sản sẽ có chữ ký số riêng biệt và vì thế nó có tính độc nhất. Mỗi NFT được đúc có một mã định danh riêng độc nhất và thuộc về một chủ sở hữu duy nhất. Vì là tài sản số, NFT cũng thường được giao dịch bằng tiền số, nhưng đôi khi cũng sử dụng đồng USD.

### *2.4.2 Ứng dụng của NFT*

NFT đã và đang được ứng dụng phổ biến nhất trong các loại nội dung số như âm nhạc, tranh ảnh hay các nội dung nghệ thuật khác. Ví dụ, khi người họa sĩ bán một bức tranh dưới dạng NFT, người mua sẽ phải trả tiền và trở thành chủ nhân của nó. Những người khác vẫn có thể xem bức tranh, nhưng chỉ người mua mới có quyền sở hữu chính thức.

NFT có tiềm năng vô hạn khi có thể tồn tại trong tất cả các kiểu vật thể số: hình ảnh, video, âm thanh, chữ viết hay thậm chí là một bài đăng Twitter. NFT còn có thể là những mảnh đất trong các môi trường thế giới ảo, là trang phục số hay quyền sử dụng ví tiền mã hóa độc quyền.

Vậy lợi ích mà NFT mang lại là gì? Việc mã hóa các tài sản có thể đem lại những lợi ích đáng kể cho cả người bán lẫn người mua. Vì tài sản NFT có thể xác thực tính thật giả, quyền sở hữu rõ ràng nên việc giao dịch mua bán cũng minh bạch, nhất là với các tác phẩm nghệ thuật mà tính thật giả rất quan trọng trong việc quyết định giá trị. Bản thân người bán cũng có thể bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và hưởng thành quả lao động một cách công bằng hơn.

### *2.4.3 ERC721*

ERC721 là một tiêu chuẩn dành cho hợp đồng thông minh được nhiều lập trình viên thống nhất tuân theo bởi tiêu chuẩn giúp cho việc viết hợp đồng đơn giản và có thể tái sử dụng. Việc tuân theo tiêu chuẩn là tự nguyện và được áp dụng rộng rãi. Đảm bảo token tương thích với đa dạng ứng dụng như sàn giao dịch, dapps, ví.

ERC721 là chuẩn cho Non-Fungible Token (NFT). Chữ “fungible” có nghĩa là “có thể hoán đổi, thay thế được”. Bitcoin là “fungible” và một Bitcoin này có thể thay thế cho một Bitcoin kia. Còn, NFT – Non-Fungible Token hoàn toàn khác. Một NFT này không thể thay thế cho một NFT kia.

# CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ

## 3.1 HTML

HTML (viết tắt của từ Hyper Text Markup Language, hay là "Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản") là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web trên World Wide Web. Nó có thể được trợ giúp bởi các công nghệ như CSS và các ngôn ngữ kịch bản giống như JavaScript.

Các trình duyệt web nhận tài liệu HTML từ một web server hoặc một kho lưu trữ cục bộ và render tài liệu đó thành các trang web đa phương tiện. HTML mô tả cấu trúc của một trang web về mặt ngữ nghĩa và các dấu hiệu ban đầu được bao gồm cho sự xuất hiện của tài liệu.

## 3.2 CSS

CSS là chữ viết tắt của Cascading Style Sheets, nó là một ngôn ngữ được sử dụng để tìm và định dạng lại các phần tử được tạo ra bởi các ngôn ngữ đánh dấu (HTML). Nói ngắn gọn hơn là ngôn ngữ tạo phong cách cho trang web. Bạn có thể hiểu đơn giản rằng, nếu HTML đóng vai trò định dạng các phần tử trên website như việc tạo ra các đoạn văn bản, các tiêu đề, bảng,…thì CSS sẽ giúp chúng ta có thể thêm style vào các phần tử HTML đó như đổi bố cục, màu sắc trang, đổi màu chữ, font chữ, thay đổi cấu trúc…

Phương thức hoạt động của CSS là nó sẽ tìm dựa vào các vùng chọn, vùng chọn có thể là tên một thẻ HTML, tên một ID, class hay nhiều kiểu khác. Sau đó là nó sẽ áp dụng các thuộc tính cần thay đổi lên vùng chọn đó.

## 3.3 Javascript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình website phổ biến hiện nay, một ngôn ngữ lập trình thông dịch với khả năng hướng đến đối tượng. Nó được tích hợp và nhúng vào HTML giúp website trở nên sống động hơn. JavaScript đóng vai trò như là một phần của trang web, thực thi cho phép tương tác người dùng cũng như phía máy chủ để tạo ra các trang web động.

## 3.4 ReactJS

ReactJs là một thư viện viết bằng Javascript, dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI). React được sử dụng rộng rãi và có hệ sinh thái đa dạng phong phú. Một trong những điểm hấp dẫn của React là thư viện này không chỉ hoạt động trên phía client, mà còn được render trên server và có thể kết nối với nhau. React so sánh sự thay đổi giữa các giá trị của lần render này với lần render trước và cập nhật ít thay đổi nhất trên DOM.

## 3.5 NodeJS

NodeJS là một môi trường runtime chạy Javascript đa nền tảng và có mã nguồn mở, được sử dụng để chạy các ứng dụng web bên ngoài trình duyệt của client. Nền tảng này được phát triển bởi Ryan Dahl vào năm 2009, được xem là một giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu nhờ vào mô hình hướng sự kiện không đồng bộ.

## 3.6 IPFS

IPFS là viết tắt của từ Interplanetary File System, một hệ thống tập tin phân tán ngang hàng kết nối tất cả các thiết bị máy tính với nhau. Cụ thể hơn, nó sẽ phân phối dữ liệu được lưu trữ theo hình thức P2P, hay còn gọi là mạng ngang hàng (mạng đồng đẳng). Trong đó, các hoạt động của IPFS chủ yếu dựa vào khả năng tính toán băng thông của tất cả các máy tham gia chứ không tập trung vào một phần nhỏ các máy chủ trung tâm như giao thức HTTP.

Nói cách khác, IPFS là mạng lưới chuyển phát nội dung hoàn toàn phi tập trung cho phép quản lý và lưu trữ dữ liệu một cách linh hoạt. Mỗi máy tính tham gia trong mạng lưới đảm nhận nhiệm vụ download và upload dữ liệu mà không cần sự can thiệp của máy chủ trung tâm.

## 3.7 Solidity

Solidity được biết đến là một ngôn ngữ lập trình hướng hợp đồng, được sử dụng hầu hết trong hợp đồng thông minh (nâng cấp và tạo lập).Nói một cách đơn giản hơn thì Solidity chính là ngôn ngữ lập trình cao cấp với cú pháp và câu lệnh gần giống như các ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay. Solidity là ngôn ngữ lập trình được xây dựng dưới sự thừa kế những đặc điểm phù hợp của các ngôn ngữ lập trình khác, đặc biệt là những đặc tính liên quan đến hợp đồng.

## 3.8 Ví điện tử Metamask

Metamask là một nền tảng lưu trữ tiền điện tử, nói một khác dễ hiểu, nền tảng này là một loại ví điện tử. Ban đầu, ví điện tử được thiết lập để tương thích với chuỗi khối Ethereum. Sau này, ví Metamask được cải tiến để tích hợp với nhiều Blockchain khác nhau.

Metamask được tích hợp như một tiện ích mở rộng (extensions) để hoạt động trên nhiều trình duyệt web phổ biến hiện nay như Chrome, Firefox, Brave và Edge. Hơn thế nữa, Metamask còn sở hữu ứng dụng ví trên các thiết bị di động.

Ví điện từ còn cho phép người dùng các ứng dụng phi tập trung mà không cần phải đồng bộ toàn bộ Blockchain trên thiết bị hay máy tính. Chính vì những tiện ích đó, Metamask đang dần chiếm được lòng tin của người dùng.


## 3.9 Thuật toán sinh chữ ký số ECDSA

ECDSA là viết tắt của Elliptic Curve Digital Signature Algorithm – thuật toán sinh chữ ký số dựa trên đường cong Elliptic.

ECDSA có một cặp key Private key và Public key. Private key dùng để mã hóa, Public key dùng để xác nhận tính đúng đắn của chữ ký(dữ liệu đã được mã hoá) này. Public key không thể giải mã được dữ liệu đã được mã hoá, do đó dữ liệu gốc luôn luôn được an toàn.

# CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT - DIGIPOS


## 4.1 Chức năng hệ thống



*Hình 4.1 Chức năng hệ thống*

## 4.2 Quy trình chuyển tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh NFT và cấp chứng chỉ quyền tác giả


* Khi tác giả tạo ra tác phẩm tranh ảnh kỹ thuật số, họ sẽ mang tệp tin tranh ảnh kèm với các thông tin liên quan vào DIGIPOS.
* Hệ thống DIGIPOS dựa vào tập tin tranh ảnh kèm với thông tin tác giả tạo ra một chứng chỉ xác thực quyền tác giả đính kèm mã QR để tra cứu trên hệ thống, hệ thống sẽ mã hóa và lưu bản mã hóa tệp tin tranh ảnh gốc chứ không lưu trữ bản thực của tranh ảnh để tránh việc hệ thống bị đột nhập và đánh cắp dữ liệu.
* Với tranh ảnh gốc, thông tin tác giả, chứng chỉ và mã QR, DIGIPOS tập hợp chúng thành một cấu trúc dữ liệu và áp dụng Hợp đồng thông minh để chuyển đổi một tài sản NFT
* Tranh ảnh NFT trên sẽ được lưu trữ và theo dõi một cách minh bạch trên mạng Blockchain. DIGIPOS sẽ lấy thông tin được lưu trên Blockchain về để tiện đối chứng cũng như hỗ trợ quá trình xác thực diễn ra trên hệ thống.



*Hình 4.2 Quy trình chuyển tranh ảnh kỹ thuật số thành NFT và cấp chứng chỉ*

## 4.3 Quy trình xác thực bằng tranh ảnh gốc hoặc chứng chỉ


* Khi tác giả hoặc chủ sở hữu tranh ảnh kỹ thuật số có nhu cầu xác thực thông tin cũng như quyền sở hữu của họ, người đó sẽ mang tệp tin tranh ảnh gốc hoặc chứng chỉ do DIGIPOS đã cấp trước đó vào hệ thống xác thực.
* DIGIPOS sẽ mã hóa tệp tin tranh ảnh gốc hoặc chứng chỉ để tìm kiếm thông tin tranh ảnh kỹ thuật số, và dùng thông tin tìm được so sánh với cấu trúc dữ liệu được lưu trữ minh bạch trên Blockchain.
* Đặc tính minh bạch của Blockchain sẽ quyết định tính đúng sai của kết quả trả về



*Hình 4.3 Quy trình xác thực bằng tranh ảnh gốc hoặc chứng chỉ*

## 4.4 Xác thực tranh ảnh thông qua mã QR

* Mã QR được sinh ra để người dùng hệ thống dễ dàng tra cứu thông tin của tài sản.
* Khi chủ sở hữu tranh ảnh kỹ thuật số muốn chia sẻ quyền sở hữu đến mọi người cùng biết, họ sẽ chia sẻ mã QR được đính kèm trên chứng chỉ.
* DIGIPOS sẽ dựa thông tin được lưu trên mã QR và tìm kiếm thông tin tranh ảnh kỹ thuật số được lưu trữ, sau đó dùng thông tin đó so sánh với cấu trúc dữ liệu được lưu trữ minh bạch trên Blockchain.
* Đặc tính minh bạch của Blockchain sẽ quyết định tính đúng sai của kết quả trả về




*Hình 4.4 Xác thực tranh ảnh thông qua mã QR*

## 4.5 Giải pháp về sàn giao dịch

Đỏ nhạt: mất phí; xanh nhạt: không mất phí

### *4.5.1 Giải pháp trao đổi mua bán*


* Hiện nay, các sàn giao dịch tập trung đang tổ chức giao dịch với mô hình tập trung, các sàn giao dịch này giữ các tài sản NFT của các chủ sở hữu. Để phiên giao dịch diễn ra, chủ sở hữu phải bỏ chi phí kích hoạt hợp đồng thông minh để thực hiện thêm một giao dịch chuyển tài sản NFT cho sàn giao dịch giữ. Điều này không đảm bảo tính minh bạch của sàn giao dịch, cũng như tài sản có thể bị thao túng dẫn đến việc chủ sở hữu mất trắng tài sản và người mua được đảm bảo mua đúng tài sản toàn vẹn giá trị.
* Từ đó, DIGIPOS cung cấp giải pháp sử dụng chữ ký số, hệ thống sẽ sử dụng thuật toán sinh chữ ký số ECDSA để làm bằng chứng tài sản NFT được đăng bán nhưng không gây sai lệch thông tin đăng bán, sàn giao dịch của DIGIPOS áp dụng tính phi tập trung để thực hiện giao dịch giữa các người dùng với nhau, không thao túng tài sản của người dùng và chỉ giữ bằng chứng tài sản được đăng bán. Khi người mua thực hiện giao dịch để mua sản phẩm, người đó chỉ cần bỏ phí để kích hoạt hợp đồng thông minh và thông tin được truyền vào hợp đồng là thông tin lưu trên chữ ký số. Cuối cùng quá trình giao dịch diễn ra chỉ với một lần giao dịch duy nhất mà không ảnh hưởng đến quyền sở hữu hay giá trị tài sản.




*Hình 4.5 Giải pháp trao đổi mua bán*

### *4.5.2 Giải pháp đấu giá*

* Tương tự quá trình mua bán trao đổi tài sản NFT ở các sàn giao dịch tập trung, thì quá trình diễn ra phiên đấu giá ở các sàn này cũng diễn ra với rất nhiều giao dịch trung gian, tốn nhiều chi phí kích hoạt hợp đồng thông minh. Đặc biệt là người tham gia đấu giá phải gửi tiền vào sàn đấu giá, dẫn đến việc sàn này giữ cả tài sản và tiền các bên tham gia phiên đấu giá.
* Ngược lại, sàn giao dịch mà DIGIPOS cung cấp chỉ giữ chữ ký số của người tham gia đấu giá để làm bằng chứng, và phiên đấu giá kết thúc với một giao dịch diễn ra dành cho người thắng, và tài sản được chuyển đổi trực tiếp từ người bán sang người thắng.






*Hình 4.6 Giải pháp đấu giá*

## 4.6 Quy trình đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá


* Người bán sẽ lấy cấu trúc dữ liệu của tranh ảnh NFT kèm thông tin đăng bán hoặc thông tin phiên đấu giá gửi vào hệ thống DIGIPOS, hệ thống sẽ sử dụng hai thông điệp này tạo thành một chữ ký số và lưu trữ chữ ký này để làm bằng chứng tranh ảnh NFT này đang được đăng bán.



*Hình 4.7 Quy trình đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá*

## 4.7 Quy trình mua hoặc nhận NFT khi thắng phiên đấu giá


* Với bằng chứng tranh ảnh NFT được chủ sở hữu đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá từ chữ ký số, người mua hoàn toàn có thể tin tưởng thông tin đăng bán là chính xác.
* Ngoài thuật toán sinh chữ ký số ECDSA, DIGIPOS còn xây dựng hợp đồng thông minh một cách chặt chẽ, khi thông tin từ chữ ký số không hợp lệ thì giao dịch không thể diễn ra.
* Khi thông tin hợp lệ, người mua chỉ cần bỏ chi phí để kích hoạt hợp đồng thông minh để thực hiện giao dịch chuyển đổi tranh ảnh NFT trực tiếp từ người bán sang người mua, thông tin về quyền sở hữu NFT sẽ được ghi vào Blockchain và lưu trữ minh bạch



*Hình 4.8 Quy trình mua hoặc nhận NFT*

## 4.8 Quy trình đặt giá thầu

* Tương tự quá trình đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá tranh ảnh NFT, DIGIPOS sẽ tạo chữ ký số từ thông tin đấu giá của người tham gia đấu giá để làm bằng chứng có tham gia phiên đấu giá.




*Hình 4.9 Quy trình đặt giá thầu*

# CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP

## 5.1 Ứng dụng

* Quá trình chuyển đổi tranh ảnh kỹ thuật số thành tranh ảnh NFT



*Hình 5.1 Quá trình chuyển đổi tranh ảnh kỹ thuật số thành NFT*

* Cấp chứng chỉ quyền tác giả tranh ảnh NFT




*Hình 5.2 Chứng chỉ quyền tác giả*

* Quá trình xác thực tranh ảnh NFT




*Hình 5.3 Xác thực tranh ảnh NFT*

* Bộ sưu tập tranh ảnh của người sở hữu




*Hình 5.4 Bộ sưu tập tranh ảnh*

* Thông tin chi tiết tranh ảnh NFT và thông tin đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá




*Hình 5.5 Thông tin chi tiết và thông tin đăng bán*

* Thông tin nguồn gốc của tranh ảnh NFT




*Hình 5.6 Thông tin nguồn gốc tranh ảnh NFT*

* Thông tin đăng bán hoặc phiên đấu giá tranh ảnh NFT




*Hình 5.7 Thông tin đăng bán hoặc tạo phiên đấu giá*

## 5.2 Kiến trúc hệ thống



*Hình 5.8 Kiến trúc hệ thống*

## 5.3 Kiến trúc công nghệ



*Hình 5.9 Kiến trúc hệ thống*

## 5.4 Ưu điểm và nhược điểm


### *5.4.1 Ưu điểm*

* Giải pháp mới với các tính năng đột phá, tin cậy tức thì.
* Có rất nhiều phương pháp để xác minh chứng chỉ.
* Giảm chi phí sử dụng (ít giao dịch hơn).
* Khả năng mở rộng (hợp đồng thông minh có thể nâng cấp).

### *5.4.1 Ưu điểm*

* Phí biến đổi cho việc chuyển đổi và truy xuất NFT.
* Khó tiếp cận người dùng chưa có kiến thức về công nghệ Blockchain.

## 5.5 Khả năng triển khai giải pháp



*Hình 5.10 Khả năng triển khai giải pháp*

# CHƯƠNG 6: TỔNG KẾT VÀ KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

## 6.1 Tổng kết

* Hoàn thiện được ứng dụng mô tả giải pháp xác thực quyền tác giả và quyền sở hữu tranh ảnh kỹ thuật số
* Xây dựng thành công một sàn giao dịch tranh ảnh kỹ thuật số với mô hình phi tập trung
* Hỗ trợ quy trình xác minh quyền tác giả và cấp chứng chỉ một cách nhanh chóng, cũng như lưu trữ thông tin quyền tác giả một cách minh bạch
* Ứng dụng công nghệ Blockchain như một giải pháp công nghệ
* Hoàn thiện hợp đồng thông minh cung cấp điều khoản trong các quá trình xác minh, xác thực và giao dịch tranh ảnh
* Đặc tả về kiến trúc hệ thống và kiến trúc công nghệ
* Đánh giá ưu điểm và nhược điểm của giải pháp
* Xem xét và đánh giá khả năng triển khai giải pháp

## 6.2 Khả năng phát triển trong tương lai

* Phát triển thêm trên nhiều lĩnh vực ngoài hội họa và nhiếp ảnh
* Nâng cấp hợp đồng thông minh
* Hoàn thiện về mặt ứng dụng
* Giải quyết các vấn đề về pháp lý

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ReactJS: <https://reactjs.org/>

[2] NodeJS: <https://nodejs.org/en/>

[3] BLOCKCERTS: https://www.blockcerts.org/

[4] Origin Stamp: <https://originstamp.com/>

[5] OpenSea: <https://opensea.io/>

[6] Binance Marketplace: <https://www.binance.com/en/nft/marketplace>/

[7] Solidity: <https://cryptozombies.io/>

[8] BscScan: <https://bscscan.com/>